ЖИТИЯ
СВЯТЫХЪ

ЧТИМЫХЪ НАРОДОВЪ РОССІЙСКОМЪ ЦѢРКОВѢ,

А ТАКѢ ЧТИМЫХЪ

ГРѢЧЕСКОЙ ЦѢРКОВѢ,

ЮЖНО-СЛАВЯНСКИХЪ, ГРУЗІЙСКИХЪ

и

МѢСТНО ЧТІМЫХЪ ВЪ РОССІИ.

№ 10

МѢСЯЦЪ ОКТЯБРЬ.

Д. И. Протопоповъ.

МОСКВА.
ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА Д. И. Прѣснова.
1885.
Отъ Московскаго Комитета для цензуры духовных книгъ печатать дозволяется Москва 1884 года, Мая 4 дня.

Цензоръ протоіерей Михаилъ Богословский.

Типографія Ф. Іогансонъ. Покровка, Лялинъ пер., д. Прѣснова.
1-е число.

Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Ананія отъ 70. Св. Преподобномуч. Михаила, игумена обители Зови́йской, и съ нимъ 36 преподобномучениковъ. Пр. Романа, творца кондаковъ. Муч. Домнина селунскаго. Пр. Саввы виперскаго:

(Пр. Иоанна Кукузеля. Григорія доместика въ великой лаврѣ Авонской. Псковопокровскія иконы Богородицы. Воспоминание явленіе чудесно воззвищеннаго столпа во времена равноапостольной Нины и подъ нимъ сокрытаго хитона Господня въ г. Михеевъ).

ПОКРОВЪ ПР. БОГОРОДИЦЫ.

Праздникъ Покрова Богоматери установленъ въ воспоминание видѣнія св. Андреемъ Христа ради юродивымъ Пр. Богородицы, покрышей Своимъ омофоромъ христіанъ во Влахернскомъ храмѣ въ Царьградѣ. Это было въ половинѣ X вѣка.
Въ житіи св. Андрея такъ говорится объ этомъ чудесногомъ видѣнніи: „и тогда, во время совершения всенощнаго славословія въ храмѣ во Влахернахъ (гдѣ хранилась риза Богоматери съ омофоромъ и частию пояса), пришелъ туда блаженный Андрей. Былъ тамъ и Епифаній и одинъ изъ его слугъ. По обычаю своему Андрей стоялъ, какъ доставало силъ: иногда до полуночи, иногда до утра. Въ четвертый часъ ночиблаженный видѣлъ своими очами величественную женщину, идущую отъ царскихъ вратъ со страшной свитою, изъ коей честный Предтеча и сынъ грома (Иоаннъ Богословъ) поддерживали ее своими руками, а многие святые въ бѣлыхъ одеждахъ предшествовали ей, иные послѣдовали, ныя гимны и духовныя пѣсни. Когда она приблизилась къ амвону, преподобный, подошелъ къ Епифанію, сказалъ: „видишь ли Госпожу и Царицу мира?“ „Вижу, отецъ мой духовный“, отвѣчалъ тотъ. И когда смотрѣли, Она, преклонивъ свои колѣни, молилась на долгій часъ, обливая слезами свое боговидное и пречистое лице. Окончивъ здѣсь молитву, подошла къ престолу, молилась и здѣсь за престоящій народъ. По окончаніи молитвы сняла съ себя на подобіе молнии блиставшее великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главѣ своей и, держа его съ великою торжественностью своими пречистыми руками, распростерла надъ всѣхъ стоящимъ народомъ. Чудные сіѣ мужи (свв. Андрей и Епифаній) довольно время смотрѣли на сие распространенное надъ народомъ покрывало и блиставшую на подобіе молнии славу Господню; и до колѣ была тамъ Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествіи же Ея едва стало и опо невидимо. Но взявъ его съ собою, она оставила благодарить бывшимъ тамъ“.
Достойно замечания то, что это видение было св. Андрею, славянну родом, и праздник Покрова Богородицы установлен и совершается в землях славянских. Онъ установленъ въ России въ XII вѣкѣ, не позднѣе 1148 года.


АП. АНАНИИ.

Кромѣ двенадцати апостоловъ, самыхъ близкихъ учениковъ Христовыхъ, Спаситель избралъ еще семьдесят меньшихъ апостоловъ, которыхъ тоже посылалъ въ разные города для проповѣдания Евангелия (Лук. Х, 1—12). Изъ числа этихъ семидесяти апостоловъ былъ и св. Анаанія.

Ап. Анаанія былъ епископомъ въ городе Дамаскѣ, гдѣ, по повелѣнію Божію, крестилъ иудея Савла (впослѣдствіи величайшаго апостола и проповѣдника Христа—Павла). Когда Савлъ, потерявший зрѣніе и обращенный ко Христу на своемъ пути въ Дамаскѣ, пришедши въ этотъ городъ, проживалъ у нѣкаго человѣка именемъ Іуды, пребывая въ строгомъ постѣ и непрерывной молитвѣ къ Богу, Господь явился во снѣ Анааніи. Онъ повелѣлъ апостолу отыскать Савла, нечѣлить его тѣлесныя очи и

Св. Ананія былъ ревностнымъ проповѣдникомъ имени Божія. Никакія угрозы не страшали его. Сми́ло и открыто возвѣщалъ онъ Христа какъ между іудеями, такъ и среди язычниковъ. Изъ Дамаска св. апостолъ отправился въ Елевферополь. И здѣсь онъ проповѣдывалъ Евангеліе и врачевалъ многія болѣзни. Язычники схватили его и привели къ правителю Лукіану, который жестоко преслѣдовалъ христіанъ. Правитель потребовалъ, чтобы Ананія при-
несъ жертвъ языческимъ богамъ. Если онъ не принесеть этихъ жертъ, то его постигнуть страшныя мушенія. Въ отвѣть на эти угрозы святой торжественно исповѣдовалъ Христа, распятаго на крестѣ за грѣхи людскіе. Тогда Лукіанъ предалъ Ананію жестокимъ пыткамъ. Онъ велѣлъ строгать тѣло святаго острымъ желѣзомъ и свѣчами жечь его раны. Послѣ этого отдано было приказаніе вынести апостола за городъ и побить камнями. Подъ ударами камней скончался св. мученикъ, предавъ душу свою въ руки Господа. Христіане погребли его честное тѣло.


СВ. ПРЕПОДОВНОМУЧЕНИКА МИХАИЛА, ИГУМЕНА ОБИТЕЛИ ЗОВІЙСКІЙ И СЪ НИМЪ 36 ПРЕПОДОВНОМУЧЕНИКОВЪ.

Св. Михаилъ, игумень обители Зовийскій (близь Севастополя Арменскаго), и съ нимъ 36 иноковъ пострадали въ царствованіе Константина и Ирины (780—790). Они были взяты въ плѣнъ и усѣчены за имя Христово Срацинами, напавшими на обитель Зовийскую (Прологъ. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й. стр. 262).

ПР. РОМАНА, ТВОРЦА КОНДАКОВЪ.

Пр. Романъ родился въ Сирійскомъ городѣ Эмесь. Онъ былъ служителемъ храма Божія. Сначала Романъ отправлялъ должность пономара въ Виритской (Виритской) церкви, въ Сиріи, затѣмъ, при императорѣ Анастасіи (503—509), перешелъ въ Константинополь, гдѣ
сначала служил при храме Пресвятой Богородицы, называвшемся Кирилловым, потому был пономarem великой церкви Софийской. Это был истинный подвижник благочестия. Посты и молитвы были его главными занятиями. Не довольствуясь трудами по храму, в который служил, он на ночь удалялся или в поле для уединенной молитвы, или в загородный храм Влахернской. Его подвижническая жизнь и послушание расположили к нему патриарха Евпимия. Но, отличаясь примерно жизнью, он не обладал таким умением читать и петь, какое требовалось в знаменитом храме Софийском. Эти недостатки Романа подавали повод к разным оскорблениям и насмешкам, которыми и преследовали его служившие с ним клирики, ненавидевшие Романа за ту любовь и расположение, каким он пользовался со стороны патриарха.

Однажды, в навечерие праздника Рождества Христова, когда в церковь прибыл и сам император, клирики, желая осрамить Романа в присутствии царя и множества народа, привели его выйти на амвон и здесь читать и петь. Преподобный плачал от такого поношения. По окончании богослужения, св. Роман в горьких слезах упал пред иконой Богоматери и долго молился. Это было во Влахернском храме. Вознаградившись послешего этого в келлии, преподобный заснул. Тогда во сне ему явилась Божия Матерь и сообщила дар творения пьесней. Со слезами благоустрил онъ Владычицу и, когда настало время всенощной службы, с радостью и веселением пошел в церковь. Здесь, когда пришло время петь церковную пьеснь, называемую кондаком, святой вошел на амвон и запел прекрасную пьеснь своего сочинения: „День деснь преосущественного
раждаетъ и земля вергать неприступному приносить, ангелы съ пастьрыми славословятъ, волшпи же со звездою путешествуютъ: пасъ бо ради родися Отрокъ младо, предвѣчный Богъ." Однимъ церковнымъ писателемъ,— Маркъ Ефесский, такъ пишеть объ этомъ чудесномъ событии: "творецъ кондаковъ—чудесный Романъ; онъ получилъ даръ сей отъ Богородицы, явившейся ему во снѣ и показавшей святокъ бумаги, съ повелѣніемъ сдѣсть; исполнивъ сие, онъ немедленно велѣлъ: это было въ день Рожества; вошелъ на амвонъ и началъ пѣть: "Дѣва днесь." Всѣ, слушавшіе это чудное пѣсенопѣніе, пріишли въ восторгъ и умиление. По окончаніи пѣнія патриархъ просилъ преподобнаго объ этомъ необычайномъ дарѣ. Св. Романъ разсказалъ о своемъ чудесномъ видѣніи и прославлялъ Пресвятую Дѣву, наградившую его этимъ чуднымъ даромъ. Послѣ этого клирики пришли къ ногамъ святаго, прося у него прощенія во всѣхъ обидахъ и оскорбленіяхъ, которыя они ему причинили.

Преподобный Романъ написалъ множество церковныхъ пѣсеней. Ему приписываются составленіе до 1000 кондаковъ. Кромѣ кондаковъ онъ написалъ еще несѣсколько церковныхъ пѣсеней, называемыхъ пикосами и стихирами.


СВ. МУЧ. ДОМНИНА СЕЛУНСКАТО.

Въ мѣсяцесловѣ Василия говорится, что св. Домнинъ пострадалъ въ Солунѣ отъ самаго Максиміана, который
строилъ въ то время себѣ дворецѣ въ городѣ (Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Зам. стр. 314).

ПР. САВВЫ ВИШЕРСКАГО.

Пр. Савва происходилъ изъ города Кашина, Тверской губерніи. Отецъ его, Иванъ Васильевичъ Борозда, принадлежалъ къ знаменитому боярскому роду, отличавшемуся храбростью и мужествомъ въ бояхъ. Воспитанный въ благочестіи, пр. Савва даже въ ранней молодости, въ страстные юношескіе годы, среди міра вѣлъ строгую воздержную жизнь инока. Потомъ онъ удалился въ Саввину тверскую пустыню,—монастырь, отличающийся тогда строгостію монашеской жизни. Здѣсь онъ былъ при мѣрнымъ инокомъ и за свою высокую жизнь былъ избранъ братіею въ игумена. Но началствованіе надъ другимъ пришлось не подлинѣ преподобному, и онъ, отказавшись отъ игуменства, удалился на Аеонскую гору. Жизнь на Аеонѣ произвела глубокое впечатлѣніе на душу святаго. Сколько времени провелъ св. Савва на Аеонской горѣ, опредѣленно не извѣстно.

Возвратясь съ Аеона, пр. Савва приносъ съ собою въ Россію списокъ такъ называемой Кормчей книги, заключающей въ себѣ между прочимъ сводъ церковныхъ и гражданскихъ законовъ. Послѣ своего возвращенія святой въ видѣ бѣднаго инока долго ходилъ по разнымъ монастырямъ Новгорода, желая найти удобное для иновѣрскихъ подвиговъ мѣсто. Такое мѣсто, наконецъ, предсталось ему недалеко отъ Новгорода, въ 7 верстахъ, на рѣкѣ Вишерѣ. Здѣсь преподобный поставилъ крестъ (который и теперь еще сохранился), выстроилъ себѣ хижину и предался строгимъ отшельническимъ подви-
гамь. Это было не позже 1415 года. Когда слухъ объ отшельникѣ, дошелъ до новгородского архіепископа Ioанна, святитель послалъ спросить, какъ дозволить себѣ этотъ инокъ жить въ новгородской эпархіи безъ его благословенія? На это святой отвѣчалъ: „одна дѣвица сидѣла у окна близъ площади и беззлѣдно смотрѣла на всѣхъ проходившихъ, другая же, сидя у другаго окна, бере́жно хранила чистоту души своей. Люди добрые осуждали первую, и одобряли вторую: не будетъ, говорили, добра въ той суетной и разсѣянной. Поселясь въ этой пустынѣ, я убѣжаю только міра, а не архіастыря, котораго молитву и благословенія жажду“. Архіепископъ Ioаннъ былъ удивленъ мудростью отвѣта святаго отшельника, послѣ этого онъ самъ приѣхалъ къ преподобному, съ любовью благословилъ его и долго съ нимъ бесѣдовалъ.

Въ 1418 году, при новгородскомъ архіепископѣ Симеонѣ, св. Савва, съ благословенія святителя, построилъ деревянный храмъ въ честь Вознесенія Господня и поставилъ нѣсколько келлій для братіи. Скоро къ преподобному стали приходить ревнители пустынножительства, и такимъ образомъ: возникла обитель. Преподобный былъ для братіи высокимъ примѣромъ истинной подвижнической жизни, полной непрестанного труда. Инокъ одного дня монастыря, остановившись въ обители Саввы для отдыха, слышалъ, какъ въ соседней келліи святой всю ночь до утрени мололъ рожь жерновомъ и въ тоже время читалъ псалмы, а потомъ пошелъ въ церковь на утреннее бдѣніе. Когда монастырь былъ устроенъ, преп. Савва построилъ себѣ недалеко отъ обители столпъ, который долженъ былъ замѣнять ему оставленную имъ Афонскую гору, и сталъ подвизаться на немъ. „Поселясь въ чужой сторонѣ и войдя въ пустыню безмолвную, здѣсь
ты, преподобный, создалъ столпъ и на немъ приобрѣлъ богатство небесное: сѣявъ въ постѣ и слезахъ, весело пожинаешь плоды трудовъ твоихъ. Не оставь же обитель съ учениками, снисканную трудами твоими, молись Христу, отче, чтобы спаслися души наши. Такъ поетъ пр. Саввѣ основанныя имъ обитель (стихира въ службѣ пр. Саввѣ). Въ субботу святой сходилъ со столпа; прослушавъ воскресную службу, онъ раздѣлялъ ея братію трапезу и затѣмъ снова удалялся на столпъ.

Подъ руководствомъ Саввы образовались высокіе подвижники благочестія: таковы были особенно пр. Андрей, занивший послѣ св. Саввы мѣсто игумена обители, и пр. Ефремъ перекопскій.

Преподобный Савва мирно скончался въ основанной имъ обители, на 80-мъ году своей жизни, 1-го октября 1460 года. Послѣ кончины Господь прославилъ св. подвижника многими чудесами. Вскорѣ послѣ смерти святаго строѣлъ основанный имъ монастырь, а также и столпъ, на которомъ онъ спасался, но часовня надъ его гробомъ чудесно уцѣлѣла среди пламени. Это было первое чудо, которое показало въ скончавшемся подвижникѣ святаго угодника Божія.

Въ настоящее время въ обители св. Саввы стоятъ два храма, посвященные его имени. Мощи преподобнаго почитаютъ подъ спудомъ въ монастырской церкви, въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Она покояется въ новой гробницѣ, на которой находится древняя икона святаго. На шелковомъ покровѣ съ изображеніемъ пр. Саввы надпись говорить: „лѣта 1721 положилъ сей покровъ на святаго чудотворца Савву посадникъ-бурмистръ Тома Ивановъ сынъ Ларинъ, по своему обѣщанію отъ потока, по себѣ и по своихъ родителяхъ“. 

ПРЕП. ИОАННА КУКУЗЕЛЯ.

Преподобный Иоаннъ происходил изъ Диррахіи, славянского Драча — въ Болгаріи, жилъ около 12 — 13 вѣковъ. Будучи славяниномъ по происхождению, Иоаннъ, по обстоятельствамъ жизни, получил образованіе греческое въ Царьградѣ, куда онъ былъ взять ко двору императора за свой прекрасный голосъ. На его славянское происхождение указываетъ и самое прозваніе его — Кукузель. Когда дьти, товарищи Иоанна по школѣ, спрашивали его: что онъ кушалъ? Онъ, не зная хорошо греческаго языка, простодушно отвѣчалъ: „Куку зелѣ“. Кукы — греческое слово и означаетъ бобъ, а зелѣ — сербское, значитъ растеніе. Съ тѣхъ поръ такъ и осталось за нимъ прозваніе Кукузелъ. За свой прекрасный голосъ и необыкновенное искусство въ пѣніѣ Иоаннъ получилъ при дворѣ званіе доместика — начальника придворныхъ пѣвчихъ, и приобрѣлъ къ себѣ расположение не только знатныхъ вельможъ, но и самого императора. Пѣніе дарованія Иоанна и уважая его добрую жизнь, царь пѣль намѣрѣніе ввести его въ родственную связь съ къмъ-либо изъ своихъ знатныхъ вельможей. Но жизнь мирская не привлекала къ себѣ Иоанна: онъ искалъ тихаго, уединенаго ипосціальнаго житія.

Разъ Иоанну пришлось встрѣтиться у императора игуменъ одной лавры Афонской. Разсказы о тихой молитвенной
жизни отшельниковъ афонскихъ сильно подвѣствовали на душу святаго. И вотъ онъ тайно удаляется отъ двора императора и въ убогой одеждѣ бѣднаго скитальца приходитъ на Аоон. Здѣсь онъ навыкаетъ себя пастухомъ и ему поручаются пасты, козы. Напрасно разыскивали Иоанна по приказанію императора. Долго святой былъ въ неизвѣстности. Слѣдующій случай заставилъ его открыть свое настоящее имя. Однажды, сидя при своемъ стадѣ, Иоаннъ запѣлъ священная пѣси. Долго пѣлъ святой, наслаждаясь прекрасными звуками и думая, что никто не слышитъ его. Но оказалось, что не одинъ онъ слышалъ свое пѣвие. Въ дикомъ ущельѣ одинъ пустынникъ слышалъ дивные звуки. Пустынникъ разсказалъ о чудномъ пѣвцѣ настоятелю лавры. Заклинаемый именемъ Божіимъ пѣвецъ—пастухъ долженъ былъ открыть настоятелю, что онъ Иоаннъ—учитель придворныхъ пѣвчихъ. Послѣ этого игуменъ оставилъ Иоанна, по его убѣдительной просьбѣ, остатъ при стадѣ козъ и упросилъ императора оставить Иоанна въ Афонской церкви. Тогда святой построилъ недалеко отъ монастыря въ уединенномъ мѣстѣ келлію и, ставъ тамъ подвизаться. Шесть дней проводилъ Иоаннъ въ безмолвіи, а въ седьмой день не дѣлалъ ни праздники приходилъ въ церковь и пѣлъ на правомъ клиросѣ. За его труды и усердіе онъ былъ награжденъ свыше. Въ акостическую субботу, послѣ канаона, святой, угомившись службою, заснулъ. Во снѣ явилась ему Богоматерь и сказала: "будь здоровъ, чадо Мое! Пой, пой; Я не оставлю тебя". При этомъ Пресвятая дала Иоанну червонецъ, который преподобный проснувшись, дѣйствительно, нашелъ въ своей рукѣ. Со слезами умиленія благодарилъ святой Божію Матерь и съ тѣхъ поръ сталъ ежедневно участвовать въ церковномъ пѣніи. Отъ
продолжительного стояния за церковными службами одна
нога у преподобного покрылась гнойными ранами; но
Богоматерь, явившись Иоанну, исцелила его. Червонецъ,
данный Богоматерью Иоанну, привѣщень былъ къ иконѣ
Пресв. Богородицы, предъ которой пѣль преподобный.
Въ настоящее время икона эта стоитъ въ параклисѣ
Введенія Богоматери, и предъ нею теплятся три неугасимыя лампады. (Аѳонск. патер. Свв. южн. слав. Фила-
рета, Архіеписк. Черн.).

ПР. ГРІГОРІЯ ДОМЕСТИКА ВЪ ВЕЛИКОЙ ЛАВРѢ
АѳОНСКОЙ.

Пр. Григорій всѣ подвижническую жизнь въ лаврѣ
св. Аѳанасія на Аѳонѣ. Св. Каллистъ I, патріархъ Кон-
стантинопольскій, опредѣлилъ пѣть на литургіи Василія Великаго вмѣсто „Достойно есть“ пѣнье „О тебѣ
радуется“. Но Филоѳей, преемникъ Каллиста, отмѣнилъ
постановленіе своего предшественника, повелѣлъ оставить
прежнюю пѣнье: „Достойно есть“, какъ кратцевскую.
Наканунѣ Вогоявленія Григорій Александрийскій пове-
лѣлъ Григорію, доместикѣ, пѣть „О Тебѣ радуется“.
Приверженцы Филеѳея противились этому, но Григорій
Александрийскій настоялъ на своемъ, и была пропѣта пѣнье: „О Тебѣ радуется“. Послѣ бѣгія доместикъ
Григорій легъ отдыхнуть. Во снѣ ему явилась Божія
Матерь и вручила за пѣнье этой пѣнью златницу, кото-
рая привѣщена была къ иконѣ. Съ того времени церковь
опредѣлила пѣть всегда на литургіи Василія Великаго
„О Тебѣ радуется“. Преподобный Григорій преставился
около 1360 года. (Аѳ. патер. Мѣщан. Вост. А. Сергія.
Т. 2-й, стр. 262).
ПСКОВО-ПОКРОВСКИЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

Верстахъ въ 60 отъ Пскова къ западу, въ большомъ городѣ Печерахъ стоитъ основаный въ XV вѣкѣ Печерскій монастырь. Въ этомъ монастырѣ находиться икона Успенія Богоматери, прославившаяся многими чудесами.

Въ 1581 г. въ августѣ мѣсяцѣ польскій король Стефанъ Баторій съ своими многочисленными войсками приближался къ Пскову, грозя разрушить городъ и взять въ плѣнъ жителей. Архіепископъ Псковскій, уповая на защиту Вожией матери, вызвалъ изъ Печерскаго монастыря игумена Тихона съ иконами Успенія Богоматери и Успенія. Между тѣмъ Стефанъ Баторій собирался сдѣлать приступъ на угрозу крѣпости при Покровскомъ монастырѣ, прымкавшемъ къ городской стѣнѣ. Большая опасность грозила Пскову, но заступленіе Богоматери спасло городъ.

27 августа, за несолько дней до приступа, одинъ благочестивый старецъ Покровской обители, по имени Дороѳей, скорбѣвшій о бѣдствіи города, удостоился необыкновеннаго видѣнія: свѣтоносный столпъ, возвышающийся до неба надъ Печерскимъ монастыремъ, направился къ городу Пскову. Вѣстѣ съ этимъ свѣтомъ онъ увидѣлъ Пресвятую Дѣву, шедшую по воздуху въ сопровожденіи пр. Антонія, настоятеля киевскихъ пещеръ и Корнилия, игумена Успенскаго Печерскаго монастыря. Прошедшій по воздуху черезъ стѣну города, Богоматерь вспала въ Покровскую церковь. Потомъ, вышедшій изъ церкви и ставшій вѣстѣ съ сопровождавшими ее преподобными отцами на городской стѣнѣ, Пр. Владычица воззвала: „гдѣ избранные Вожи, лежащие въ церкви Св. Троицы!“ И тотчасъ предъ Ней предстали святые,
покоящиеся въ Троицкомъ соборѣ города Пскова: благо-
вѣрные князья—Василій Кіевскій, Гавріилъ и Тимоѳей
Псковскіе, блаженный Николай Псковскій и св. Евфроси-
ніѣ съ Саввою. Святые благовѣйно поклонились Цар-
ницѣ небесной. Пр. Дѣва, взирая на городъ, гнѣвно
сказала: „о люди беззаконные! Вы прогнѣвали Сына Мо-
его, Господа и Бога, и осудили градъ сей скверными
дѣлами. И вотъ теперь пришла на васъ бѣда великая.
Вы Сына Моего, Господа Бога, и Меня не познали“.
Святые, падши къ ногамъ Богоматери, со слезами молили
Ее спасти отъ бѣды городъ: „Госпоже Владычице Бого-
родице!“ взыравши они, „есть грѣхъ на людяхъ и без-
законіе, не прогнѣвайся на нихъ до конца, но помогися
Сыну Твоему и Богу нашему за градъ сей и за людей
согрѣшившихъ“. Тогда Богоматерь, обратившись къ старцу.
Дороѳею, который въ то же мгновеніе увидѣлъ себя сто-
ящимъ у ногъ Владычицы, сказала ему: „старецъ, иди
немедленно къ боголюбивымъ воеводамъ, и къ пещер-
скому игумену и въ соборъ Пр. Троицы и возвѣсти пчѣ,
чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога и
принесли бы старый пещерскій образъ и хоругвь на
стѣну города, на то мѣсто, гдѣ стою Я, и чтобы постави-
ли здѣсь одну пушку, а другую внизу, и стрѣляли бы
изъ нихъ по королевскимъ шатрамъ и влѣво за коро-
левскіе шатры“. Къ этому Пресв. Дѣва прибавила, что
Сама будетъ молить Сына Своего и Бога о прощеніи грѣ-
ховъ жителей Пскова.
Когда объ этомъ видѣли узналъ Пещерскій игумень
Тихонъ, то вмѣстѣ съ духовенствомъ и гражданами на-
чалъ совершать ежедневные крестные ходы съ пещер-
скою иконою Успенія и другими на то мѣсто стѣны,
гдѣ стояла Богоматерь. Воеводы же и бояре поставили
на этом месте три креста. Между тем с начала сентября стало заметно сильное движение в неприятельском лагере: Стефан Баторий готовился к приступу. Тогда 6-го числа игумен Тихон, по внушеню Вожию, созвал благовестом гражданъ Пскова въ соборный храмъ и оттуда сдѣлалъ опять торжественный крестный ходъ къ Покровскому углу стѣны. Несли печерскую икону Успенія, мощи св. князя Гавриила Псковскаго и старую печерскую хоругвь. Народъ плакалъ и просилъ помощи у Бога.

7-го сентября со стороны неприятеля была открыта сильная пушечная стрельба по городу Пскову. Началась жестокая битва. Неприятель сталъ уже брать одну за другую городскія башни. Отъ сильной стрельбы въ городской стѣнѣ, у Покровскаго монастыря, образовалась большая проломъ. Защитники Пскова начали ослабѣвать. Шуйскій, защищавший проломъ, былъ раненъ. Тогда поднятъ были изъ собора печерская икона Божией Матери вмѣстѣ съ другими иконами и мощами св. князя Псковского Гавриила. Напередь же ихъ къ пролому приска- кали на коняхъ три давно уже умершіе монаха Печерскаго монастыря, въ дѣру бывшихъ храбрыми волками, и стали ободрять ослабѣвшихъ вонновъ, восклицая: „не бойтесь, братіе! Станемъ крѣпко, устремимся на Литовскую силу вмѣстѣ; къ намъ грядеть Богородица съ милостью и съ заступленіемъ и съ помощью всѣхъ святыхъ“. Вонны воодушевились. „Богородица къ намъ грядеть, о друзья“, торжественно повторяли они. „Умремъ взѣстъ за Христау вѣру и за православной царя и не предадимъ града Пскова“! вскорѣ пришло духовенство съ иконами и мощами, и началось молебствие предъ самыми проломомъ въ виду неприятеля. Чудное и торжественное
зрелище это вдохнуло такое мужество в защитников Пскова, что они дружно и смело двинулись на врагов. Псковитяне на этот день одержали полную победу: к ночи враги были прогнаны от стены города. Тогда Псковитяне собрались ночью в соборный храм, чтобы воздать хвалу Богу. „Так выносили для нас первый день трудов, мужества, плача и веселия“, говорили воеводы собравшимся ратникам и гражданам. „Совершил, как мы начали. Пали сильные враги наши, а мы слабые с их дощечками стоим пред алтарем Всевышнего… исполним клятвенный обет: не изменим церкви и царю ни робостию, ни малодушием отчаиваемся“. Воины и граждане отозвались со слезами умиления: „мы готовы умереть за вѣру Христову“. Нѣсколько разъ послѣ этого пытались враги завладѣть городомъ Псковомъ. Нѣсколько разъ возобновляли осаду. Но помощь Богоматери не оставляла жителей Пскова, прибѣгавшихъ къ Ея заступленію. Наконецъ Стефанъ Ватерій совѣли отступить от стены города.

Въ память этого чудеснаго избавленія благодарные псковитяне написали икону Богоматери, которая и получила название Псково-Покровской иконы, такъ какъ была написана въ Покровской церкви, на проломѣ, сдѣланномъ неприятелями при осадѣ города. На этой иконѣ изображена Богія Матерь вмѣстѣ съ тѣми святыми, которыхъ видѣлъ старецъ Дороѳей: съ преосвященнымъ Антоніемъ и Корниліемъ, съ благовѣрными князьями—Киевскимъ Василіемъ и нсковскими—Гаврилломъ и Тимоѳеемъ и съ Николаемъ городовъ нсковскихъ. На этой иконѣ помѣщено и описание чудеснаго явленія Богоматери, которое видѣлъ благочестивый старецъ Дороѳей.

Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ совершается празд-
нование этой иконѣ въ благодарность за побѣду надъ турками и татарами въ войнѣ съ ними съ 1736 по 1740 годъ. Въ этомъ соборѣ есть и точный списокъ съ нея. Онъ находится надъ южными дверьми придѣла во имя свв. апп. Петра и Павла (Слава Пр. Владычицы, ч. 3. стр. 21—28. Дебольскаго. Дни Богослуж., стр. 153—154).

ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЧУДЕСНО ВОЗДВИГ-НУТАГО СТОЛЪА ВО ВРЕМЕНА РАВНОАПОСТОЛЬ-НЫЯ НИНЫ И ПОДЪ НИМЪ СОКРЫТАГО ХИ-ТОНА ГОСПОДНЯ ВЪ Г. МИХЕТѢ.

1-го октября церковь празднует воспоминание явления чудесного столпа и подъ нимъ сокрытаго хитона Господня. Это чудесное событие было въ Грузіи въ первой половина IV вѣка, въ то время, когда тамъ жила и проповѣдowała Христа св. равноапостольная Нина.

Въ Грузіи было предание, что въ городѣ Михетѣ въ царскомъ саду подъ большимъ кедромъ сокрытъ хитонъ Господень. Вотъ что объ этомъ говорить одинъ еревейский первосвященникъ по имени Авіафаръ, живший въ г. Михетѣ: „я, Авіафаръ, разсказал вамъ повѣствованіе, которое узналъ я и слышалъ отъ родителей моихъ, а тѣ въ свою очередь слышали отъ родителей и дѣдовъ своихъ, и о которомъ я знаю также изъ писемъ, прислан-ныхъ къ намъ изъ Иерусалима. Когда царь сокрывала Иродъ въ Иерусалимѣ, пришло къ намъ извѣстіе, что Персы плѣнили св. градъ; всѣдствіе этого были плачъ и скорбь карталийскихъ ерѣевъ, живущихъ въ Михетѣ.

Услышавъ о такомъ поразительномъ происшествіи въ ихъ отечествѣ, они собрались иди для подачи помощи городу Иерусалиму. Но чрезъ нѣсколько времени пришла
другая въсть, что Персы не покорить пришли Іерусалимь оружіемь, а принесли золото царское, цѣлительную смирну и благовонный ладонь и искали отрока мужескаго пола, рожденаго отъ племени Давидова, отъ одной только жены (т. е. безмужной жены), Котораго они называли царемъ Іудейскимъ; нашли Его въ городѣ Виелеемъ, въ одномъ убогомъ домѣ, и принесли ему высшесказанные дары, а за тѣмъ мирно же отправились возвося. Отъ этой вѣсти была великая радость между евреями карга- динскими. По прошествіи тридцати лѣтъ, прадѣдь мой Эліоэъ получилъ отъ Іерусалимскаго первосвященника Анны письмо слѣдующаго содержанія: „Тотъ, для Котораго персидскіе цари принесли съ дарами, выросъ, достигъ въ мѣру возраста и именуетъ себя Сыномъ Божіимъ; поэтому приходите теперь видѣть смерть Его, которую Онъ заслужилъ по закону Мозесовуъ. Когда прадѣдь мой Эліоэъ, человѣкъ довольно старый, имѣвши въ живыхъ мать, которая происходила отъ рода первосвященника Іліи и сестру — Сидонію, собрался ѣхать, то мать его сказала, обратившись къ нему: „иди, чадо мое, на призывъ царскій для исполненія законнаго порядка; но только умоляю тебя—не присоединяйся къ замыслу враговъ Того, Котораго вознамѣрілисѧ убить; ибо Онъ есть слово пророковъ, притча премудрыхъ, тайнство, сокрытое отъ начала въксовъ, свѣтъ языкковъ и жизнь вѣчнала. После этого наставленія Эліоэъ отправился въ Іерусалимъ, сопровождаемый Лонгиномъ Каренійскимъ и множествомъ другихъ. По прибытии въ Іерусалимъ, всѣ они были зрителями распятія Господа. Въ то же время, когда исполнитель казни ударами желѣзного молота прибивалъ гвоздями Господа ко кресту, то мать Эліоэ, бывшая въ Михетѣ, вдругъ услышала ударъ этого молотка и, содрогнувшись
отъ страха, закричала громкимъ голосомъ, говоря: „прошай царство Иисуса, но предали смерти Спасителя и Избавителя народа твоего, который отнынъ будетъ повиненъ въ крови Создателя и Господа своего. Горь мнѣ, что я не умерла прежде этого времени: смерть избавила бы меня отъ этого страшаго слуха; птакъ я не увижу на землѣ свѣта языковъ и славу Израиля“.— Сказавши это, она тотчасъ же скончалась. Хитонъ же Господень, о которомъ распинатели метнули жребій, достался мѣхетскимъ евреямъ, и Элиозъ привезъ его съ собою въ Мѣхетъ. Со слезами встрѣтила Элиоза сестра его, и обнимая брата своего, привѣтствовала его съ благополучнымъ возвращеніемъ и объяснила ему смерти матери. При этомъ Элиозъ отдалъ хитонъ Господень сестрѣ своей, и Сидонія, принявъ его въ свои обятія, тутъ же скончалась. И безъ того удрученная смертію своей матери, она съ ужасомъ услыхала о смерти Христа Бога и о томъ, что брать ея былъ свидѣтелемъ пролитія несправедливой крови Иисуса вмѣстѣ съ Его врагами, и—вотъ жизнь мгновенно оставляетъ ее. Г. Мѣхетъ пораженъ былъ этимъ необычайнымъ явленіемъ; удивленъ былъ и самъ великий царь Адеркій (современникъ Христа, ум. въ 60 г. по Р. Х.) и всѣ его вельможи. Адеркій пожелалъ видѣть умершую св. Сидонію и приросшій къ тѣлу ея божественный хитонъ. Удивленный и обятый страхомъ и ужасомъ, царь хотѣлъ было взять его изъ руки умершей, но постѣ тщетныхъ усилий онъ вынужденъ былъ оставить свое намѣреніе: дѣвица какъ бы съ большой силою прижала его въ свои обятія. Чрезъ нѣсколько времени Элиозъ похоронилъ сестру свою, а вмѣстѣ съ нею и хитонъ Господа и сдѣлалъ это съ такой тайной, что и до его времени никому неизвѣстно, мѣсто погребенія св. Сидоніи. Нѣ-
которые, вирочемь, думают, что Эліозъ похоронил сестру свою у кедра, растущаго посереди царскаго сада; по насколько это вѣрно, я не знаю. Часто просила меня св. Нина, чтобы я подробно узнал оть отца моего, о мѣстѣ, гдѣ хранится божественный хитонъ Господень. На мои разпросы объ этомъ, и отец мой отвѣчал тоже, что говорили другіе, именно, что хитонъ хранится подъ кедромъ, гдѣ народъ такъ часто возсылает свои хвалы Господу; мѣсто то видимо и мѣсто видимой лѣстницы Иакова, касающесяся до небесъ. Такъ разсказываетъ о хитонѣ Господнемъ первосвященикъ Авиафаръ.

Долго спускал послѣ разсказываемого события, правнуку Адеркія, царя Амазэль, въ 88 г. по Р. Х. употребил много усилий къ розысканію хитона Господня, но всѣ усилия его не привели къ желанной цѣли. На всѣ вопросы онъ узнавъ тоже самое, что передаетъ первосвященикъ Авиафаръ.

Св. Нина жила въ кущѣ, устроенной въ царскомъ саду, среди котораго стоялъ тотъ вѣстистый кедръ, который, по преданию, сокрытъ подъ собою хитонъ Господень. Разъ, послѣ обычной молитвы, она задремавши увидала сонъ, который потомъ повторился ей нѣсколько разъ. Во снѣ ей представилось, что откуда-то полетѣло множество черныхъ птицъ, направившихся полетъ свой къ рѣкѣ Арагы; долетѣвши до рѣки, они опустелись къ берегамъ ея и начали купаться въ водѣ. Не много спустя, они снова поднялись на воздухъ, но уже убѣллиши, какъ снѣга, и полетѣли въ царскій садъ. Здѣсь, помѣстившись на вѣтвяхъ деревьевъ, они оглашали окрестность сада райскимъ пѣніемъ.—Св. Нина разсказала свой сонъ ученицѣ своей Сидоніи, дочери Авиафара. Сидонія отвѣчала ей:—"старанница и пришелца въ странѣ на-
шей, но вмѣстѣ съ тѣмъ избавившая насъ отъ вѣчнаго пѣтра грѣховнаго проповѣдію твоею! Ты слышала и знаешь всю печальную повѣсть о томъ, какъ дѣйствовали наши отцы противъ Небеснаго того Человѣка; какъ несправедливо возненавидѣли Его; какъ напрасно и беззаконно пролили кровь Его, какъ они чрезъ это были посрамлены и разсѣяны по всему миру; знаешь, какъ уничтожилось царство ихъ, и отнято отъ рукъ ихъ святителище Божіе, и дано народу чуждому, и какъ этотъ-то чуждый народъ наслѣдовалъ прізваніе Божіе и воспріялъ славу евреевъ. Іерусалиму, Іерусалимѣ, (въ восторгѣ продолжала Сидонія),—ты широко раскидываешь крылья свои и собираешьъ къ себѣ всѣ народы со всѣхъ концовъ вселенной. Вотъ и сюда пришедшая отъ тебя жена сія (указываетъ на св. Нину) измѣнить обычаи и законъ этой страны".—Затѣмъ, смотря на св. Нину, Сидонія заключила: "твой сонъ знаменуетъ то, что вѣсто это будетъ превращено тобою въ духовный садъ, который будетъ приносить божественные плоды во вѣки".

Сонъ святой скоро оправдался: Грузинскій царь Миріанъ, который прежде колебался между христіанской вѣрой и религіей языческой, вскорѣ со всѣмъ своими народомъ принявъ св. крещеніе.

Слѣдующій случай между прочимъ побудилъ къ этому царю. Однажды въ лѣтній день царь охотился съ своими приближенными въ Мухранской сторонѣ, недалеко отъ Тифлиса. Невидимый духъ злобы овладѣлъ его сердцемъ и возбудилъ въ немъ ревность къ идолопоклонству. Вспомнивъ о своемъ прежнемъ усердіи къ богамъ и тяжело вздохнувъ, царь сказалъ своимъ приближеннымъ: "мы отъ боговъ нашихъ достойны всякой казни, потому что сдѣлались лѣними въ исполненіи своихъ обя
занностей по отношению к ним; мы навлекаем на себя страшный гнев великих богов наших за то, что допустили черодевья христиан проповедывать в земле нашей их виру. Теперь я намерен истребить мечем всех христиан, кланяющихся кресту; и затем мы усерднее примемся служить богам нашим Картагинским. Я заставлю отречься от веры во Христа и супругу мою Нану; а если она этого не сделает, если не захочет оставить веры в Распятого на кресте; то она сделается мной ненавистна, и я погублю ее вместе с прочими христианами". Собеседники царя, которые в душу ненавидели христианство, одобрили намерение его. Объехав всю Мухранскую сторону, царь отправился затем на гору Тхоти (в 20 в. от Мцхета). Когда он с своими спутниками достиг вершины горы, то вдруг святой день превратился в темную ночь. Охотники в страхе разошлись в разные стороны. Блуждая по дубраве и потеряв всякую надежду на спасение, царь обратился за помощью к языческим богам. Но тщетны были все мольбы его. Тогда глубоко задумался Мирран приемел. "Вот", думал он, "сколько я ни призываю богов своих на помощь, но они остаются глухи к моим воплям, и вот — я несчастный — погибаю. Отчего же боги мои не спешат всплы растерзанного моего сердца? Я сейчас клялся служить им со всем усердием и преданностью, как же они не хотят слушать преданного им раба? Ради их я хочу обнажить меч свой на христиан". Сказавши это, царь снова задумался. Тут он вспомнил о тых чудесах, которыми именем Христовым совершала св. Нина и, как бы пробужденный от глубокого сна, громким голосом воскликнул: "Воже Нины, разсей мрак отъ
очей моих, и я неповторную имя Твоё; воздвигну древо креста и поклонюсь ему; построю Тебя домъ моихь и буду послушнымъ рабомъ Тебя, и Твоей вѣрной ученицы—Ниппъ, пришедшй изъ Рима“. Лишь только Мирианъ произнесъ эти слова, какъ темная ночь немедленно превратилась въ ясный день. Обрадованный царь поспѣшно слѣзъ съ коня, сталъ лицемъ къ востоку и, воздвигъ руки къ небу, сказалъ: „Ты Богъ надъ всѣми богами и Господь всѣхъ господей! Возже, котораго про- повѣдуешь Ниппъ! Славословимъ имя Твоё всѣми тварями поднебесными и всѣми живущими по всей землѣ. Ты избавилъ меня отъ смерти и разсѣялъ мракъ отъ очей моихъ; я узналъ теперь великую Твою благость: ко мнѣ и сердце мое чувствуетъ отраду, углубленіе и Твое при- ближеніе ко мнѣ, Возже благословенный“! Въѣзжая въ городъ, царь громогласно взывалъ: „воздайте всѣ люди славу Богу Ниппъ, ибо Онъ Богъ всѣхъ и Тому одному подобаетъ слава во всѣхъ“. Подъѣхавъ къ куцѣ, гдѣ жи- ла св. Ниппъ, царь слѣзъ съ коня и, припавъ къ но- гамъ святой, съ мольбою говорилъ: „удостой меня, о матерь моя, призывать имя Бога твоего и Спасителя моего“! Святая не могла удержать слезы радости, пла- кала и царь съ царицею, плащалъ весь народъ. Умили- тельное было зрѣлище! 
Слѣдующее чудесное событие еще болѣе укрѣпило ца- ря въ своемъ накренѣніи припить св. крещеніе. Мири- анъ пожелалъ немедленно приступить къ построенію храма Вождя. Царь спросилъ св. Ниппъ о мѣстѣ для храма. Святая отвѣчала: „гдѣ угодно будетъ благочести- вому желанію царскому“. На это царь отвѣчалъ: „если ты предоставишь моему желанію, то скажу тебѣ, что я люблю эту куцу твою; но люблю и свой садъ, пол-
ный прекрасными виноградниками и душистыми цвѣтами осѣянными величественнымъ кедромъ. Воистину этотъ видимый и скоро преходящий садъ,—воскликнулъ Миріанъ,—измѣнится въ садъ духовный, возвращающий плоды въ жизнь вечную; въ немъ мнѣ желательно было бы прежде всего выстроить домъ Божій для нашихъ молитвъ". Преступили къ работамъ. Такъ какъ мѣсто для постройки храма назначено было вокругъ кедра, то онъ и былъ срубленъ прежде всего. Изъ огромныхъ шести боковыхъ вѣтвей его, которыя окружали главный стволъ, сдѣлали шесть столбовъ, необходимыхъ для поддержки зданія деревяннаго храма. Главный же стволъ, который поражалъ всякаго своею громадностью, былъ назначенъ на средину храма для поддержания купола. Устроили шесть столбовъ, когда же начали ставить седьмой столбъ, то къ удивленію всѣхъ оказалось, что никакая сила человѣческая не могла сдвинуть его съ мѣста. Пришелъ царь со множествомъ народа, употреблены были въ дѣйствіе громадныя силы машинъ, но ничто не помогло: столбъ оставался неподвижно на своемъ мѣстѣ. Между тѣмъ наступилъ уже вечеръ; опечаленный царь возвратился домой, разошелся въ недоумѣніи и весь народъ. На зарѣ другаго дня св. Ниинаъ съ вѣкоторыми ученицами своими удостоилась чуднаго видѣнія. Вотъ разсказать объ этомъ события, какъ передаетъ его одна изъ ученицъ св. Ниины, Сидонія, дочь первосвященника Авіафара: "вѣкоторая изъ ученицъ св. Ниины задремала, а я, говорить Сидонія,—бодрствовала. Святая же Ниина все время стояла на молитвѣ съ воздѣтыми къ небу руками. Тутъ представлѣлъ ей отрокъ, облеченный свѣтлоноснымъ свѣтомъ, опоясаннымъ огненнымъ плащемъ. Подойдя къ ней, онъ сказалъ тайно, на ухо, какія-то
три слова; святая Нина услышавши пала на землю и поклонилась ему. Потом отрок приблизился к столбу, и, обняв его руками, поднял на воздух на значительную высоту. Удивленная этим дивным знамением,—говорить Сидония,—приблизилась я к св. Нине и спросила ее: „Госпоже моя, что это такое?“ Св. Нина отвечала: „преклони голову твою к земле“; я повиновалась. Чрез несколько времени св. Нина встала с земли, подняла также и меня, и мы отошли незаметно подальше от того места. Стоя тут с некоторыми другими женщинами, мы видели, как этот столб, в огненном виде, опустился вниз и приблизился к своему прежнему основанию и стал над прежним пнем на высоту 12 локтей; потом столб этот по немногу то поднимался, то опускался к своему основанию, из которого, смотря, стало истекать благоухающее миро. Вставши по утру с озабоченным видом, Миріан взглянул в окно на то место, где было назначено построение храма. Необыкновенное зрелище поразило его: он увидел необыкновенный свет, на подобие молнии, достигающей от его сада до небес. Царь послышал к месту этого чудесного знамения, за ним последовало множество придворных, собрался и весь народ, увидевши это необычайное явление. Взору присутствующих представлялось слышащее чудесное знамение: столб, блистая чудным светом, то опускался, то поднимался над местом своего прежнего основания; никем не поддерживающийся, становился прямо над своим основанием на высоту 12 локтей. При этом из-за пня истекало благовонное миро. Необычайная радость и в то же время благоговейный страх объявили жителям Михета. В то же время присутствие Божье было озна-
меновано многими чудесами. — Одна мать принесла своего больного сына, который 8 лет лежал в постели. Вольной съ своего постели былъ положенъ предъ святоноснымъ столбомъ. При этомъ мать обратилась къ св. Нинѣ съ такими словами мольбы: „призри, Господи моя, на сына моего, приблизившагося уже къ смерти; знаю, что Богъ твой, Которому ты служишь и Котораго проповѣдуеть намъ, есть единий истинный Богъ“.

Тогда святая приложила свою руку къ столбу, а потомъ возложила ея на отрока и сказала матери: „если вѣрешь во Иисуса Христа, Сына Божія, принявшаго плоть для спасенія мира, то отнынѣ сила Его исцѣлитъ сына твоего“. Когда мать сказала: „вѣрую во Иисуса Христа, Сына Божія“, отрока сейчасъ же всталь съ постели совершенно здоровымъ. — Одинъ свѣпороженный еврей прикоснулся къ чудному столбу и тутъ же получилъ зрѣніе, славя и благодаря Бога. Много и другихъ чудесъ совершалось здѣсь. Явно было присутствіе Божіе. Тогда приступили къ постройкѣ храма, которая вскорѣ и была окончена.

Послѣ этого Миріанъ съ своимъ семействомъ принять св. крещеніе, крестились и вельможи, и весь народъ.

Сдѣлавшись христианиномъ, царь похаживалъ получить болѣе подробныхъ свѣдчій о хитонѣ Господнемъ, о которомъ онъ прежде слыхалъ только немного, такъ какъ будучи язычникомъ, не могъ цѣнить достойно христианской святини. Призвавъ первосвященника Авіафара и другихъ евреевъ, онъ подробно спрашивалъ у нихъ о ризѣ Господней, и они подробно рассказали о ней все, что знали. Тогда царь, воздѣвъ свои руки къ небу, торжественно сказалъ: „Благословенъ еси, Господи Иисус Христѣ, Сыне Бога Живаго! Ты изначала восхотѣлъ избав-
ленія нашего отъ діавола и темныхъ мѣсть, изволивъ Твоимъ смотрѣніемъ послать сюда хитрый Твой Святой изъ Града Іерусалима чрезъ иночественныхъ намъ еретицъ, которые отверглись Божества Твоего." 
Послѣ этого, по повелѣнію царя, начата была постройка другаго храма, на томъ мѣстѣ, где естества куша св. Нины. Святая благодаря Бога: „Благослови Господь Исусъ Христосъ—говорила святая и Отецъ Господь нашего, пославшій на землю съ высшихъ небесъ, съ державнаго престола Своего Слово Свое Святое, Которое сошло на землю, родилось воистину отъ сѣмени Давида, воплотилось отъ единой жены чистой, непорочной и Святой, соблаговолившей послужить орудіемъ спасенія нашего, просвѣтило всѣхъ поднебесныхъ, спасло вѣрныхъ, родилось по подобію человѣка: Свѣтъ вселенскій и образъ Божій принялъ крещеніе водою и Духомъ Святымъ, какъ человѣкъ, изволилъ принять распятіе, погребеніе и наконецъ въ третій день воскресъ, потомъ вознесся на небеса въ горною обитель Отца; Онъ придетъ опять со славою и Ему подобаетъ всякая честь и слава со Отцемъ и Св. Духомъ нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь." (Полн. жизнеопис. евв. груз. ц., Сабина. Ч. 1, стр. 29—52.)
2-е число.

Св. священномуч. Кириана и св. муч. Густины девицы (и с ними Θεοκτиста). Св. Андрея, Христа ради юродиваго.

(Муч. Георгія. Блаж. Кириана, суждального чудотворца. Свв. муч. архимандриты князей Давида и Константина).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИРИАНА И СВ. МУЧ. ГУСТИНЫ (И СЪ НИМИ ΘΕΟΚΤИСТА).

Св. Кирианъ происходилъ изъ Антиохіи (между Сириею и Аравіею). Сначала онъ былъ язычникомъ и занимался волхвованіемъ и чародействомъ.

Въ тоже время въ Антиохіи жила девица Густина съ своими родителями—отцемъ Едесіемъ, который былъ идолскимъ жрецомъ, и матерью Клеодоніей. Густина сначала тоже поклонялась языческимъ богамъ, но потомъ, просвященная отъ одного христианина евфрема евангельскимъ, сдѣлалась христианкою. Она усердно стала ходить въ храмъ Божій, слушать слово Божіе и подвизаться въ воздержаніи, постѣ и молитвахъ. Вскорѣ она обратила ко Христу и родителей своихъ. Христіанскій епископъ Оптіатъ крестилъ ихъ и затѣмъ посвятилъ отца Густины Едесія въ самъ пресвитера.

Въ это же время въ Антиохіи жилъ одинъ богатый и славный родомъ юноша, по имени Аглаідѣ. Увидавъ
однажды Иустину, онъ былъ плененъ ея красою и по- 
желалъ имѣть ее своею супругою. Но на всѣ его прося- 
бы и увѣщанія Иустина осталась непреколонною и отвѣ- 
чала только одно, что она имѣеть своимъ женихомъ Хри- 
ста. Тогда Агладь, пылающій любовию къ св. дѣву, 
рѣшился прибѣгнуть къ помощи языческихъ вохвованій. 
Онъ обратился къ Киприану и, обѣщая ему множество 
серебра и золота, просилъ его своимъ чародѣйствомъ 
клонить Иустину къ супружеству съ нимъ.—Агладомъ. 
Киприанъ приступилъ къ волнованію, но св. дѣва усерд- 
ною молитвою къ Богу побѣдила всѣ козни дьявола, и 
Киприанъ ничего не могъ сдѣлать своимъ чародѣйствомъ. 
Послѣ долгихъ и отчаянныхъ попытокъ склонить св. 
дѣву къ супружеству съ Агладомъ, Киприанъ наконецъ 
позналъ все свое безсилие и всю силу креста Христа. 
Тогда онъ увѣровалъ въ Христа, бросилъ свои волшеб- 
ныя книги и пришелъ къ христіанскому епископу Ан- 
диму, проса у него св. крещенія. Съ истиннымъ сокру- 
шеніемъ о своихъ грѣхахъ крестился Киприанъ. Черезъ 
годъ онъ былъ посвященъ въ священіе. Вскорѣ за- 
тѣмъ Киприанъ сдѣлался епископомъ, а св. Иустина игу- 
менію въ одномъ дѣвичьемъ монастырѣ.

Язычники, видя такое успѣшное распространеніе уче- 
нія Христова, донесли объ этомъ начальнiku области 
Евтолміо, при этомъ они оклеветали Иустину и Киприана 
въ разныхъ преступленіяхъ. Евтолмій, истязавъ его 
и св. дѣву, отправилъ ихъ въ Никомидію. Здѣсь они 
были усѣчены мечомъ. Иустина пострадала первою.

Видя страданіе этихъ мучениковъ и воодушевляясь му- 
жествомъ ихъ, нѣкто Теозистъ исповѣдалъ себя хри- 
стіаниномъ и тутъ же пострадалъ за имя Христово. Онъ 
былъ тоже усѣченъ мечемъ. Память священномученика
Кипріана и св. дѣвы Иустины были славны въ древней церкви. Св. Григорій Назіанзинъ говоритъ о нихъ въ своемъ словѣ. Императорша Евдокія, супруга Теодосія Младшаго, около 425 года написала въ честь ихъ стихотвореніе.

Св. мученики эти пострадали въ конце третьего вѣка (268 г.) или въ началѣ четвертаго (304 г.) (Четырё-Миней. Мѣсяц. Воскр. А. Сергія. Т. 2. Зам. стр. 315).

СВ. АНДРЕЙ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО.

Въ царствованіе греческаго императора Льва Мудраго (886—911) въ Константинополѣ жилъ одинъ богатый человѣкъ, по имени Теогоній. Разъ онъ купилъ множество рабовъ. Въ числѣ этихъ рабовъ былъ одинъ юноша, славянинъ родомъ, котораго звали Андреемъ. Красивый тѣломъ онъ былъ прекрасенъ и душею. Господь полюбилъ его и отдалъ учиться книжной мудрости. Обладая хорошими способностями при усердіи къ труду, Андрей скоро постигъ эту мудрость. Самымъ любимымъ предметомъ чтения для него были священные книги. Чтение этихъ книгъ и посвященіе храма Божія—вотъ занятія, которыми отдѣлялъ всю душею юный Андрей.

Богу угодно было призвать юношу къ тяжелой подвижнической жизни. Являясь во снѣ св. Андрею, Господь поучалъ юношу терпѣнію въ этой жизни, обѣщая за это блаженство на небѣ. Такъ однажды св. Андрей увидѣлъ себя въ царскихъ палатахъ. Царь окруженный славой сидѣлъ на престолѣ. Призывая къ себѣ Андрея, царь спросилъ его: „хочешь-ли служить мнѣ всю душею?“ „Хочу, Господи“, отвѣчалъ святой. Царь далъ ему что-то горькое и сказалъ: „таковой путь скорбный работающихъ Мнѣ въ мирѣ семь“. Потомъ царь далъ Андрею
нѣчто болѣе снѣга и сладче манной и при этомъ сказалъ: „такова пища работающимъ. Мнѣ и терпящимъ до конца“ и при этомъ прибавилъ: „соверши п ты мужественно, какъ началъ!“ Проснувшись св. Андрей понялъ, что горькая пища означаетъ терпѣніе и скорби въ мирѣ семь, а сладкая блаженную жизнь на небѣ. Св. Андрей подвизался подвигомъ юродства. Къ этому роду подвигненія онъ былъ призванъ особеннымъ видѣніемъ. Святому представлено въ сонномъ видѣніи, что онъ находится на большой площади, по одну сторону которой расположены безчисленные толпы черныхъ, какъ эліи, людей, а по другую стонтъ множество святыхъ мужей, одѣтыхъ въ бѣлая ризы. Нѣчто въ родѣ борьбы, или состязаний, должно было происходить между обѣми сторонами. Въ рядахъ черныхъ стоялъ одинъ великанъ, тысяченищальникъ ихъ легіона, и черные обращались къ воинству святыхъ, вызывая кого-либо изъ бѣлоризцевъ на борьбу съ ихъ великаномъ. Черные выхвалялись своими силами, святые мужи молчали. Въ это время сходилъ съ неба прекрасный собою юноша. Юноша держитъ въ рукахъ три вѣнца: одинъ украшенъ золотомъ, другой драгоценными камнями, а третій, гораздо большій первыхъ двухъ, попеленъ изъ прекрасныхъ райскихъ неувядаемыхъ цвѣтовъ. Все три вѣнца такой красоты, что умъ человѣческий высказать не можетъ. Андрей думаетъ, какъ бы это достать хотя бы только одинъ изъ этихъ прекрасныхъ вѣнцовъ. Онъ обращается къ юношѣ и просить его подождать немного, а онъ сходить къ своему господину и возьметъ у него нужное количество золота, чтобы купить вѣнцы эти. На это юноша улыбается отвѣчаетъ Андрею, что еслибы даже онъ принесъ ему всё золото мира, то и тогда не могъ бы получить
ни одного цветка изъ вънца. Вѣнцы эти не суть украшеніе сего суетнаго свѣта, нѣть — это пренебрежное сокровище Христа, которымъ Онъ награждаетъ тѣхъ, которые побуждаютъ воть тѣ черныя полчища. Если Андрей хочетъ получить вѣнцы эти, то онъ долженъ вступить въ борьбу съ чернымъ великаномъ и побѣдить его. Святой извѣряетъ свою готовность къ борьбѣ и просить научить его. Юноша укрѣпляетъ и науачаетъ Андрея. Святой побуждаетъ великана. Тогда полчища черныхъ со стыдомъ обращаются въ сбѣство, святые же въ радости лобызаютъ Андрея. Прекрасный юноша, обращаясь къ святому и лобызая его, подаетъ ему честные вѣнцы и говоритъ: „иди съ добромъ отсюда, такъ какъ ты намъ другъ и братъ, иди на добрый подвигъ, будь нагъ и юродивъ Меня ради и тогда многому добру причастенъ будешь въ день царства Моего“. Пробудившись отъ этого сна, святой въ великому былъ удивленін.— Съ того времени Андрей принялъ на себя подвигъ юродства.

Покрытый рубицемъ, съ видомъ помышлянагося въ умѣ, ходилъ св. Андрей по улицамъ Царьграда. Надъ нимъ смѣялись, его били и толкали, но святой переносилъ все. Милостыню, которую ему подавали, онъ обыкновенно отдавалъ нищимъ, самъ же иногда по нѣскольку дней не имѣлъ куска хлѣба. Скитаюсь безъ пристанища, не имѣя крови, святой проводилъ ночи на улицѣ, перенося и холодъ и непогоду. За эти лишенія и скорби Господь наградилъ блаженнаго Андрея даромъ духовного просвѣщенія. Одинъ пникъ велъ жизнь постника и подвизался въ усердной молитвѣ. Уважая его святую жизнь, многие обращались къ нему за совѣтами и приносили подаянія. Мало по малу пникъ пристрастился къ деньгамъ

Блаженный скончался 28 мая, на 66 году своей жизни, въ половинѣ X вѣка. Духовникъ св. Андрея Никифоръ написалъ житіе его. Въ заключеніе житія писатель говоритъ: „я Никифоръ, милостю Вседержителя Бога причисленный къ иереймъ Великія церкви царствующаго града, именуемья Премудрости (Софіи) Божіей, написалъ чудную и достославную жизнь честнаго во святыхъ отца Андрея, какъ видѣлъ своими собственными очами и узналъ отъ славнаго Епифанія, бывшаго послѣ архіерея“. Есть основанное предположеніе, что этотъ Епифаній, ученикъ св. Андрея, въ иночествѣ Поліевктъ, былъ впослѣдствіи патріархомъ Константинопольскимъ (Четырь-Минен. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. Т. 2-й Зам. стр. 316).
МУЧ. ГЕОРГИЙ.

Св. Георгий родился в Филиаделфии, в Малой Азии. Родители его были христиане. Рожденный и воспитанный христианскими родителями и Георгий был тоже христианином. Но враг человеческого рода — дьявол содействовал его с пути истинного и спасения. Примеся в совершенный возраст, Георгий оставил свое отечество и поселился в Каратае, в стране Иллопольской. Здесь он предался суетной жизни и принял въру Магомета. Но это ослепление не долго продолжалось. Бог вразумил Георгия. Тогда глубоко сожалел и искренне раскаялся в своем тяжком грехе, он ушел на Аеона. На святой горе он принес духовнику покаяние и был присоединен св. муромазанием к церкви Христовой.

Размышляя о словах Христа: иже отвергается Мене предъ человечки, отвергуся Его и Аз предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесяхъ (Мк. 10, 33), св. Георгий думал, что иначе не можетъ ничьмъ загладить грехъ свой, какъ только открытымъ исповѣданіемъ Христа предъ тѣми, предъ которыми онъ прежде отвергся Его, и подвигомъ мученичества за имя Христово. По этому получивъ благословение отъ преподобныхъ отцовъ Аеона, Георгий отправился въ Каратае, къ туркамъ. Узнавъ, что онъ измѣнилъ религію Магомета и остылъ сдѣлался христианиномъ, турки схватили Георгія и привели къ судѣ. Судья спросилъ Георгія, правда ли, что онъ оставилъ религію Магомета и принять вновь христианство? На это святой мужественно отвѣчалъ: „совершенная правда: я действительно тотъ хаджа Георгій, который по безумію своему отрекся отъ своей вѣры и
принял вашу; но сходив въ разныя мѣста, я хорошо понялъ, что вѣра ваша ложная, и потому теперь пришелъ сюда за тѣмъ, чтобы отдать вамъ ее назадъ. Великъ мой грѣхъ, что я оставилъ первую мою вѣру, которая есть чистое неподѣльное золото, и принялъ вашу—этотъ ничтожный металлъ. И такъ неповѣдую предь вами, что я снова христіанѣнъ, именуясь Георгіемъ и за любовь къ Христу готовъ палить всю мою кровь. Теперь дѣлай со мною, что хочешь". Судья сталъ убѣжать святаго, чтобы онъ снова перешелъ въ математикство, но Георгій былъ непреклоненъ. Тогда исповѣдника имени Христова подвергли ужаснымъ мученіямъ. Его ввергли въ тенницу и въ продолженіи 8 дней жесточайшими пытками старались принудить къ отреченію отъ Христа. Но мужественный воню Христовой твердо переносилъ всѣ муки и оставался непреклоненъ. „Если и еще что сдѣлаете мнѣ, не отрекусь отъ вѣры своей—говорилъ святой,—христіаниномъ родился, христіаниномъ живу, христіаниномъ и умру". Тогда, послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ попытокъ, судья приказалъ обезглѣвить св. Георгія. Это было въ 1794 году (Ап. Патер.).

БЛАЖЕННАГО КИПРІАНА СУЖДАЛЬСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

По рукописнымъ святцамъ „святый блаженный Кипріанъ, Христа ради юродивый, бысть въ Воскресенскомъ сель на Утовѣ р., суждальскій чудотворецъ, преставился въ л. 7130 (1622) окт. во 2 д."

*) Блаженный Кип-
рианъ жилъ на небольшомъ островѣ при устьѣ р. Уготи, въ Ковровскомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи. Это мѣсто находится въ 7 веретахъ отъ села Воскресенскаго. Въ это село святой приходилъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и молился въ сельскомъ храмѣ. Остальное время блаженный Кипріанъ пребывалъ въ уединеніи на своемъ островѣ. Въ настоящее время мѣсто, гдѣ сна- сался этотъ угодникъ Божій, известно подъ именемъ пустыни Кипріановой, а ямы въ этой мѣстности назы- ваются пещерами Кипріана. (Русск. Свв. Фларета, Ар- хіеп. Черн. Мцѣяц. Вост. А. Сергія. Т. 2, стр. 263).

СВВ. МУЧ. АРГВЕТСКИХЪ КНЯЗЕЙ ДАВИДА И КОНСТАНТИНА.

Святые братья Давидъ и Константинъ по происхож- денію были грузины. Происходя изъ царственного рода, они были наслѣдственными правителями Аргветской страны. Принявъ святое крещеніе, они сдѣлались сы- нами православной церкви. Юные братья вели истинно-христіянскую жизнь, полную воздержанія и богомыслія. Вмѣстѣ съ тѣмъ они были достойными правителями своей страны и мужественными военачальниками.

Во время ихъ правленія на страну Аргветскую на- палъ съ своими полчищами племянникъ Магомета Му- рвань Глухой. Святые братья укрѣпляли свое войско на- деждою на помощь Божію. Мужественно встрѣтили Хри- стіане передовое войско Мурвана и разбили его. Узнавъ объ этомъ пораженіи, Мурвань въ страшномъ гнѣвѣ ударилъ себя въ щеку и въ негодованіи воскликнулъ: „что это за люди, которые осмѣлились противиться волѣ великаго Магомета, дяди моего, и дерзнули воевать со мной?“ Всѣдь за этимъ онъ отдалъ приказаніе снова
сделать вторжение в Аргеветскую страну и, во что-бы то ни стало, покорить ее. Тогда арабская войска Мурвана с ожесточением ворвались во владение святых братьев и разгромили страну их. Одни из жителей были убиты, другие захвачены в плен. В числе пленных были и святые князья. С гневом и нахмощью встретил их Мурван. „Как вы смели стать против меня?! Разве вы не знали, что я племянник великого пророка Магомета, закону которого слушают вся Аравия и Персия? Я собственной силой подчинил себя всей стране от западного моря до востока!“ Св. мученики на это кротко отвечали: „смех твой над нами и твоя гордость нам кажутся тщетными и суетными. Жизнь твоя временна и слава твоя скоротечна; ветром она будет развеяна. Не потому тебя давали победы, что ты достоин того, но Бог покарал нас за наши грехи, ибо мы преступили заповедь Его, и Имь определено было, чтобы ты владел нами, чтобы мы наказаны были твоей беззаконной и нечестивой рукой. Твой же дядя, которым ты хвалишься (напрасны надежды твои на него!), как намь известно, былъ лжець и обманщикъ, губитель всего твоего племени“. Когда Мурванъ услышалъ этотъ отвьтъ, то пришель в необычайную ярость и приказалъ предстоящимъ бить святыхъ по лицу и беспощадно избить палками. Приказание тирана приведено было в исполнение, но святые мученики оставались непреклонны. Тогда Мурванъ задумалъ хитрою лестью склонить ихъ к магометанству. „Слушай я отъ моихъ военачальниковъ о тебе, говорил онъ св. Давиду,— что ты разумный начальникъ сей страны и искусный полководецъ на войнѣ; теперь послушай меня и доброго совета моего: оставь напрасное и безцѣльное твое мудр-
ствование и слѣдуй закону Магомета, дяди моего. За это я тебя поставлю начальником Персій. А тебя, Константинъ—сказал онъ, обращаясь къ младшему брату, окажу большую почестъ: ты будешь находиться всегда при мнѣ во время всѣдванія моего на престолѣ моемъ, ты будешь жить въ моемъ дворцѣ, ликовать и наслаждаться благами мѣстѣ съ моими вельможами. Когда тиранъ окончил свою рѣчь, св. Давидъ, перекрестивъ свое лицо, отвѣчалъ: „не будь этого во вѣкъ, злой тиранъ, чтобы мы оставили свѣтъ истину и послѣдовали адскому и льстивому совѣту твоему! Богъ призовъ насъ къ Своему свѣту; Онъ Соприяснующаго Сына Своего послалъ на землю для спасенія нашего; Сына, принявъ плоть и оставивъ свѣтъ съ тѣмъ ненамѣнѣнъ Божествомъ, исполнилъ всѣ, что было отъ вѣка предписано о Немъ, т. е. умеръ на крестѣ, былъ погребенъ и въ третій день воскресъ, вознесся опять къ Отцу Своему и принять снова со славою многою судить живыхъ и мертвыхъ. Онъ послалъ Своихъ учениковъ по всей вселенной проповѣдывать Божественное ученіе, дабы спасти людей отъ работы дѣльскія. Къ намъ были призваны двое изъ главныхъ учениковъ Его, великій Андрей и славный Симонъ Кананитъ; они проповѣдывали въ нашемъ отечествѣ пришествіе Христово и всѣ, внявъ ихъ благовѣстованію, прекратили пнолослуженіе и отдѣлились вѣрными Христу Богу, и мы, просвѣщенныя св. крещеніемъ, никогда не станемъ слѣдовать другому какому-нибудь закону новозавѣщенному, кромѣ закона Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и готовы за пя Его принять все: бѣніе, всякаго рода мученія, огонь, воду, мечь и наконецъ самую смерть! Это наша истинная христіанская вѣра, которую мы исповѣдаемъ и отъ которой не
отречемся во вѣки". Св. Константинъ своимъ словами тоже посрамилъ тирана: 

"никогда не будетъ того, чтобы я послушался твоего беззаконнаго приказанія сказавъ онъ,—но, какъ старший мой брать Давидь свидѣтельствовалъ тебѣ о всемъ, такъ и я исповѣдую, ибо вы одному закону и одной вѣрѣ научены,—вѣрѣ во Христа, и я вѣрную въ пятинахъ Бога Отца и Сына и Святаго Духа и въ исповѣданій семъ готовъ умереть". Тогда пришедши въ страшное негодованіе, Мурванъ призвалъ палачей своихъ и приказалъ имъ въ продолженіе цѣлыхъ десяти дней не давать мученикамъ ни есть, ни пить и во все это время безъ пощады мучить. Онъ думалъ, что тѣленое изнеможеніе и ужасная мука заставятъ наконецъ святыхъ братьевъ отречься отъ Христа. Но всѣ усилия мучителей были тщетны. Мужественно переносили святые братья всѣ лишенія и всѣ жестокія пытки. Тогда Мурванъ опять обратился къ вельсѣ и лукавству. Онъ послалъ къ мученикамъ своихъ волховъ и законниковъ. Посланные, обратились къ святымъ страдальцамъ, лукаво говорили имъ: "обладатель всей Персіи и Аравіи Мурванъ послалъ насъ къ вамъ; и мы думаемъ, что вы, по благоразумію вашему, послѣ такихъ мученій, изберете лучшее вмѣсто худшаго, и потому теперь скажите надлежащее слово и не раздражайте величество государя, не губите вашей цвѣтущей юности ради одного осужденія на тяжкія мученія и убійстваго человѣка (этому словами они указывали на Іисуса Христа), но скорѣ послушайтесь доброго совѣта нашего, покоритесь закону великаго посланника Магомета и вы всегда съ нами будете наслаждаться счастіемъ; жалѣемъ мы юность вашу и уважаемъ мы доблести ваши и потому совѣтуетъ вамъ исполнить желаніе великаго государя, который далъ вамъ
довоpяпо вpемя дьля размышлеpия; принимте княжескую одежду и драгоценнные подарки, которыми царь награждает вас в увpренности, что вы согласитесь принять закрpь Магомета". Такою хитростью старались они отpватьить святых мучеников отъ хриpтианской вpры.

Посмотpявишь на нихъ, непобдимые мученики сказали: "неразумные посланники льстиваго Мурвана, не прельстятъ насъ безумными словомъ ваши. Передайте хитрому и лукавому нечистивцу, который послалъ васъ, что мы остаемся при первомъ исповѣданіи нашемъ, что ни слава человѣческая, ни болѣзнъ, ни муки, даже горькая смерть—не могутъ разлучить насъ отъ любви и вѣры Христовой; мы готовы на все; слава и честь, вамъ обѣщанныя, ненавистны и гнусны намъ; упованіе наше есть Господь Иисусъ Христосъ; за Него мы умремъ". Посланныe возвратились и сказали Мурвану, что мученики остаются тверды и непоколебимы въ своемъ исповѣданіи. Тогда тиранъ приказалъ палачамъ повѣсить святыхъ страдальцевъ внизъ головою и немилосердно бить ихъ палками, послѣ приказано было надѣть на шею святыхъ братьевъ большиe камни и, связавъ имъ руки и ноги, бросить мучениковъ въ врѣку. Повелѣніе тирана было исполнено. Предъ своей кончиною святые мученики обратились къ Богу съ горячою мольбою: "Господи Иисусѣ Христѣ, Сыне Божій! Какъ Ты внималъ прежде моленіямъ нашимъ и удостоилъ насъ пострадать за великое и святое имя Твое, такъ и нынѣ услышь молитвы рабовъ Твоихъ: Ты вѣдаешь, что мы сохранили нашу плоть въ чистотѣ и цѣломудрѣн: сохрани-же, и по смерти нашей, тѣла нашп непрѣйными и нерушимыми, чтобы чрезъ нихъ прославилося Твое всеевато имя, чтобы они были цѣлительными во всякихъ болѣзняхъ и немощахъ. Даруй, Боже, тѣмъ, кото-
рые будут обращаться к намь скорую милость и отпущение грѣховъ". Потомъ, изобразивъ на себѣ крестное знаменіе, сказали: "Господи Иисусе Христе, Боже нашь! въ руцѣ Твои предаемь души наши—аминь". Послѣ этого они были брошены въ рѣку.

Тѣла святыхъ братьевъ, по повелѣнію Вождѣ, были вынуты изъ воды и одними благочестивыми христіанами принесены на гору Цхаль-Цители, на которой была выстроена часть города Кутанаса, разрушенного Мурваномъ. Въ этомъ городѣ, при одной разрушенной церкви, нашлась катакомба (или погребальная пещера), въ которой не былъ еще положень никто; въ этой пещерѣ положили святыхъ мощи. Тамъ они оставались неоткрытыми и никому неявленными до великаго царя Вагарата IV Вагра-тіона (1027—1072). Этотъ царь, найдя дорогую святыню эту, возобновилъ храмъ и при храмѣ устроилъ обитель, и когда привелъ все въ порядокъ, тогда съ великою честью перенесъ въ новую церковь останки святыхъ мучениковъ и положилъ ихъ въ новоустроенной ракѣ. И до нынѣ мощи святыхъ мучениковъ князей Давида и Константина открыто почиваютъ въ одномъ гробѣ совершенно цѣльны и невредимыя видимо для всѣхъ, какъ того просили они у Бога, и подаютъ всякаго рода исцѣленія приходящимъ къ нимъ съ вѣрою и любовью. Святые братья пострадали въ 730 году по Рождествѣ Христовѣ. (Полн. жизнеопис. свв. груз. ц. Сабинина, ч. 1. стр. 154—165).
3-е число.

Св. священномуч. Дийонисия ареопагита и с ним Рустика иерей и Елевтерия диакона. Пр. Иоанна хозяйита, еп. Кесарийскаго. Бл. Иоанна хоривита, безмолвника.

(Муч. Олега в огн. Мучч. Петра и Павла).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА И СЪ НИМЪ РУСТИКА ИЕРЕЯ И ЕЛЕВЪЕРИЯ ДИАКОНА.

Св. Дийонисий ареопагит происходил изъ славнаго города Аеины. Рожденный и воспитанный благородными родителями, онъ рано преуспѣлъ во многихъ наукахъ. Будучи двадцати пяти лѣтъ, онъ превзошелъ въ философии всѣхъ своихъ товарищей. Но желая еще болѣе усовершенствоватьсь въ наукахъ, Дийонисий ушелъ въ Египетъ, въ городъ Илиополь, гдѣ предался съ другомъ своимъ Аполофаномъ изученію астрономіи. Разсказываютъ, что въ тотъ день, когда былъ распять Христосъ и помрачилось солнце, св. Дийонисий въ изумленіи воскликнулъ: „или Богъ, Создатель всего міра, страдаетъ, или сей видимый міръ кончается!“

По возвращеніи въ Аеину, Дийонисий женился. Отливая знатностью рода, умомъ и благородствомъ, онъ сдѣлался членомъ ареопага (верховнаго совѣта). Это было въ то время, когда св. ап. Павелъ пришелъ съ проповѣдью въ Аеины. Осмотривая святыни города, апостоль нашелъ жертвеникъ съ надписью: „невѣдомому Богу“. 
Приведенный въ ареопагѣ, онъ обратился къ аѳинянамъ съ слѣдующей рѣчью: „Аѳиняне! по всему вижу, что вы какъ бы особенно набожны. Ибо проходя и осматривая то, что вы чтите, я нашелъ и жертвеникъ, на которомъ написано: невѣдомому Богу. Сего-то, Котораго вы не знаете чтите, я проповѣдую вамъ. Богъ, сотворивший миѣ и все, что въ немъ, Онъ, будучи Господомъ неба и земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ и не требуетъ служения рукъ человѣческихъ, какъ бы идущихъ въ чемъ-либо нужду, Самъ для всему жизнь и дыхание и все. Отъ одной крови Онъ произвелъ весь родъ человѣческий, для обитанія по всему лицу земли, назначивъ предопределенныя времена и предѣлы ихъ обитанія, дабы они искали Бога, не ощутать-ли Его и не найдуть-ли; хотя Онъ и недалеко отъ каждаго изъ насъ: ибо мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ, какъ и нѣкоторые изъ нашихъ стихотворцевъ говорили: мы Его и родъ. И такъ мы, будучи родъ Божій, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образъ отъ искусства и вымысла человѣческаго. И такъ, оставляя времена невѣдомія, Богъ нынѣ повелѣваеъ людямъ всѣмъ повсюду покаяться. Ибо Онъ назначилъ день, въ который будетъ праведно судить вселенную, посредствомъ предопределенаго Имъ Мужа, подавъ удостовѣреніе всѣмъ, воскресивъ Его изъ мертвыхъ.—Услыхавъ эту рѣчъ, нѣкоторые изъ аѳинянъ недовѣрчиво отнеслись къ проповѣді апостола, но другіе увѣривали во Христѣ. Между этими послѣдними былъ и Діонисій ареопагитъ. (Дѣян. 17· гл. 22—34).

Когда ап. Павелъ выходилъ изъ Аѳинъ, одинъ слѣпо-рожденный подошелъ къ нему, умоляя апостола даровать ему зрѣніе. Апостоль исцѣлилъ слѣща. Послѣ этого онъ
послалъ исцѣленнаго къ Діонисію, чтобы призвать его къ апостолу для крещенія. Діонисій, увидѣвъ исцѣленнаго, котораго зналъ слѣдующимъ, еще болѣе утвердился въ своей вѣрѣ во Христа. Свъ женою, дѣтми своими и со всѣми домочадцами пришелъ онъ къ свв. Павлу и крестился. 1. Вскорѣ послѣ крещенія свв. Діонисій поставилъ былъ свв. Павломъ въ епископа и получилъ отъ него повелѣніе проповѣдывать Христа въ Аѳинахъ. Не мало время трудился свв. епископъ надъ проповѣдью Евангелія въ этомъ городѣ. Устроивъ церковь Богу въ Аѳинахъ, Діонисій архіепископъ отправился проповѣдывать Евангеліе въ другихъ городахъ и странахъ. Онъ былъ въ Римѣ, потомъ отправился во Францію взялъ съ пресвитеромъ Рустикомъ и диакономъ Елеверіемъ. Такъ онъ многихъ обратилъ ко Христу. Въ Парижѣ св. Діонисій построилъ церковь, гдѣ совершалъ безкровную жертву.

При Домитіанѣ воздвигнуто было на христіань гоненіе. Во Францію былъ посланъ правитель Сисиній. Сисиній приказалъ схватить свв. Діонисія и съ нимъ Рустика и Елеверія и представить на судъ. Здесь они исповѣдали Христа, что правитель предалъ ихъ на жестокій мученія. Свв. Діонисія были веревками, потомъ положили на раскаленномъ жилѣ и наконецъ святой отданъ былъ на съденіе звѣрямъ. Но, по повелѣнію Богу, звѣри не тронули Діонисія. Его бросили въ сильный огонь, но и огонь не принесъ вреда святому. Тогда всѣхъ тяжкихъ мучениковъ заключили въ темницу. Тамъ свв. Діонисій совершалъ литургію и приобщалъ свв. тайнъ приходящихъ туда христіанъ. Видя, что всѣ тяжкихъ мученія не могуть обратить къ идоламъ исповѣдниковъ Христовыхъ, Сисиній призваль ихъ къ себѣ и штатался убѣжденіемъ склонить къ языческимъ жертвамъ, но свв. мученики
оставались непреклонны. Тогда повелѣлъ ихъ снова бить и затѣмъ отсѣчь имъ головы. Св. Діонисій и страдавшее съ нимъ мученики—іерей Рустикъ и діаконъ Елевсейрій были усѣчены тупою сѣкирою. Разказываютъ, что обезглавленное тѣло, св. Діонисія встало взяло въ руки свою голову и пошло къ тому мѣсту, гдѣ была христіанская церковь. Здѣсь св. тѣло положило главу свою на руки одной благочестивой женщины, по имени Катуллы и затѣмъ упало на землю. Эта благочестивая жена схоронила послѣ тѣла свв. мучениковъ, которыя, по распоряженію правителя, осуждены были на сожденіе звѣрямъ. При видѣ описаннаго сейчасъ чуда многіе язычники увѣрили во Христа и тутъ же пострадали за имя Христово.

Есть преданіе, что св. Діонисій былъ вмѣстѣ съ апостолами при погребеніи Богоматери.

Діонисію ареопагиту приписываются между прочимъ слѣдующія сочиненія: о небесной іерархіи; о церковной іерархіи и объ именихъ Божіихъ. Отличительная черта всѣхъ этихъ сочиненій—возвышенное богослововваніе. Въ первомъ изъ нихъ излагается учение о девяти чинахъ ангельскихъ съ объясненіемъ свойствъ и обязанностей каждаго; во второмъ—степени церковной іерархіи съ такими же объясненіемъ; въ третьемъ сочиненіи разьясняется значеніе имени Божіихъ, употребляемыхъ въ св. Писаніи (Четьи-Минен. Прологъ. Жит. Свв. Ап. Крыловъ; стр. 103—105).

ПР. ІОАННА ХОЗЕВИТА, ЕПИСКОПА КЕСАРІЙСКАГО.

При Іоаннѣ получилъ прозвище Хозевита отъ лавры Хуавской, изъ которой онъ провелъ большую часть своего иноческаго житія. Эта лавра находилась въ пу-
стынъ Хузивъ, или Хозева, между Иерусалимомъ и Иерихономъ, вправо отъ большой Иерусалимской дороги и не далеко отъ спуска въ низменную долину йорданскую. Въ дикой мѣстности была расположена лавра эта. Церкви ея и келлии монаховъ находились въ глубинѣ оврага и, нися на высотѣ 50 сажень, были какъ бы приплывы къ каменистымъ утесамъ. Хузивская лавра возникла въ V в. Имя перваго ея основателя не извѣстно. Время особенного процвѣтанія лавры Хузивской—это VI—VIII вѣка, когда она особенно славилась строгостью жизни своихъ подвижниковъ. Лавра эта существовала еще въ XII вѣкѣ: О дальнѣйшей судьбы ея ничего не извѣстно. Въ настоящее время эта обитель возобновляется: въ ней уже живутъ нѣсколько иноковъ.'

Пр. Иоаннъ родился въ Оивахъ, въ верхнемъ Египтѣ. Онъ сдѣлался подвижникомъ еще въ самые молодые годы. Сначала преподобный подвизался въ Оивандской пустынѣ, гдѣ жилъ тогда его дѣдъ. У него Иоаннъ по- лучалъ первые уроки подвижнической жизни. Руководимый сильнымъ религиознымъ чувствомъ, Иоаннъ затѣмъ отправился, съ благословенія своего дѣда, въ Палестину для поклоненія святымъ мѣстамъ. По возвращеніи оттуда, молодой подвижникъ снова поселился съ дѣломъ своимъ. Поживъ нѣсколькo времени съ нимъ, Иоаннъ удалился во внутреннюю пустыню, гдѣ жилъ среди самой дикой природы, питаясь кореньями и травами. Двигатель внутреннихъ голосомъ преподобный снова отправился въ Палестину. 'Тамъ онъ поселился въ Хузивской лаврѣ и сталъ жить въ разсѣянѣ дикаго утеса.' Въ скоромъ времени его благочестивая жизнь, полная тяжелыхъ инокскихъ подвиговъ, стала известна. Въ тѣхъ мѣстахъ жилъ подвижникъ Ананія, великий постъ—
никъ. Разъ одинъ богатый гражданинъ привелъ къ Ана- ніи своего сына, одержимаго нечистымъ духомъ. Св. Ананія, по емренію своему, отказался исцѣлить его сына, а велѣлъ обратиться ему къ Иоанну Египтіанину, подвижавшемуся во внутреннѣйшей пустынѣ. Въ Хузив- скомъ уцѣльѣ нашли Иоанна, который послѣ молѣбы со- гласился изгнать нечистаго духа. „О имени Иисуса Хри- ста“, сказалъ преподобный, „не я, а Ананія повелѣваетъ тебѣ, нечистый духъ, выйти изъ отрока сего“, и діаволь оставилъ отрока. Это чудо прославило имя св., Иоанна. Въ царствованіе Юстиніана I (518—527) Иоаннъ былъ из- влеченъ изъ пустыніи и, противъ своей воли поставленъ архіепископомъ кесарійскимъ. Эту каѳедру онъ зани- малъ нѣсколько времени и при Юстиніанѣ I (527—565). Но тихая уединенная жизнь пустыни влекла Иоанна и онъ оставилъ каѳедру кесарійскую, чтобы снова удалиться въ пустынію. Здѣсь онъ пробылъ до конца своей жизни.

Богъ прославилъ святаго подвижника Своего славными чудесами. Евагрій повѣстуетъ, что жена нѣкоего Арце- зилая выколола себѣ глазъ; но Иоаннъ, услышавъ о семъ и пришедъ, приказалъ вышавшій зрачокъ вставить въ свое мѣсто и обложить его губкою, и глазъ исцѣлѣлъ. Объ этомъ чудѣ было открыто мужу ея подвижникомъ Засимою, у котораго тотъ находился въ это время.— Иоаннъ Москѣ разказываетъ, что однажды посланный за просфорами изъ Хузивской пустыніи въ Іерихонѣ на пути совершилъ надъ ними возношеніе по чиноположенію. Во время литургіи Иоаннъ, когда былъ еще пресвитеромъ, не видя, чтобы на святые дары сошелъ Святый Духъ, опечалился и, узнавъ отъ ангела, что св. хлѣбы уже освящены на пути, постановилъ, чтобы никто изъ неру- коположенныхъ не произносилъ словъ освященія, какъ
кому захочется.—У одного человѣка малолѣтній сынъ былъ одержимъ нечистымъ духомъ. Отецъ посадилъ сына въ кормили и покрывъ травою понесъ къ преподобному Іоанну. Принедъ къ пещерѣ, где жилъ подвижникъ, отецъ оставилъ дитя въ кормили. Когда мальчикъ за- плачалъ, святой вышелъ изъ пещеры и тотчасъ узналъ, что дитя одержимо “нечистымъ духомъ. Преподобный изналъ бѣса. Тогда дмѣнъ сталъ мстить подвижнику, но благодарить Божія побѣдила діавола. Принявъ видъ человѣка, діаволь встрѣтилъ святаго въ одномъ дикомъ ущельѣ на берегу глубокаго источника. Онъ припалъ къ ногамъ преподобнаго, какъ бы желая получить отъ него благословеніе, и въ тоже время схватилъ Іоанна и повергъ его на самое дно потока. Но Богъ спасъ угодника Своего. Другой разъ діаволь послалъ на преподобнаго Іоанна раз- бойника, который то срывалъ съ него одежду, то жестоко билъ его, то жегъ ему тѣло. Святой мужественно переносилъ все это и только говорилъ: “благодарю Тебя, Всевышній Господи, если Тебѣ это угодно”. Разбойникъ вскорѣ былъ пойманъ, тогда спокойно сталъ жить преподобный.


ВЛАЖЕННАГО ИСИХІЯ ХОРІВИТА, БЕЗМОЛВНІКА.

Слово человѣческое часто бываетъ соединено съ трѣ- хомъ. Апостолъ Іаковъ говоритъ: ище кто въ словѣ не согрываетъ, сей совершенъ (III, 2). За всякое праздное слово человѣкъ долженъ дать отвѣтъ предъ Богомъ. Спаситель говоритъ: глаголю вамъ: ико всякое слово правд-
ное, еже аще режуть человéцы, воздадуть о намé слово въ день судный (Мч. XII, 36). Поэтому молчание составляет важный христианский подвигъ для духовнаго совершенства. Святые угодники сознавали всю важность этого подвига и любили молчание. Св. Василий Великий безмолвие считает полезнымъ для всѣхъ Св. Амвросий Медиоланский пишетъ: "умьеть молчать труднѣе, нежели говорить. Я знаю, что многие говорятъ потому, что не умѣютъ молчать. По сему тотъ мудрѣ, кто умѣеть молчать. Итакъ хорошо сказано въ писаний: человéкъ премудръ молчитъ до времени (Сир., XX, 7.)"... Но некоторые святые предавались подвигу безмолвія въ высшей степени: иногда до нѣсколько лѣтъ они не произносили слова. Таковъ былъ блаженный Исихій.

Блаженный Исихій жилъ въ VI вѣкѣ. Онъ подвизался на Афонской горѣ. Св. Иоаннъ Лествичникъ разсказываетъ, что выздоровѣлъ отъ тяжкой болѣзни, которая произошла отъ небреженія о своей душѣ, Исихій затворился въ своей келліи и безмолвствовалъ 12 лѣтъ, не выходя изъ нея. При этомъ хлѣбъ и вода служили пищею святому подвижнику. Когда передъ смертію блаженного Исихія братія вошли въ келлію его, то только слѣдующія слова произнесъ подвижникъ: "простите; ни единъ, памьять смертную имыя, возможъ созрѣвши когда". Съ этими словами скончался блаженный. Братія съ честію погребла его святые останки. Дивное безмолвіе этого подвижника образовало впослѣдствіи на Афонъ цѣлый скитъ безмолвныхъ, — исихистовъ. (Четьи-Минен. Прологъ. Дни Богослуж. прот. Дебольскаго, кн. I., стр. 587).
4-е число.
Св. священномуч. Иероѳей, еп. Аѳинскаго. Св. преподобномуч. Петра капетолийскаго. Св. муч. Домини и двух дщерей ея, Виринии и Проскуди. Св. муч. Давида и дщери его Каллисевны. Пр. Амона. Пр. Павла простаго. Св. мучениковъ Гани, Фавста, Евсея и Херимона. Обрѣтеніе мощей св. Гурія, Архіепископа Казанскаго, и Варсаноѳія, еп. Тверскаго.

(Св. Владычія Апостола, кн. Новгородскаго, и матери его Анны. Преставленіе Стефана Щилиновича).

СВ. СВЯЩЕНОМУЧ. ИЕРОФЕЯ, ЕП. АЕИНСКАГО.

Иероѳей, какъ и св. Діонисій арепагитъ (см. 3 октября), былъ одинъ изъ членовъ арепаги и тоже былъ обращенъ къ Христу ап. Павломъ и поставленъ имъ епископомъ въ Аѳине. При погребеніи Богоматери былъ и св. Иероѳей. Жизнь свою окончилъ епископъ мученическимъ подвигомъ.—Теофанъ написалъ канонъ св. священномуч. Иероѳею. (Чтіи-Минен. Крылова жит. свв. ап. стр. 123. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2. стр. 264).

СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧ. ПЕТРА КАПЕТОЛИЙСКАГО.

Въ мѣсяцѣ вѳтвь Василия св. Петръ называется епископомъ капетолийскимъ *). Изъ службы въ студійскихъ

*) Капетолія—городъ на пути изъ Іерусалима въ Дамаскъ, между Гадарою и Адрою.
славянских мишеяхъ 12 в. видно, что, беззаконный сынъ привелъ его связанного къ отцу своему мучителю богоненавистному цесарю. Онъ потерпѣлъ отсѣченіе рукъ, ушей, ногъ, лишеніе очей и языка, вознесенъ на древо, какое и Владыка, наконецъ ему была усвѣчена голова, и онъ раздробленный преданъ огню и водѣ; до страданія своего онъ привелъ супругу и внуковъ ко Христу.— Пр. Петръ пострадалъ, вѣроятно въ 3 или въ началѣ 4 вѣка.—Этого святаго не слѣдуетъ смѣшивать съ Петромъ, митрополитомъ Дамасками. (Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Зам. стр. 318—319).

Св. МУЧ. ДОМНИНЫ И ДВУХЪ ДИЦЕРЕЙ ЕЯ ВИРИНЕЙ И ПРОСКУДИ.

Памяти этихъ мученицъ посвящено одно похвальное слово св. Іоанна Златоуста, произнесенное имъ въ Антиохіи. Объ нихъ же святитель этотъ говоритъ и въ другомъ своемъ словѣ на четверодневному Лазаря (то и другое слово Златоуста помѣщены въ Христ. Чт. за 1864 г. II т. Приложение). Свѣдѣнія объ этихъ мученицахъ почерпаются изъ упомянутыхъ словѣ I. Златоуста. Кромѣ того о нихъ говорить церковный историкъ Евсевій (кн. VIII, гл. 12). Онь разказываетъ объ одной богатой и славной антиохіанкѣ, имѣвшей двухъ дочерей,—что, когда она съ дочерьми своими на пути въ Антиохію была схвачена вониами, то мать и обѣ дочери, одѣвшись нарядиѥ, на половинѣ дороги бросились въ рѣку. Изъ втораго слова Златоуста видно, что св. Домины и дочери ея Вириней (Веренка) и Проскуди (Просдока) погребены были въ Антиохіи. Это было въ 4 вѣкѣ. (Четырь-Мишен. Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, Т. 2-й. Зам. стр. 319).
СВ. МУЧ. ДАВИКТА И ДЩЕРИ ЕГО КАЛЛИСЕНИИ.

Св. Дави́кта был епархомь (начальникомь) въ Малой Азии, въ Асийской области, въ г. Ефесъ. При царѣ Максы́міанѣ онъ лишился сана и всего своего имущества, былъ сосланъ въ Месопотамію и затѣмъ въ Мелитину армянскую, недалеко отъ Месопотаміи и Евфрата, гдѣ ему, по приказанію Максиміана, отсѣкли голову (между 305 и 313 годами). Все это претерпѣлъ св. Дави́кта за то, что не хотѣлъ выдать дочь свою Каллисе́нію за царя язычника. Св. Каллисе́нія, при жизни Максы́міана, скрывалась сначала въ Никомідіи, потомъ во Тракіи, гдѣ своими молитвами исцѣлила одну девицу отъ глазной болѣзни. По смерти его, сестра Константина Великаго, жена нового императора Ликинія, помогла ей возвратить имущество отца ея, отнятое Максы́міаномъ. Св. Каллисе́нія перенесла тѣло отца своего Дави́кта (по греч. памятникамъ — Адакта) въ Ефесъ, гдѣ онъ былъ епархомъ. Здѣсь же около 318 г. поспала въ миръ и сама Каллисе́нія. (Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Стр. 264, 320).

ПР. АММОНА.

Пр. Аммонъ происходилъ изъ Египта. Въ ранней юности лишился онъ родителей. Юноша воспитывался въ страхѣ Божіемъ; онъ учился Божественному писанію. Когда онъ возрость, то, по настоянію дяди своего, вступить въ бракъ съ одной богобоязненною дѣвицею. Но св. Аммонъ съ благочестіемъ женою своею и въ бракъ остались дѣственниками. Супруги жили, какъ брать съ сестрою. Жизнь свою проводили они въ постѣ, воздер-
жанн, молитвахъ и трудѣ. Такъ прожили они 18 лѣть. Наконецъ благочестивая супруга сказала своему супругу-дѣственному: „не прилично подвижнику цѣлому дрія иметь съ собою въ одномъ жилѣ женщины; не хочешь ли, будемъ подвизаться каждый особо?“ Аміонъ возблагодарилъ Бога за эти мысли, внушенные ея словомъ его, и сказалъ своей супругѣ: „пусть же это жилѣ буретъ твоимъ.“ Тогда онъ отправился въ пустыню, находящуюся на южной сторонѣ Марєотского озера, за такъ называемою Нитрійскою горою (въ Нижнемъ Египтѣ, въ 70 миляхъ отъ Александрии). Въ Нитрійской пустынѣ преподобный прожилъ 22 года, проводя жизнь въ самыхъ строгихъ иноческихъ подвигахъ. Множество отшельниковъ собиралось около него. Сначала братія жила скитски: каждый отдѣльно и по своему правилу, потомъ, по совѣту пр. Антонія, былъ устроенъ общежительный монастырь. Въ конце 4 вѣка на Нитрійской горѣ было уже до 50 обителей. Св. же супруга Аміона, оставшись въ домѣ своемъ, основала обитель у себя и была въ ней игумень. — Пр. Аміонъ скончался около 350 г. По смерти его, пр. Антоній видѣлъ, какъ ангелы несли душу подвижника на небо.


ПР. ПАВЛА ПРОСТАГО.

Чрезвычайное незлобіе и простосердечіе составляли отличительныя черты пр. Павла. До вступлінія своего въ монашество преподобный занимался земледѣліем.
Вступивши в брак съ красивою, но неблагонравною женой, и узнавъ, спустя долгое время, о её супружеской неврости, онъ рѣшился оставить ее и, уже будучи преклоннымъ старцемъ (60. лѣть отъ роду), пошелъ въ пустыню къ славному подвижнику Антонию Великому. Св. Антоній, который въ то время жилъ одинъ въ пустынѣ, удивленно спросилъ Павла, что ему нужно.

"Хочу быть инокомъ", отвѣчалъ Павелъ. "Не можешь", сказалъ Антоній: "тебѣ уже 60 лѣть, ты слишкомъ старъ, чтобы начинать пустынную жизнь; лишения и труды тебя не по силамъ. Иди, лучше, домой и, работай". Я стану дѣлать всѣ, что ты прикажешь", отвѣчалъ святой. Но, пр. Антоній снова сказалъ: "я уже говорилъ тебе, что ты слишкомъ старъ. Если же такъ сильно твое желание быть монахомъ, то иди въ монастырь, гдѣ много братій, которые могутъ помочь тебе. Я же здѣсь живу одинъ и по пяти днямъ не вкушаю никакой пищи; ты не можешь жить со мною". Съ этими словами пр. Антоній затворилъ дверь и три дня не выходилъ изъ своей келлии. На четвертый день, открывъ дверь, онъ, къ удивленію своему, увидѣлъ, что Павелъ еще стоитъ здѣсь. "Я тебѣ уже сказалъ", строго произнесъ тогда св. Антоній, "что ты не можешь жить здѣсь". "Умру здѣсь, но не уйду", возразилъ Павелъ. Такая необыкновенная настойчивость и столь большое терпѣніе побѣдили наконецъ Антонія и онъ принялъ къ себѣ Павла. Святой уже три дня не вкушалъ пищи, но пр. Антоній, желая испытать его, поставилъ его на продолжительную молитву, потомъ велѣлъ ему работать—плести изъ финиковъ вѣтвей веревку. Св. Павелъ съ трудомъ сплелъ веревку въ 15 локтей. Когда работа была окончена, пр. Антоній сказалъ ему: "не хорошо сплелъ, расплети и
опять сплети". Святой безропотно повиновался и снова принялся за работу. При заходе солнца пр. Антоний, видя послушание и терпение этого старца, спросил его: "не хочешь ли со мною вкусить хлеба, отче?". Как ты хочешь", отвечал на это св. Павел. Однажды пр. Антоний велел ешь ему одежду. Когда одежда была готова, преподобный сказал: "не хорошо сшиб, распоряж ей и ешь снова". Святой повиновался и снова начал пить. Когда же одежда вторично была готова, пр. Антоний велел опять распоряд ее и ешь снова. Повеление было исполнено. Тогда пр. Антоний убедился, что св. Павел способен к пустьнножительству, и построил для него возвл себя келлию. Въ тяжелых трудах, строгом постѣ и усердной молитвѣ проводил свою отшелниковскую жизнь новый пустынникъ. Съ полной покорностью, съ послушанием безотвѣтнымъ, сердечною любовью и простодушіемъ внималъ св. Павелъ повелѣніямъ своего наставника. За свою тяжелую подвижническую жизнь и глубокое смирніе свое пр. Павелъ сподобился получить отъ Господа даръ чудотворения и прозорливости. Однажды онъ молитвами своими изгналъ изъ одного отрока печистаго духа. Другой разъ преподобный прозрѣлъ грѣховное состояніе души одного инока. Св. Павелъ стоялъ у дверей храма, гдѣ началось вечернее служение. Входили одинъ за другимъ иноки съ весельымъ взоромъ. Но одинъ шелъ мрачный и разстроенный,— духъ злобы хватался за его руки, чтобы оттащить его отъ дома Божія. Преподобный стялъ у порога и гордо заплакалъ; такъ проплакалъ онъ во всю вечерню. Когда служба кончилась и въ числѣ другихъ шелъ братъ, прежде разстроенный, теперь же веселый: Павелъ велъ отъ радости, остановилъ брата въ виду всѣхъ.
„Для общей пользы“, сказал Павел, „открой, какъ случилось, что ты стала иною душою?“ Тотъ отвѣчалъ свободно: „да, я точно былъ грѣшникомъ, жилъ пороч но и беззаботно. Но нынѣ я услышалъ въ храмѣ слова пророка: измытесь и чисти будете. Аще будетъ грѣшиныяя какъ быгрѣйная, яко снѣгъ убыло (Ис. 1, 17—19). И я въ храмѣ рѣшился перемѣнить жизнь мою. И теперь клянусь предъ всѣми—буду служить Господу отъ искренняго сердца“. „Видите, братія“, прибавилъ всѣло Павелъ, „Господь готовъ принять каждаго, грѣшника, лишь бы мы приходили къ Нему“. Смиренный подвижникъ скончался въ 4 вѣкѣ. „Иже простъ на землѣ бѣ, нынѣ премудрѣйший есть на небеси, паче всѣхъ любомудрцевъ мира сего, и съ мудрыми Херувимами зрѣть Христа, Всѣхъ силу и Всѣхъ премудрость; то бо есть мудрость правая, еже боятся Бога и Ему въ простотѣ духа и незлобіи сердца работающи благоговѣдати“.(Четырнадцать Мненій. Прологъ. Дни Богослуженія, прот. Дебольскаго, ч. 2, стр. 579. Свв. подвижн. Вост. ц. Филарета, Архіеп. Черн. стр. 67).

СВВ. МУЧЕН. ГАІЯ, ФАВСТА, ЕВСЕВІЯ И ХЕРИМОНА.

Свв. мучч. Гаій, Фавстъ, Евсеевій и Херимонъ были учениками св. Діонисія, епископа александрійскаго (см. 5-е октября). Евсеевій приводить (кн. VI, гл. 40 и кн. VII, гл. 11) свидѣтельство объ этихъ мученикахъ самого епископа ихъ. Фавстъ, Евсеевій и Херимонъ самимъ Діонисіемъ называются діаконами. Евсеевій историкъ прибавляетъ, что Евсеевій діаконъ послѣ былъ епископомъ лаодикійской церкви въ Сиріи, а Фавстъ, послѣ масти-
тьй старецъ, кончался при насъ (то есть при Евсеѣвѣ писателѣ, слѣд. въ 4 вѣкѣ) мученически, быть обезглавленъ. По мѣсяцеслову Василія, Евсеѣвѣ умерѣ, будучи подняты на древо и строганы, а Херимонъ забитъ камнями.—Думаютъ, что всѣ мученики эти, кроме Фавста, пострадали во второй половинѣ 3 вѣка. (Четьм-Минеи. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Зам. стр. 320).

ОБРѢТЕНІЕ МОЩЕЙ СВ. ГУРІЯ, АРХІЕП. КАЗАНСКАГО, И ВАРСАНОФІЯ, ЕП. ТВЕРСКАГО.

Описаніе житія святителей Гурія и Варсанофиа и обрѣтенія честныхъ мощей ихъ составлено современникомъ ихъ Гермогеномъ, сначала святителемъ казанскимъ, а потомъ патріархомъ всѣя Руси. „Повѣстъ полезная, ибо близко событие предъ очами нашими“, такъ начинаетъ свое описание блаж. Гермогенъ, „но скудость разума, какъ бы птицу, парящую отъ насъ по воздуху, далекимъ творить отъ нашего ума то, что представлялось близкимъ. Надѣясь однако на множество щедротъ Сына Бохія, Спаса нашего Иисуса Христа и на молитвы преподобныхъ Его угодниковъ, ради царскаго новѣтникъ и патріаршаго благословенія, дерзнули я коснуться хартіи и трости (т. е. взялся за писаніе). Хотѣлъ я и не обрѣлъ людей, знавшихъ подробно отъ младенческаго возраста житіе святителей, на мѣстѣ ихъ родины; однако же рѣшился написать, что слышалъ отъ имѣвшихъ о томъ вѣрныхъ свѣдѣній, обрѣтенію же чудотворныхъ и нетленныхъ мощей ихъ яръ чѣрвий былъ самовидцемъ и своими руками связалъ святыхъ ихъ тѣлеса“…

Св. Гурій былъ рѣдомъ изъ города Радонежа, родины прп. Сергія. Онъ проповѣдывалъ изъ бѣднаго и незнаемнн.
таго рода боярь Рутеных. Въ домѣ благочестивыхъ родителей сынъ получилъ первые уроки христіанской жизни, а также и первая свѣдѣнія кнiжныя. Снова незнатныхъ дворянъ обыкновенно служили тогда если не въ службѣ великаго князя; то при домѣ богатыхъ княжескихъ фамилій. Св. Гурій, въ крещеніи Григорій, былъ отданъ на служение въ домѣ князя Ивана Швенькова. При ясномъ природномъ умѣ Григорій былъ тихаго, кроткаго нрава. По своей благочестивой жизни онъ былъ истиннымъ христіаниномъ: чистота и незлобіе душі, молитва, пость, цѣломудріе, щедрая благотворительность бѣднымъ—воть тѣ высокія добродѣтели, которыя, какъ драгоцѣнныя вѣнокъ, украшали чело юнаго Григорія. Умъ, строгая честность и благочестивая жизнь скоро расположили къ нему князя и его супругу; и Григорію было поручено управление всѣхъ княжескихъ домовъ. Но товарищи Григорія изъ зависти откровенно его предъ княземъ въ преступной связи съ его женой. Гордый и вспыльчивый князь, не разобравъ дѣла, хотѣлъ было убить Григорія. Но сынъ князя, болѣе благоразумный, нежели отецъ его, узналъ, что все это клевета и думая, какой тяжкій позоръ долженъ гдѣ и сколько домъ князя отъ этой оскорбительной для чести гласности, если будетъ убить Григорій, умолилъ отца пощадить его. Удержавъ первые порывы гнева, князь придумалъ другой, родъ наказанія невинному Григорію. Выкопана была глубокая яма, и въ ней устроены срубъ, въ этой подземной темницѣ князь и велѣлъ запереть Григорія, какъ самаго послѣдняго злодѣя. Только небольшое отверстіе въ верху темницы пропускало свѣтъ. Въ нее начали бросать Григорія на пять дней, противъ свѣта и опускать не много воды. Тяжело было положеніе невиннаго стра-
далаца; но онъ укрѣплять себя примѣромъ древнихъ мучениковъ и ободрялъ тою мыслию, что темница избавила его отъ соблазновъ и тревогъ мирскихъ, что уединеніе доставило ему полную свободу готовиться къ вѣчности. И вотъ благ. Григорій: „въ таковой бѣдѣ нашпаче простирается на славословіе Божіе, терпя и благодаря Бога за всѣ!“. Уже второй годъ заключенія былъ на исходѣ, какъ одинъ изъ друзей Григорія, упросивъ сурваго сторожа—дозволить подойти къ окну темницы и поговорить съ несчастнымъ узникомъ, пришель къ Григорію ночью. Другъ, спросивъ о состояніи заключеннаго, вызвался доставлять ему приличную пищу. Но Григорій отказался отъ этого предложения. На предложеніе своего добраго товарища онъ сказалъ: „безъ наказанія, которое терплю я, душа моя могла остатся неисцѣленной; благодареніе Богу за все! Вѣ пищѣ не имѣю я нужды; а прошу друга моего приносить чернила и бумагу,— я стану писать азбуки, а, другъ будетъ продавать ихъ и деньги послѣ покупки бумаги станетъ раздавать ницымъ“. Григорій писалъ маленькия книжки, въ наушеніе дѣтямъ, и велѣлъ продавать ихъ, а деньги раздавать ницымъ, не оставляя дѣла ничего отъ этой продажи, кроме необходимаго для бумаги и чернилъ. Никто не смѣлъ напоминать о немъ его господину. Такъ прошло. 2 года.
Послѣ двухъ лѣтъ заключенія другъ однажды вѣдѣлъ блеснулъ въ дверяхъ темницы. Сотворивъ молитву, Григорій толкнулъ дверь, и она отворилась. Святой понялъ, что, по волѣ Божіей, настало время его освобожденія. Взявшисъ икону Божіей Матери, которая была у него въ темницѣ, Григорій вышелъ изъ темницы и прямо, отправился въ монастырь Іосифа волоколамскаго. Здѣсь онъ былъ принятъ въ число братіи, постригся въ монахи и
получил имя Гурія. "Бысть монахъ чуденъ", пишетъ о Гурії блаж. Гермогенъ, "и живяще по монастырскому чину и обычаю, игумену и братіи повинуясь". За эту примѣрную иноческую жизнь св. Гурій въ 1542 году, по смерти игумена, былъ избранъ настоятелемъ обители Іосифовой. Преподобному было въ это время около 50-ти лѣтъ. Занимая столь высокую и трудную должность, св. Гурій былъ образцомъ истиннаго отца и наставника сво- ей братіи и достойнымъ преемникомъ великаго основа- теля монастыря пр. Іосифа, который заповѣдалъ преем- никамъ своимъ со всѣкимъ тщаниемъ пещись о предан- ныхъ имъ отъ Бога душахъ. "Чтобы старались никого не презирать", пишетъ преподобный объ игуменахъ осно- ваннаго имъ монастыря, "но какъ мягкую губкою, со- бирай тихую воду, смирять всякое падмѣніе и не остав- лять врачеванія; если чего не уврачешь нынѣ, то, по крайней мѣрѣ, завтра; если же утромъ не послушаютъ тебя, то, быть можетъ, вечеромъ прииму слово; а если кто и не приметъ, не съ тѣмъ однако же безстыдствомъ пребудешь, но, вспомнишь запрещеніе, усерднѣшь и зазритъ самъ себя, а это уже будетъ началомъ спасенія. Подо- баетъ пастырю дѣйствовать различно,—быть кроткимъ и суровымъ, смиреннымъ и высокимъ: если бѣ всеѣ были кроткими, то потребна была бы одна лишь кротость, но необходимъ и страхъ, чтобы кротость утверждать крот- кихъ, страхомъ же удерживать злыхъ". Царь Иванъ Васильевичъ Грозный уважалъ преподобнаго за его свя- тую жизнь и нерѣдко бесѣдовалъ съ нимъ. Пробывъ на- стоятелемъ монастыря Іосифова около 9-ти лѣтъ, святой Гурій, по разстроенному отъ тяжелой жизни здоровью, долженъ былъ отказаться отъ этой должности. Онъ сло- жилъ съ себя санъ игумена и два года жилъ на покоя,
как простой пняк. Потом, по волю царя Иоанна Грознаго, преподобный сдѣлалъ быть настоятелемъ Селижаровскаго монастыря. Но онъ пробылъ здѣсь не болѣе одного года.

Въ только-что завоеованное царство Казанское нужно было поставить архіепископа. Это мѣсто служенія, населенное большою частью незнающими вѣры Христовой, требовало отъ архіепископа особенной мудрости и ревности апостольской. Поэтому и избраніе на эту каѳедру происходило необыкновеннымъ образомъ. Хотя царь и митрополитъ желали назначить сюда пр. Гурия, однако они не держали присвоить себѣ суда Божія. По древнему обычаю православной церкви, рѣшено было предсѣдатель избраніе архіепископа Самому Господу Богу. На четырехъ небольшихъ листкахъ бумаги написаны были имена четырехъ избранныхъ лицъ и положены на престоль Успенскаго собора. По совершении митрополитомъ молебнаго пѣнія, приступили къ вынутію жребія. Жребій два раза падалъ на Гурию. Тогда ясно стало указаніе Божіе. 7-го февраля 1555 года, пр. Гурий соборомъ архіепископомъ рукоположенъ былъ въ перваго архіепископа Казанскаго. Отъ царя первому архіепископу столь важной епархіи назначено было особенное жалованье и пожертвованы разныя церковныя принадлежности. Святители и разныя монастыри принесли отъ себя въ даръ на нужны новоустроющейся церкви множество драгоцѣнныхъ вещей. Въ помощь святителю Гурию назначенны были, по его указанію, два достойныхъ священноиоока: Германъ, бывшій архимандритъ Старицкаго монастыря, жившій на покоѣ въ Иосифовой обители, и Варсенофій, игуменъ Пѣскоскій.

Торжественное рукоположеніе святителя Гурия сопро-
вождалось столь же торжественнымъ отправленiemъ его въ Казань; цбо благочестивому царю и митрополиту желательно было, чтобы новый святитель вступился въ свою епархию не только со все возможнымъ благолѣпіемъ, но и какъ бы съ непрестающей молитвою, отъ самого его исхода изъ священнаго кремля московскаго и до его пришествія въ имѣющій освятить имъ кремль казанскій; можно сказать, что все сие странствіе было какъ бы одно непрерывное молебствие. Въ недѣлю свв. Отецъ послѣ Пасхи, 26-го мая 1555 года, при звоны вѣхъ колоколовъ кремлевскихъ, митрополитъ всѣя Руси Макарій, съ епископомъ крутціймъ Нифонтомъ и всѣми архимандритами московскими и игуменами, а также и святитель Гурій съ своими архимандритами и освященнымъ клиромъ, и благовѣрный царь съ братьями и всѣмъ синклитомъ соединились въ великій соборъ Успенія, для на- путственнаго молебна, и туда же принесенны были свя- щенныя иконы и вся церковная утварь, которая пред- назначались въ новопросвѣщаємый край. Предъ боже- ственною литургіею митрополитъ освятилъ воду живо-творящімъ крестомъ со свв. мощцами и соборно двинулся въ крестный ходъ, предшествуемый хоругвями и ико- нами, чрезъ Фроловскія, пять Спасскія, врата. По окончаніи молебна, царь Иоаннъ принялъ благословеніе святителя Гурія и возвратился въ свои палаты; велѣдъ за царемъ митрополитъ Макарій облобызалъ духовное собранія, шедшаго на свой трудный подвигъ, и возвра- тился въ соборѣ; но крутцій епископъ, со всѣми ар- химандритами и игуменами, остались при святителѣ Гу- ріи для дальнѣйшаго сопровожденія. Гурій подошелъ къ основанію каменнаго Покровскаго собора (болѣе извѣст- наго подъ именемъ Василія блаженнаго), который былъ
заложен царем Иоанном въ благодарность Господу за дарованіе ему царства Казанскаго, и, окропивъ начатокъ храма св. водою, освятилъ на всѣ четыре страны живо-творящимъ крестомъ; потомъ спустился крестнымъ ходомъ изъ-Китай-города къ Московскому мосту и, прочитавъ молитву о сохраненіи царя и всего православія, освятилъ опять крестомъ. Тутъ простились съ епископомъ Крутицкимъ и, благословивъ народъ, сошелъ со всѣмъ духовенствомъ и множествомъ бояръ въ приготовленный ладьи, не прерывая между тѣмъ молебновъ Господу и Богоматери, до самой обители Симоновской; ладья святителя Гурія была образомъ церкви. Архимандритъ Симоновскій со всѣю братіею вышелъ на встрѣчу ему съ хоругвями и крестами, и вслѣдъ за нимъ епископъ поднялся на крутой берегъ къ монастырю; тамъ, въ соборной церкви, совершилъ молебень и потомъ служилъ божественную литургію.—Сколькo надобно было силы тѣ-лесной и духовной, чтобы совершить такое молитвенное дѣйствіе! Въ трапезѣ братской странствующіе вкусили пищи, вмѣстѣ съ провожавшими ихъ клиромъ, и провели въ обители остатокъ дня; на слѣдующее утро вся церковная утварь, предназначенная въ Казань, была уложена на ладьяхъ, для дальнѣйшаго плаванія, и святитель Гурій, въ послѣдній разъ благословивъ столицу, которой уже болѣе не суждено ему было видѣть, двинулся по водамъ при звукахъ колоколовъ. На пути въ каждомъ городѣ святитель встрѣчали былъ молебствами и самъ совершалъ торжественные моленія, такъ что все путешествіе св. Гурія до самой Казани, продолжавшееся два мѣсяца, было почти непрерывнымъ моленіемъ.

Правила, которыми долженъ былъ руководиться архіепископъ новопросвѣщаемой страны, были таковы: прежде
всего поучать духовенство; новокрещенных утверждать в вѣрѣ и благочестиі; блуждающих магометанъ и язычниковъ обращать къ св. вѣрѣ убѣжденіями, не прибывая къ насилиям; болѣе другихъ знатныхъ лица, обращающіяся къ вѣрѣ, учить истинамъ евангeliя въ домѣ архипастыря; за магометанина и язычника, осуждаемаго судомъ за преступленіе, но принимающаго св. вѣру, ходатайствовать предъ начальствомъ о прощеніи вины его. Не мало здѣсь потрудился святитель въ дѣлѣ евангельской проповѣди. На второмъ году своего служенія св. Гурий началъ строить близъ Казани Зилантовъ монастырь. Обитель эта была замѣчательна своимъ уставомъ. По уставу иночъ этого монастыря долженъ быть заниматься обученіемъ дѣтей чтенію и письму, преимущественно же Закону Божію. И теперь еще, спустя 300 лѣтъ, жители Казани не прерѣдѣ начинаютъ учить дѣтей своихъ грамотѣ, какъ напередь писанія благословеніе св. Гурия у мощей его. Таковы были заботы святителя о духовномъ просвѣщеніи казанскаго края. Его труды въ дѣлѣ проповѣдания слова Божія принесли въ казанскомъ краѣ обильные плоды. Божественный мужъ, по свидѣтельству блаженнаго Гермогена, писателя житія его, ученіемъ своимъ привелъ ко Христу множество душъ.

Заботясь о просвѣщеніи своей паствы свѣтѣмъ евангельскимъ, святитель Гурий въ то же время былъ истиннымъ отцомъ, утѣшителемъ и попечителемъ всѣхъ, требующихъ помощи и утѣшенія. Св. Гурий всегда составлялъ бѣдствіямъ ближнихъ и никого не оставлялъ безъ помощи и утѣшеній; нищихъ кормилъ, неимущихъ удовлетворялъ всѣмъ потребамъ, заступался за вдовъ и сиротъ и избавлялъ ихъ отъ различныхъ бѣдъ.

Царь Иоаннъ Грозный высоко цѣnilъ труды и заботы
святителя о своей пасти. „О Боже, какъ бы счастья была русская земля, если бы весь владыки таковы были, какъ преосвященный Макарий, и ты, и Діонисій и столько же церкви о своей пасти!“- такъ писалъ Грозный святитель Гурій.

Такіе труды святителя, при слабости его тѣлесныхъ силъ, крайне ослабленныхъ еще тяжелымъ темничнымъ заключеніемъ, окончательно разстроили его здоровье и причинили ему болѣзнь, которая чрезъ три года свела святителя въ могилу. Св. Гурій скончался 4-го декабря 1563 года. Предъ смертію онъ принялъ схиму. Такъ кончилъ свое земное странствованіе святой подвижникъ, который неусыпно заботился о спасеніи своей паствы и своемъ духовномъ совершенствованіи. „На всѣкій день“, говорить блаженный Гермогенъ, „какъ бы начало спасенія полагать онъ; всякое утро съ полнымъ вниманіемъ осматривать себя, и то, что окружало его, и что предстояло ему въ наступающей день, дабы по небрежности или неосторожности не сдѣлать чего-либо противаго Господу и вреднаго своей душѣ, или кому-либо изъ своей паствы; но старался провождать весь наступающий день совершенно богоугодно и спасительно. Все настоящее время, говоривъ онъ, есть время трудовъ; вознагражденіе получается въ жизни будущей; небесная радость будетъ дарованы только тому, кто на землѣ подвизается и для получения благъ нетѣнныхъ оставляетъ тѣлѣніе. Должно подвизаться: не смотря ни на какія трудности и неудовольствія, яко недостойны страстіи нынѣшняго времени къ хотѣщей славѣ явиться въ часъ (Римл. VIII. 18)“.

Св. Варсанофій родился въ г. Серпуховѣ, гдѣ отецъ его былъ священникомъ. У отца своего иерея Василія Варсанофій, въ мѣрѣ Іоаннъ, получилъ первыя познанія
въ грамотѣ и въ Писаній божественномъ. Въ юности своей Ioаннъ долженъ быть перенести тяжелое испытаніе. На Серпуховѣ напали крымскіе татары и увѣли мальчика въ плѣнѣ. Но юноша не палъ духомъ; онъ находилъ себѣ утѣшеніе въ частой и пламенной молитвѣ къ Богу. Въ плѣнѣ Ioаннъ выучился татарскому языку, такъ что могъ свободно не только говорить, но и писать на немѣ. Три года продолжалъ плѣнъ его. По прошествіи этого времени, отецъ его іерей Василій на собранія съ большимъ трудомъ и лишениями деньги выкупилъ своего сына и привезъ его въ Москву. Но, освободившись отъ пта татарскаго, отрокъ Ioаннъ рѣшился принять на себя другое его—бремя иночества. По возвращеніи на родину, Ioаннъ вскорѣ оставилъ міръ и сдѣлался икономъ Андроніева монастыря съ именемъ Варсанофія. Примѣрнымъ подвижникомъ благочестія явилъ себя здѣсь Vарсанофій. За свою строгую иноческую жизнь Варсанофій былъ поставленъ митрополитомъ Макаріемъ въ низмена Пресвятой обители. Когда новоустановленный архіепископъ Гурий отправлялся въ Казань, пр. Варсанофій былъ посланъ туда вмѣстѣ съ нимъ. Здѣсь онъ долженъ быть устроить Преображенскіи монастырь и быть въ немъ архимандритомъ. Въ Казани преподобный ревностно помогалъ св. Гурію въ дѣлѣ распространенія христианства между магометанами и язычниками. Знаніе было и языка татарскаго принесло въ этомъ случаѣ большую пользу. Много помогло при этомъ св. Варсанофію его умѣнье врачевать болѣзни тѣлесныя искусство, которымъ онъ обладалъ еще прежде. Изъ Казани св. Варсанофій былъ вызванъ на святительскую каѳедру въ Тверь. Это случилось спустя четыре года послѣ смерти св. Гурія. Но не долго святитель занималъ тверскую каѳедру. Тяжелое
тогда время началось для России: мудрый прежде царь Ивань Васильевичъ сдѣлался бичемъ для своихъ подданыхъ. Св. Варсанофиій было свидѣтелемъ того, какъ тяжело и трудно было въ это время блюсти правду святителямъ. Онъ съ ужасомъ видѣлъ, какъ жестоко пострадали отъ царя другъ его Германъ, вызванный изъ Казани въ Москву для поставления въ митрополита, и святитель Филиппъ, митрополитъ Московскій. Къ этому еще присоединились другія тяжелыя народныя бѣдствія: моровая язва и голодъ опустошили окрестности Тверской епархіи и производили смѣтаніе народныхъ. При такихъ обстоятельствахъ не подъ силу было управлять паствою св. Варсанофиію, уже восемнадцатилѣтнему старцу, и онъ отказался отъ святительской каѳедры. Получивъ позволеніе удаляться на покой, св. епископъ прибылъ опять въ Казань, гдѣ поселился въ основанной имъ Преображенской обители. Здѣсь святитель принялъ схиму и, не смотря на свои старческія годы, продолжалъ вести жизнь подвижника. Проживъ здѣсь пять лѣтъ, св. Варсанофиій мирно отошелъ ко Господу. Кончина его послѣдовала въ 1576 году, апреля 11 дня. Святитель былъ погребенъ въ Преображенской обители, рядомъ со св. Гуріемъ.

Спустя 32 года послѣ кончины святителя Гурія и почти 20 лѣтъ со времени преставленія св. Варсанофиія, въ 1595 году, по новелѣнію благочестиваго царя Теодора Ioанновича, въ Преображенской обители начали строить каменный храмъ на мѣстѣ прежней деревянной церкви. Этотъ храмъ долженъ былъ принять болѣе обширныя размѣры. Для этого нужно было восточную стѣну поставить гораздо далѣѣ прежняго первоначальнаго алтаря. По необходимости пришлось коснуться гробовъ святите-


лей Гурія и Варсанафія. Тогда открылись ихъ нетлѣнныя мощи.

„Это было 4-го октября“, писалъ св. Гермогенъ, въ то время архіепископъ Казанскій, объ открытии честныхъ мощей этихъ учениковъ Божіихъ, „и многимъ емрѣнному пришли повѣдать, что уже достигли до цѣльбоносныхъ гробовъ преподобныхъ отцовъ; тогда со всѣмъ освященнымъ соборомъ принесши Господу Богу безкровную жертву и отпѣвъ панихиду, пришли мы на монастырь и поклонились нетлѣннымъ гробамъ преподобнаго Гурія и Варсанафія; ерепва вскрыли гробъ архіепископа, и чудное намъ представилось зрѣлище, какого не надѣвались созерцать: вся рака исполнена была благоуханнаго мура; мощи же его плывали поверху, какъ губа напоенная, нисколько не погружаясь, но всемъ, кто ея смотрѣлъ, Богъ честное его тѣло, какъ и нынѣ всѣмъ зрится, только верхней губы нѣсколько коснулось тлѣніе, прочѣ же члены всѣ были цѣлы. Самъ я недостойный грѣшною мою рукою коснулся святаго тѣла и чувствовалъ, какъ оно плывало, освѣзаю и погребальной ризы, и они были крышки; приказала мантія и прочей погребальной одежды, но хотя и крылько ихъ тянуло, они были крышече новыхъ. Въ изговоры у святителя Гурія лежалъ греческій клюбокъ, вязанный и не довершенный, о которомъ разказывали ученики Варсанафія, что дѣланъ былъ самимъ преподобнымъ для проесвященнаго Гурія, и когда представлялся архіепископъ, то Варсанафій, отъ великой любви своей, положилъ ему въ гробъ не довершенный имъ клюбокъ; такъ говорили еще живши тогда ученики его, — старецъ Евфимій и старецъ Евстрагій, въ памяти коихъ свѢжо было сие событие. Мы же собожно осмотрѣли клюбокъ сей и взяли изъ него одну прядь; но едва могли расторгнуть,
потому что она была крёпчеб новой, а благоуханное муро
перелили изъ гробницы въ особый сосудъ, и православ-
ные христиане, иноки и миряне, жены и младенцы, отъ
помазанія муромъ спинъ получали облегчение, прославляя
Господа и Его святители Гурія”.

“Потомъ открыли мы раку преподобнаго Варсанофія—
продолжает св. Гермогенъ—и увидѣли его мощи, мно-
гимъ нетлѣніемъ чтенныя отъ Бога; тлѣніе коснулось
только ногъ преподобнаго, но не разрушило костей, со-
вершенно крѣпкихъ; не было даже никакой слабости въ
составахъ, какъ и у св. Гурія. Вѣчтѣ съ Арсеніемъ,
архимандритомъ обители святаго Преображенія, переложи-
ли мы св. мощи изъ гробовъ въ ковчеги, вѣчтѣ съ
ихъ погребальными ризами, столь же крѣпкими у Вар-
санофія, какъ и у Гурія, и, удивляясь неизреченому
человѣколюбію Божию, съ радостными слезами пѣли пан-
нихіи надъ преподобными и поставили ихъ поверхъ
земли, дабы всѣ приходящіе, видя сіе собственными гла-
замъ, воздали славу Богу, прославляющему святыхъ Сво-
ихъ, и съ вѣрою цѣловали святыхъ ихъ мощи. Два же
инока—Іона и Нектарій, имѣвшіе несомнѣнную вѣру къ
архіепископу Гурію и послѣмъ положенныя съ ними въ
одной гробовой палатѣ, также получили были нетлѣніемъ,
даже до самой одежды; и надъ ними также отпѣвъ над-
гробный пѣсни, предали ихъ опять землѣ”.

Святитель Гермогенъ немедленно извѣстилъ объ этомъ
чудесномъ событии благочестиваго царя Теодора Іоан-
новича и патріарха Іова. Царь и патріархъ прославили
Бога и повелѣли хранить св. мощи поверхъ земли, съ
южной стороны алтаря большой церкви, которая ради
этой святини вскорѣ была благолѣпно украшена.

“Да будетъ воспоминатъ и то обстоятельство во славу
Божию", говорит Гермогенъ, "какъ замѣчали сами зиждущие, что никогда не чувствовали они такого сильнаго усердія къ работѣ и никогда не имѣли такого успѣха въ прочихъ дѣлахъ, какъ тогда, и Господь одарилъ всѣхъ ихъ, ради Своего угодника, такимъ здоровьемъ, что ни одинъ не заболѣлъ во все время строенія храма. Когда однажды потянули дерево на верхней ярусъ зданія, внезапно оборвались вервь и оно всю свою тяжесть пало на церковный помостъ, посеред множества людей, но ни кому не повредило, по человѣколюбію Божію и заступлію свв. угодниковъ".

Долго почивали св. мчцц угодниковъ Вожіихъ въ придѣлѣ новой церкви, устроенномъ въ честь этихъ святителей, пока митрополитъ Матеѳй не перенесъ ихъ въ 1630 году изъ обители Преображенской въ каѳедральный соборъ Благовѣщенія. Воскрѣсѣніе онъ были переложены изъ деревянной раки въ серебряную.

Нѣтлѣпныя останки святителей Гурія и Варсанофія явили множество чудотвореній.— Чудесную силу св. мчцц первый испыталъ иконъ Іоасаѳфъ. Ему пришла дерзкая мысль открыть раку св. Гурія: но едва коснулся онъ, руки его стали горѣть и ихъ корчило нестерпимою болью; познавъ свой грѣхъ, молилъ онъ святителя о помилованіи и былъ исцѣленъ не только отъ новой болѣзни, но и отъ долгого томленія его лихорадки.— Случилось диакону Кириллу, той же обители Преображенія, упасть съ лѣсицы и сломать себѣ ребро; тяжко страдая отъ жестокой боли, находясь безъ сна и движения въ теченіи трехъ дней, призвалъ онъ молитвенно обоихъ преподобныхъ съ теплою къ нимъ вѣрою и возлегъ съ трудомъ на больной бокъ; уснувъ и проснулся безъ болѣзни, такъ что самъ могъ прійти и воздать благодареніе у
св. мощей угодниковъ Божіихъ.—Ключарь собора Иоаннь, сильно страдавшиі глаzano болѣзнью, такъ что не могъ вкушать пищи, въ день памяти святителя Гурія, 4 дек., велѣлъ подвести его къ ракѣ святителя и, приложась къ мощамъ, получилъ исцѣленіе.— Но особенно замѣчательно исцѣленіе дьяка Цанкатьева, о которомъ онъ самъ разсказывалъ патріарху Iову. Онъ былъ такъ боленъ, что близокъ былъ къ смерти. Въ тяжкомъ страданіи молился онъ Богу и призывалъ на помощь новоявленийъ чудотворцевъ казанскихъ. Затѣмъ въ тонкомъ ея казалось ему, что онъ въ соборномъ храмѣ видитъ архіепископа Гурія; святитель хотѣлъ взять его за правую руку, но онъ палъ на землю. Тихо приподнявъ его, святый сказалъ: „не скорби, рабъ Божій Иоаннь; Господь помиловалъ тебя, и ты будешь здоровъ; но иди и благословись у друга моего Варсанофиа“.

Святитель самъ повелъ его къ правому углу собора, гдѣ стоялъ епископъ Варсанофи, и сказалъ: „брать Варсанофи! благослови Иоанна и освободи его отъ болѣзни". Варсанофи благословляя сказалъ: „не скорби, чадо Иоаннь! по вѣрѣ твоей къ Богу ты будешь здоровъ“.

Пробудясь мгновенно отъ сна, Иоаннь началъ плакать предъ свв. иконами и призывалъ на помощь святителей казанскихъ и почувствовалъ себя совершенно здоровымъ.— Такъ прославилъ Богъ Своихъ угодниковъ.

СВ. ВЛАДИМИРА ЯРОСЛАВИЧА, КН. НОВГОРОДСКАГО И МАТЕРИ ЕГО АННЫ.

Владимир Ярославич был старшим сыном кн. Ярослава великаго. Он родился в 1020 году. В 1034 году, когда Владимир было всего только 14 лѣтъ, отец посадил его на княжескій престолъ: какъ старшему сыну, ему дана была область Новгородская, старѣйшая изъ областей русскихъ. Управлять княжествомъ юному Владимиру, безъ сомнѣнія, помогали своими совѣтами опытный и мужественный воевода Вышата и благочестивый епископъ Лука. Пришедшемъ въ надлежащій возрастъ, кнззь проявилъ не разъ воинскую отвагу и мужество въ бояхъ. Въ 1042 году Владимиръ ходилъ на ямъ (нынѣшнихъ финновъ) и разбилъ ихъ. На слѣдующій годъ отецъ послалъ его съ сильною дружиною на грецовъ, чтобы наказать ихъ за оскорбленіе русскихъ купцовъ и за убійство одного изъ нихъ. Послы греческаго императора Мономаха вышли на встрѣчу и объѣдали Владимира наказать виновныхъ; но князь, не довольствая словами тѣхъ, которые обманывали уже не разъ, шелъ впередъ. Тогда Мономахъ велѣлъ взять подъ стражу всѣхъ русскихъ, которые были тогда въ Константинополѣ, и выслалъ корабли противъ судовъ Владимира. Три галеры съ греческимъ огнемъ врѣзались въ средину русскихъ судовъ и зажгли ихъ. Кромѣ того поднявшаяся буря разметала и потопила малыя суда русскія, въ томъ числѣ и судно кнізя. Но одинъ изъ дружинъ княжеской, по имени Творимисъ, спасъ Владимира и взялъ съ нимъ воеводъ отца его Ярослава, взявъ ихъ къ себѣ на лодку. Вышата собралъ до шести тысячъ воиновъ, спасенныхъ отъ бури, и повелъ ихъ сухимъ путемъ на
родину; самъ же князь съ оставшимися судами пустился въ обратный путь моремъ. Мономахъ послалъ за русскими сухими путемъ и моремъ. 24 галеры обогнали новгородскаго князя и перескочили ему путь. Но Владиміръ окружилъ ихъ своими лодками, разбить на голову и возвратился въ Киевъ со множествомъ плѣнныхъ.

Св. кн. Владимиръ оставилъ въ Новгородѣ великий памятникъ благочестія—Софійский соборъ, который стоитъ тамъ и до сего времени. Величественный храмъ заложенъ былъ 1045 г. и освященъ въ 1049 году. Благовѣрный князь усердно былъ къ храму Божію и къ писанію божественному. По его желанію въ 1047 году однимъ священникомъ списаны были пророческія книги съ толкованіями свв. отцевъ.—Св. Владиміръ скончался еще въ молодыхъ лѣтахъ: 32 года было князю, когда въ 1051 году, 4 октября, послѣдоваала его кончина. Останки его положены были въ созданномъ имъ Софійскомъ храмѣ. Въ 1180 году его св. мощи были уже открыты и для нихъ была устроена особая рака. „1439 г. архіепископъ Евенмій позлати гробъ князя Владиміра, внука великаго Владиміра, и подписа; такожде и матері его гробъ подписа и покровъ положи, и память имъ устави творити на всяко лѣто октября 4 дня“.

Мать св. новгородскаго князя Владиміра, супруга великаго князя Ярослава—св. Анна преставилась 10 февраля 1051 года. Она была дочерью Олава, короля шведскаго, и первое имя ея было Истингерда. По-гречески она называлась Ириною. Незная мать переселилась изъ Киева въ Новгородъ, гдѣ провела остатокъ дней своихъ съ своихъ первенцемъ Владиміромъ. Здѣсь она передъ кончиною своей первая изъ княгинь русскихъ приняла инокескій чинъ и вмѣстѣ съ нимъ имя Анны.—Мощи
сся открывуют Стефана щиляновича.

Праведный Стефан родился в жупе (нынѣ Паштровитье), в южной сторонѣ Захолмя. Отъ благочестивых родителей своихъ отрокъ научился страху Божію. Когда Стефанъ пришелъ въ возрастъ, то поступилъ на службу къ сербскому деспоту (правителю). Будучи воеводою при деспотѣ, благочестивый Стефанъ построилъ въ Призренѣ храмъ св. арх. Михаилу. Храбрый, умный и честный воевода приобрѣлъ къ себѣ расположение деспота, который подарилъ Стефану земли близъ Срема. Здесь Стефанъ явился истиннымъ благодателемъ бѣдняковъ, съ которыми онъ всегда готовъ былъ дѣлиться своими достатками.

Когда въ краю случился голодъ оттого, что турки, воюя съ сербами, ушли я ихъ весь скотъ и лишили ихь такимъ образомъ средства къ обработкѣ земли, Стефанъ открылъ свои житницы для несчастныхъ. Не имѣла возможности защищаться оттъ частныхъ нападений и грабежа турокъ, Стефанъ долженъ былъ отдаваться подъ защиту венгерскаго короля, который охотно принялъ къ себѣ на службу честнаго и храбраго воина. Король венгерскій подарилъ Стефану прекрасныя земли по берегамъ р. Дравы. И здѣсь святой не оставлялъ своимъ попеченіемъ требующихъ помощи.

Св. Стефанъ скончался въ 1515 году и съ честію былъ похороненъ своею благочестивою супругою Еленою. Однажды турки, которые вскорѣ завладѣли этимъ кра-
егъ, увидали надь могилою святаго мужа свять. Думая,
что въ могилѣ зарыто серебро, они раскопали ее, но
въ немъ серебра они увидали несуществующее тѣло угодника
Божія. Объ этомъ открытии объявилъ патріархъ, бывшему
прежде христіанину и родственнику св. Стефана. Иноки
Шипатовацкаго монастыря (въ области Срема) выпросили
у папы за щедрый подарокъ св. мощи и перенесли
ихъ въ свою обитель. После этого супруга св. Стефана,
Елена, приняла монашество и стала жить уединенно
вдали отъ монастыря, подвизаясь въ постѣ и молитвѣ.
Спустя три года скончалась и она и была погребена въ
той же обители. (Свв. южн. слав. Филарета, архіепископа черн.).

5-Е ЧИСЛО.
Св. муч. Харитины. Св. муч. Мамелхона. Св. священно-
mуч. Двоися, еп. Александрийскаго. Пр. Дамана це-
черскаго. Пр. Иеремии прозорливаго церковскаго. Пр.
Матея прозорливаго. Свв. святителей Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа, митрополитовъ московскихъ и всея
России чудотворцевъ.

(Босмы монаха. Преставленіе пр. Харитины. Пр.
Григорія звандовскаго).

СВ. МУЧ. ХАРИТИНЫ.

Св. Харитина, осиротѣвшая въ раннемъ возрастѣ, была
взята на воспитаніе однимъ благочестивымъ человѣкъмъ,
по имени Клавдіемъ. Клавдій полюбилъ св. Харитину,
какъ свое родное дитя, и возрастилъ ее. Пришедши въ возрастъ, чистая, краткая и смирная дѣва возжелала унестѣть себѣ единому Христу. Полная нежной любви и горячей любви къ Богу, св. Харитина жила въ особой уединенной, нарочно устроенной для нея кельи, гдѣ подвижалась въ постѣ, молитвѣ и чтеніи слова Божія, служа для всѣхъ призывающимъ истинно-христіанской вѣры и богоугоднаго живота. Многихъ невѣрныхъ обратила ко Христу св. дѣва.

При царѣ Діокліантѣ воздвигнуто было гоненіе на христіанъ. Царскій намѣстникъ Дометіанъ, правитель той области, гдѣ жила св. Харитина, приказалъ Клавдію прислать ей къ нему для допроса. Сильно опечалился Клавдій, однако долженъ былъ уступить силѣ и отдать св. дѣву присланной за нею воинамъ. Святая успокоивала его, говоря: „пусти меня, господинъ мой, и не скорби, но скорѣе радуйся; за свой и за твои преугры-шенія я буду пріятною жертвою Богу“. Съ плачемъ проводилъ ее Клавдій, просилъ молиться за него предъ престоломъ небеснаго Царя. Дометіанъ спросилъ Харитину, правда ли, что она христіанка и другихъ приводитъ въ вѣрѣ своей. На это святая отвѣчала, что она дѣйственно христіанка и заблудшихъ приводить ко Христу. Тогда, по приказанію намѣстника, стали жестоко бить св. дѣву и потомъ въ желѣзныхъ оковахъ отвели ее къ судѣ Консуляріу. Тотъ сталъ убѣждать Харитину принести жертву языческимъ богамъ и за не послушаніе грозилъ ей жесткими муками. Но св. дѣва не убоялась мученій; твердо и мужественно ей повѣдала она Христа своего и убѣждала даже мучителя оставить почитаніе его безумныхъ, языческихъ боговъ. Судья сталъ смѣяться надъ Харитиной и велѣлъ остричь волосы на
головъ ея. Но тогда произошло чудо: на мѣсто остриженныхъ волосъ тотчас же выросли другіе волосы, большие и лучше прежнихъ. Судья велѣлъ принести горячихъ угольевъ и посыпать ихъ на голову св. мученицы. Святая терпѣла и у Бога искала помощи. Господь, который и тогда сохранилъ вавилонскихъ отроковъ невредимыми среди пламени, послалъ облегченіе и св. страдальцу. Тогда мучитель приказалъ предать святую еще болѣе жестокимъ пыткамъ. Онъ велѣлъ разжечь остroe желѣзо и повергнуть имь сосцы Харитины; затѣмъ, взявъ зажженныя свѣчи, опалить ими бока мученицы. Святая терпѣла все и, горя любовию ко Христу, неустанныю исповѣдала Ему святое имя. Послѣ этого мучитель отдалъ приказаніе потопить святую въ морѣ. По дорогѣ къ морю Харитина усердно молилась Богу: „Благодарю Тебя, Господи Боже мой“, говорила святая, „что ради Твоего святаго имени я послѣ огненного опаленія пройду воду морскую. Благодари явишь мнѣ чистою въ день воскресеній. Теперь же покажи на мнѣ чудesa Твоя, чтобы прославилось во вѣки Твое святое имя“. Когда мученицу привели къ морю, то на нее ея привязали большой камень и бросили въ пучину морскую. Но св. мученица, чудесно освободившись отъ камня, показалась на верху моря и пошла по водѣ, какъ по суи. Выйдя на берегъ, она подошла къ своему мучителю и сказала: „уразумѣй же теперь силу Христа моего и вѣрь въ Него!“ Отъ удивленія судья долго не могъ произнести ни одного слова. Потомъ, назвавъ св. Харитину волшебницею, онъ повелѣлъ обнажить ее и, привязавъ къ колесу, вертѣть кругомъ, чтобы терзать тѣло мученицы устроенными надъ колесомъ острыми ножами и мечами; при этомъ горячіе уголья должны были жечь тѣло св.
страдалицы. Но, по повеленью Вожню, колесо стало не- движимо, руки мучителей ослабли, и раскалённые уголья погасли. После этого судья приказал вырвать у св. Харитины ручные и ножные ногти. Святая ради Христа переносила все. Наконец грубый тиран задумал ос- квернить девическую честь св. мученицы. Но Бог не допустил этого: по молитвe св. дeвы, Он взял чистую душу ея в свои небесные обители. Тогда судья велел насыпать песком мхъ, положить в него тело Харитины и бросить в море. Что же три дня останки св. мученицы были вынесены на берегъ. Клавдий, воспитатель святой дeвы, похоронил ея честное тело. — Это происходило въ Антиохии, въ Понтѣ, приблизительно въ 304 году по Рожд. Хр. (Четырь-Миней. Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2. стр. 265).

СВ. МУЧ. МАМЕЛЬХѢБ.

Св. Мамелхеа была родомъ персіанка. До обращенія своего въ христианство она была жрицею языческой бо- гини Артемиды. Она изгнала сестру христианку. Однажды Мамелхеа во снѣ увидела ангела Вожня, который говорилъ ей о божественныхъ тайнахъ христианства. Пробудившись въ страхѣ, она рассказала свой сонъ сестрѣ своей. Та, увидѣвъ ее крестицы, привела къ епископу, и Мамелхеа приняла св. крещеніе. Язычники же, уви- дѣвъ на ней бѣлую одежду, полученную ею при кре- щеніи, въ гнѣвѣ побили святую камнями. Тѣло ея было брошено въ глубокий ровъ, откуда два христианина до- стали его и съ честью похоронили. Святая Мамелхеа по- страдала за имя Христово около 344 года. — Эту св. муче-
нищу нужно отличать отъ другой мученицы персидской — Мамлахп, которая въ 344 году пострадала въ стъ епископомъ Нирсою, - см. 20 ноября (Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2. зам. стр. 320).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. ДІОНИСІЯ, ЕП. АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Св. Діонисій былъ ученикомъ знаменитаго церковнаго писателя Оригена. По собственному признанію его, онъ обратился ко Христу путемъ свободнаго изслѣдованія, безъпристрастнаго испытания ученій человѣческихъ. Къ этимъ ученіямъ, онъ относился также и въ цѣлодѣствіи, когда, по смерти Іеракла, сдѣлался начальникомъ огласительнаго училища, *) а затѣмъ епископомъ александрийскимъ. Діонисій читалъ и изслѣдовалъ еретическія сочиненія и не прежде отвергалъ ихъ, какъ послѣ тщательнаго изученія, когда дознавалъ ихъ несправедливость. Одинъ пресвитеръ, соблазняясь такимъ отношеніемъ къ сочиненіямъ еретиковъ, сказалъ Діонисію, что это близкое знакомство съ еретическими книгами можетъ повредить спасенію души. Діонисій смутился, но небесный голосъ успокоилъ его, возвѣстивъ Діонисію, что онъ можетъ читать сочиненія еретиковъ, какъ человѣкъ вполнѣ способный къ безпристрастному изученію ихъ. При этомъ Діонисію указано было на то обстоятельство, что онъ обратился ко Христу путемъ именно такого знакомства съ этими книгами.

*) Училище, гдѣ главнымъ образомъ наставляли въ истинѣ вѣры.
Въ жестокое гонение императора Декіа нѣкоторые епископы, чтобы не оставить безъ руко водства сво ихъ насть въ это тяжелое для христианъ время, уда лялись изъ мѣстъ своего жительства въ мѣста болѣе безопасныя и оттуда управляли наствами. Такъ поступилъ въ это время и св. Діонисей, не изъ страха смерти за пня Христово, а по необходимости, чтобы не оставить наство свою безъ настьря. Въ это жестокое гонение много было такихъ христианъ, которые изъ страха жестокихъ мученій отрекались отъ Христа. Послѣ они съ раская ніемъ опять обращались къ епископу, прося снова при нять ихъ въ лоно христианской церкви. Кроткій и смиренный Діонисей епископское относился къ этимъ падшимъ христианамъ; онъ вновь принималъ ихъ въ число чадъ церкви христианской и тѣмъ спасалъ отъ совершен ненаго отчаянія.

Въ правлѣніе Галла внѣшній покой церкви далъ Ді онисию возможность позаботиться объ устройствѣ внутрен няго мира церковнаго. Съ настырскою заботливостью обратился онъ къ прекращенію волненій, произведенныхъ арсиноискимъ епископомъ Неготомъ, который проповѣ довалъ ересь, называемую хиліазмонъ (ученіе о наступ леніи на землѣ чувственнаго тысячелѣтня царства Хри стова). Живое участіе принималъ также св. Діонисей въ прекращеніи спора, поднятаго тогда въ церкви, относительно крешенія еретиковъ. Въ то же время въ александрійской области появился еретикъ Савелій, который упилъ, что Отецъ, Сынъ и Св. Духъ суть не три лица св. Троицы, а только три имени еднаго Бога. Эта ересь до того усилилась въ александрійской области, что ею увлеклись даже нѣкоторые епископы. Св. Діонисей собиралъ соборы противъ Савелія и писалъ окру ж-
ныя посланія, стараясь противодѣйствовать этому зло-
вредному учению.
Эта благотворная дѣятельность святителя, эти усердныя 
заботы его объ устроеніи мира церковнаго были внезапно 
остановлены гоненіемъ Валеріана. По приказанію языч-
ника императора, св. Діонисій былъ схваченъ и отправ-
ленъ въ пустынью Ливійскую. Здьсь святитель обратился 
къ Христу многихъ язычниковъ. Это раздражило пре-
фекта Емеліана, и онъ велѣлъ перевести Діонисія въ 
болѣе дикую и суровую пустыню — Марѳотскую. Но и 
отсюда святитель продолжалъ сноситься съ своей воз-
любленною паствою.
Послѣ трехъ лѣтъ своего заточенія св. Діонисій, при 
императорѣ Галліенѣ (261 г.), возвратился въ Александр.
ію. Но и здьсь не могъ найти себѣ покоя святитель. 
Кровавая смута, голодъ и наконецъ жестокая язва, эти 
ужасныя бѣдствія, посѣтившія Александрию въ то время, 
вызвали св. Діонисія на новыя труды и заботы. Съ 
истинно отеческою любовью заботился святитель о несчаст-
ныхъ, — не только о вѣрующихъ, но и объ язычникахъ. 
Ко всемъ этимъ тяжкимъ нощаніямъ св. мужа присо-
единилась наконецъ еще одна не менѣе тяжела язва: 
по поводу одного сочиненія св. Діонисія его заподозрили 
въ неправославіи; хотя святитель въ другомъ своемъ со-
чиненіи и показалъ всю неосновательность этихъ подо-
зрѣній, однако это сильно огорчило его. Всѣ эти труды, 
лишенія и скорби окончательно разстроили тѣлесныя 
силы уже престарѣлаго святителя. Въ 265 году по-
слѣдовала кончина св. Діонисія, причтеннаго за свои 
скорби и лишенія ради имени Христова къ лику свв. 
mучениковъ.
Святитель александрійскій былъ мужь мудрый, высоко
образованный. Он был хорошо знаком не только с предметами въры, но и предметами общей учености. Древность единогласно усвоила св. Дионисио имя великаго, а св. Афанасий называлъ его учителемъ вселенской церкви. Послѣ него осталось немало богословскихъ сочинений. Къ сожалѣнію только до насъ дошли его сочиненія по частямъ, и тол не всѣ. Предметами этихъ сочиненій были: догматы, изъясненіе св. писанія, благочиніе церковное и современныя св. Дионисіо бѣдствія, которыя ярко изображаетъ святитель. Живую и поразительную картину христіанской любви къ страждущимъ находимъ мы у св. Дионисіо въ одномъ изъ писемъ его, гдѣ онъ описываетъ подвиги христіанъ во время языя въ Александрии: "многіе изъ братьевъ нашихъ", пишетъ святитель, "по сильной любви оставляя заботу о своей жизни, а сбираясь другъ о другѣ, смѣло посвящаютъ больныхъ, служатъ имъ постоянно, врачаютъ о Христѣ; добровольно они умерли взпѣть съ ними, принимая на себя страданія ихъ, какъ бы приплекая къ себѣ болѣзнѣ и охотно стирая съ нихъ язвы. Многіе изъ тѣхъ, которые такъ пеклись о больныхъ и возвращали имъ здоровье, сами умерли... Такъ пять лучшихъ братьій нашихъ, въ томъ числѣ диконы и пресвитеры, изъ самыхъ знаменитій изъ народа, искали себѣ смерти и этотъ родъ смерти, по благочестию и твердости вѣры, никакъ не ниже мученичества. Они брали руками своиими и на свои колѣна тѣла святыхъ, закрывали имъ глаза и уста, нянчили ихъ на плечахъ своихъ, укладывали, сплетались съ ними, обмывали ихъ и одѣвали въ одежния... А язычники совсѣмъ иначе поступали". — Изъ догматическихъ сочиненій св. Дионисія особенно обращается на себя вниманіе его трактатъ о природѣ, гдѣ изъ устройства мира и человѣка доказы-
вается зависимость мира отъ всеблагаго Бога. (Ист. Евсеял 6 и 7 гл. Истор. уч. объ отц. ц. Филарета. арх. черн. ч. 1-я, стр. 138—147).

ПРЕП. ДАМИАН ПЕЧЕРСКАГО.

"Преп. Дамианъ—пипеть преп. Несторъ — ревностно подражать житию и смирению преподоб. отца Теодосия. Многие свидѣтельствуютъ о его добромъ житіи, послушаніи и покорности ко всѣмъ; особенно жившее съ нимъ въ келліи видѣли кротость его и какъ не спаль онъ по цѣлымъ ночамъ, прилежно читая книги и возвращался не разъ къ молитвамъ; они разказывали и многое другое о семъ мужѣ. Пресвитеръ и чудотворецъ Дамианъ былъ такой строгий постникъ, что крошка хлѣба съ водою ничего не вкусилъ до смерти. Когда приносили въ монастырь къ блаженному Теодосию большое чѣмъ-либо дитя или возрастный человѣкъ одержимъ былъ какимъ-либо недугомъ: то Теодосій приказывалъ Даміану совершить молитву надъ болѣзнымъ. Дамианъ не медлилъ совершать молитву, мазалъ елеемъ, и приходивши получали исцѣленіе. Наконецъ онъ сильно захворалъ и былъ уже при концѣ жизни. "Господи Иисусе Христе! — такъ молился онъ тогда—удостой меня быть сообщникомъ славы святыхъ Твоихъ; не разлучи меня, Владыко, съ отцемъ и наставникомъ моимъ, преподобнымъ Теодосіемъ". Когда онъ такъ молился: то внезапно предсталъ у одра его блаж. Теодосій, наль на грудь его, съ любовью пѣловать его и говорилъ: "сынъ мой! о чемъ ты молишься Господу, теперь я посланъ извѣстить тебя о томъ, — пропение твое исполнится, ты будешь причень къ святымъ и съ ними будешь въ царствѣ небеснемъ Владыки, — мы бу-
демъ вмъстѣ въ томъ свѣтѣ*. Сказалъ это, сталъ невидимъ. — Такъ какъ Даміанъ не видѣлъ Іоанна входящаго въ двери, и явившійся на которомъ мѣстѣ явился, на томъ и сталъ не видимымъ: то отецъ Даміанъ понялъ, что это было явленіе отъ Бога. Потомъ, позавчъ служившаго ему, послалъ за блаженъ Іоанна. Блаженныи. Когда вскорѣ пришелъ блаженный, то Даміанъ со всемъ лицемъ сказалъ ему: „отче! будетъ ли такъ, какъ нынѣ явившись обѣщать мнѣ?“ Блаженный, не зная, что съ нимъ было, отвѣчалъ: „сынъ мой! я не знаю, о какомъ обѣщаніи говоришь тѣмъ“. Тогда онъ пересказалъ, какъ молился онъ и какъ явился ему самъ преподобный. Выслушавъ это, Іоаннъ, нѣсколько улыбнувшись и прославясь, сказалъ: „сынъ мой! будетъ тебѣ, какъ обѣшалъ тебѣ явившійся въ образѣ моемъ ангелъ“. Когда собрались братья, онъ простили со всѣми и такимъ образомъ съ миромъ передалъ въ руки Богу душу свою. Тогда блаженный повелѣлъ ударить въ било, чтобы собрались прочи братія, и такимъ образомъ съ пристойною честью и пышнѣмъ похоронили честное тѣло его, грѣ хорошоя всю братію*. Проп. Даміанъ скончался въ 1070 году. Днемъ предстояніе его было 5-е числа октября. Въ рукописныхъ святцахъ написано: „пр. отецъ іерей Даміанъ цѣлебникъ преставился мѣс. окт. въ 5 день“. — Мощи его почиваютъ въ Антоніевѣ пещерѣ. (Патер. Печер.).

ПР. ІЕРЕМІИ ПРОЗОРЛИВАГО ПЕЧЕРСКАГО.

О преп. Іереміи Несторѣ такъ пишетъ въ льтописи: „былъ и другой братъ, именемъ Іеремія, который помилъ крещеніе Русской земли. Ему данъ былъ Богомъ
даръ: онъ предсказывалъ будущее и, если въ комъ видѣлъ худые помыслы, обличалъ его тайно и увѣщевалъ беречься діавола; если братьхотѣлъ выйти изъ монастыря; то, посмотрѣвъ на него, приходилъ къ нему, обличалъ помыслы его и утѣшалъ брата; если говорилъ ему, что будетъ съ нимъ пріятное или непріятное, слово старца обывалось


ПРЕП. МАТІОФЪ ПРОЗОРИВАГО.

Преп. Несторъ такъ пишетъ о преп. Матеевѣ: „быть и еще старецъ Матеей. Онъ былъ прозорливец. Разъ, когда стоялъ онъ въ церкви на своемъ мѣстѣ, поднявъ очи, смотрѣлъ онъ на своихъ, которые стояли и пѣли по сторонамѣ; и вотъ видитъ онъ бѣса въ образѣ ляха, въ лудѣ (въ панцырѣ) и въ полѣ съ цвѣтками, называемыми липокъ. Онъ обходилъ братію, бралъ изъ лона (изъ припоя) липокъ, бросалъ на того или другаго и, если цвѣтокъ прилипалъ къ кому либо изъ поющихъ, то, постоянѣ не много и разслабѣвъ мыслію, подъ какимъ либо предлогомъ выходилъ изъ церкви, шель въ келлію, засыпалъ и не возвращался въ церковь до конца пѣнія. Если же на иного и бросалъ, но цвѣтокъ не прилипалъ къ нему: то тотъ стоялъ крѣпко на пѣніи и тогда только уходилъ въ свою келлію, когда оканчивалась утреня. Видя это, старецъ разказывалъ о томъ братіи своей... Многое и другое прозрѣвалъ старецъ и почиталъ въ этомъ (пещерскомъ) монастырѣ въ глубокой старости".
Преподоб. Матеей скончался при игуменѣ Поликарпѣ (1074 — 1088 г.). Мощи его почишьются въ Антоніевской пещерѣ. (Четы-Минеи).

СВВ. СВЯТИТЕЛЕЙ ПЕТРА, АЛЕКСІЯ, ІОАНЫ И ФІЛІІППА, МІТРОПОЛІТОВЪ МОСКОВСКИХЪ И ВСЕЯ РОССІИ ЧУДОТВОРЦѢВЪ.

Праздникъ первыхъ трехъ святителей установленъ при царѣ Теодорѣ Ioанновичѣ и патріархѣ Ioвѣ, въ 1596 г. Св. Філіппъ присоединенъ къ нимъ въ 1875 г. (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 266). — Жизнь святителя Петра см. 21-го декабря, о перенесеніи мощей его см. 24 августа. — Жизнь святит. Алексія см. 12 февраля, объ обрѣтении мощей его см. 20 мая. — Жизнь святит. Іоны см. 31 марта, о перенесеніи мощей его см. 27-го мая. — Жизнь святит. Філіппа см. 9 января, о перенесеніи же мощей его см. 3 июля.

ПРЕСТАВЛѢНІЕ ПР. ХАРИТИНЫ.

Пр. Харитина была урожденная княжна литовская. Въ 1265 г., въ смутное для Литвы время, многие члены литовского княжескаго рода бѣжали въ Россію: князь Довмонѣтъ явился въ Песявѣ, сынъ кн. Товтіполья вмѣстѣ съ дворомъ своей — въ Новгородѣ. Вѣроятно, въ это же время и въ силу тѣхъ же обстоятельствъ прибыла въ Новгородъ и литовская княжна Харитина. Прибывъ сюда, она рѣшила посвятить себя на служеніе Богу и поступила въ монастырь. Свята подвигалась въ монастырѣ апостоловъ Петра и Павла, что на Синицкой горѣ. За свою подвижническую жизнь пр. Харитина была по-

Преп. Косяма былъ игуменомъ монастыря на р. Сагарисѣ въ Виепани, что въ малой Азіи. Онъ подвизался въ X вѣкѣ. — Пр. Григорій хандзойскій былъ настоятелемъ грузинскихъ обителей Ханджойской и Шатберди. Онъ скончался въ 961 году. (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й, стр. 266).
6-е ЧИСЛО.

Святаго апостола ΘОМЫ.

(Муч. дѣвы Еротіиды. Муч. Макарія кійскаго).

СВ. АП. ΘОМЫ.

Св. ап. Θома, одинъ изъ 12 апостоловъ, называемый также Дидимомъ (греческое названіе, означающее тоже, что и еврейское названіе Θома, т. е. близнецъ), родился въ галилейскомъ городѣ Панеадѣ. Прозваніе ап. Θомы близнецовъ даетъ основаніе думать, что у апостола былъ еще братъ, съ которымъ онъ родился на свѣтѣ вмѣстѣ. Предполагаютъ, что это былъ Иуда, называемый Θаддеемъ. Сынъ бѣдныхъ родителей, ап. Θома занимался ремесломъ своего отца: онъ былъ рыболовомъ. Когда И. Христосъ проходилъ съ проповѣдью Евангелія по городамъ и селамъ галилейскимъ, Θома, услышавъ ученіе Спасителя и увидѣвъ чудеса Его, оставилъ свои рыболовныя сѣти и послѣдовалъ за Божественнымъ Учителемъ. Онъ нѣжно былъ привязанъ къ Иисусу Христу и готовъ былъ за Него идти на страданіе и смерть. Когда Спаситель былъ по ту сторону Йордана и, узнавъ о смерти Лазаря, рѣшился возвратиться въ Иудею, чтобы прославить Отца Своего, и когда ученики Его, зная о всѣхъ ужасахъ,
которые должны были постигнуть ихъ въ Иерусалимѣ, убѣждали Его не ходить въ Иудею,—ап. Тома въ порывѣ безграничной преданности своему Учителю воскликнулъ: идемъ и мы, да умрѣмъ съ Нимъ (Иоан. XI гл. 16 ст.).— По воскресеніи Спасителя изъ мертвыхъ, Промыслу Вождево угодно было вложить въ душу ревностнаго ученика еомнѣніе относительно этого события, чтобы потомъ часть воскресенія Христова стала выше всякаго сомнѣнія. Вѣ день восстапія Спасителя изъ гроба, когда ученики Его собрались въ одну горницу, двери которой изъ страха иудеевъ были заперты, воскресшей Господь явился имъ и сказалъ: миръ вамъ. По волѣ Вождево, Томы тогда не было съ ними. Когда онъ возвратился, ученики сказали ему: мы видѣли Господа. На это Тома отвѣчалъ: если не увижу на рукахъ Его раны отъ гвоздей, и не уложу перстъ моего въ раны отъ гвоздей и не уложу руки моей въ ребра Его, не повѣрю. Такъ оставался въ невѣріи Тома въ продолженіи восьми дней. Наконецъ Господь снова явился ученикамъ Своимъ, собравшимся, какъ и прежде, въ горницѣ съ запертими дверми, и, обратясь къ невѣрующему ученику Своему, съ любовью произнесъ: подай перстъ твой сюда и посмотри руки Моя; подай руку твою и положи въ ребра Моя; и не будь неверующимъ, но верующимъ. Увѣрившій ученикъ не могъ удержаться, чтобы не востонѣлъ: Господь мой и Богъ мой! (Иоан. XX гл.).— Съ того времени, какъ иудеи осудили Христа на смерть, ученики разлучились съ Своимъ Божественнымъ Учителемъ. Теперь каждый изъ нихъ снова взялся за свое прежнее ремесло, чтобы трудами рукъ своихъ забавить себя отъ нужды. Однажды утромъ Тома съ Петромъ и еще три апостола и два ученика ловили рыбу на Генинсаретскомъ озерѣ. Послѣ долгихъ и
безуспешных хлопот наконец они вытащили свои лодки на берег. В это время на берегу является один Незнакомец и просит рыбаков снова закинуть сети. Сети закинуты, и поймано множество рыбы. С удивлением смотрят Thema и товарищи его на чудного Незнакомца, наконец узнают в нем своего возлюбленного Учителя (Ioannis. XXI гл.).

Послѣ созествія Святаго Духа на апостоловъ, Thema является ревностнымъ проповѣдникомъ Евангелія. „Theme, бывшей нѣкогда слабѣе другихъ апостоловъ въ вѣрѣ, — говоритъ Ioannъ Златоустъ,—сдѣлался по благодати Всевышней мужественнѣе, ревностнѣе и неутомимѣе всѣхъ ихъ, такъ что обошелъ съ своею проповѣдью почти всю землю, не убоявшись проповѣдывать слово Всевышне народамъ еярѣпнымъ, дикимъ и кровожаднымъ“ (Вес. 61-я на Еванг. отъ Ioanna). И действительно — многія земли обошелъ съ своею проповѣдью апостолъ. По свидѣтельству церковныхъ писателей, онъ проповѣдывалъ Евангелие въ Палестинѣ, Месопотаміи, Парѳніи, Евіонѣ и наконецъ въ Индіи. Здѣсь подрѣзле сохраняется преданіе, что христіанство насаждено въ этой странѣ ап. Thema и его учениками. Когда португальцы въ первый разъ въ 1500 году пришли къ берегамъ Индіи, то нашли тамъ въ Маліпурѣ, на восточной сторонѣ полуострова, поселеніе христіанъ, которые говорили, что они приняли вѣру отъ ап. Thema; и этотъ городъ въ концѣ прошлаго столѣтія назывался городомъ св. Thema. Его же заботами насаждена церковь Христова въ Едесѣ. По общанію Інеуса Христа, онъ посылалъ въ едесскому царю Авгарию одного изъ 70-ти апостоловъ, по имени Таддея, который проповѣдывалъ самого Авгара, его сына и многихъ другихъ отъ разныхъ болѣзней, и основалъ церковь Христову въ Едесѣ.—Кромѣ
того есть сказаніе, что волхвы, поклонившися родшему Христу, были крещены св. апостоломъ Іоаномъ и потомъ были спутниками его.

Много существовать разсказован о путешествіи апостола въ Индію и о чудесахъ, совершенныхъ имъ въ этой странѣ.

Индійскій царь Гундафоръ, желая построить себѣ великолѣпный дворецъ, послалъ своего купца Авана въ Палестину сънскать тамъ такого искуснаго архитектора, который могъ бы выстроить такой же дворецъ, какія построены у римскихъ императоровъ. Съ этимъ купцомъ Господь повелѣлъ св. Іоану идти въ Индію. Когда Аванъ искалъ въ Кесаріи искуснаго архитектора, святой Іоанъ, встрѣтился съ нимъ, объявилъ себѣ таковымъ, и Аванъ взялъ его съ собою, взошелъ съ нимъ на корабль, и при попутномъ вѣтрѣ они поплыли въ Индію.

На пути они пришли къ одному городу и, войдя въ него, услышали звуки трубъ и музыку: тамошний царь выдавалъ дочь свою замужъ и потому послалъ въстниковъ собрать со всего города всѣхъ, и богатыхъ, и убогихъ, и рабовъ и странниковъ на брачный пиръ; кто же не явится на пиръ, тотъ будетъ преданъ царскому суду, объявляли вѣстники. Услышавъ это, Аванъ съ св. Іоаномъ, боясь разгнѣвать царя страны, въ которой находились, пошли та же во дворъ царскій на брачный пиръ. Всѣ присутствующіе на пирѣ веселились; но св. апостолъ Іоанъ, сѣлъ на послѣднее мѣсто, ничего не вкушалъ и былъ погруженъ въ думу. Всѣ пирующіе обращали на него взоры, какъ на странника и иносполенника, и наконецъ сидѣвшіе подлъ него стали говорить ему: „Затѣмъ же тѣ пришель сюда, когда ничего не ѣшь и не пьешь?“—Св. апостолъ отвѣчалъ имъ: „Не есть и не пить пришелъ я сюда, но только исполнить волю царя:
посланые имь въстники объявили, что ежели кто не придетъ на брачный пиръ, то полпадеть царскому гнѣву". Среди пирующих находилась иудейская женщина, прекрасно игравшая на свирѣлѣ и каждому изъ присутствующихъ на пирѣ припѣвавшая какое-нибудь привѣтствіе. Видя, что св. Тома не веселится, но часто возводить взоры къ небу, она догадалась, что онъ иудейникъ и, заигравъ предъ нимъ на свирѣлѣ, стала припѣвать по-иудейски: "Единъ есть Богъ иудейскій, сотворивший небо и землю". Св. апостолъ съ наслажденіемъ внималъ пѣсни этой, и просилъ пѣвицу повторить ея нѣсколько разъ. Виночерпій же, видя, что св. Тома не веселъ, ударилъ его, проговоривъ: "тебя позвали на святбу, такъ ты долженъ не печалиться, а веселиться; пѣй съ другими". "Господь воздастъ тебѣ за это еще на землѣ, и я увижу, какъ ударившую меня руку станетъ таскать песнь на показъ людямъ", сказаль св. апостолъ. Послѣ того не прошло и часа, какъ виночерпій вышелъ къ колодцу за водою, чтобы ею разбавить гостямъ вино. Тамъ нашалъ на него левъ, умертвилъ его и, высосавъ изъ него кровь, удалился. Тогда прибѣгали собаки, растрезали на части тѣло виночерпія, и одна черная собака, схвативъ въ зубы правую руку его, вѣзала съ нею въ самую средину пирующихъ и бросила ее передъ ними. Увидя человѣческую руку, всѣ смутились и стали спрашивать: "чья это рука?". Тогда игравшая на свирѣлѣ женщина воскликнула: "великое таніе явилось среди нась: либо Богъ, либо посланникъ Божій присутствуетъ съ нами. Я видѣла, какъ виночерпій ударилъ его, и, понимая по-еврейски, смыкала, что онъ сказалъ виночерпію: увижу, какъ руку твою будетъ таскать песнь на показъ людямъ. Вы сами видите: вотъ
такъ и сбылось". Послѣ словъ этихъ всѣхъ присутствующихъ объявлять страхъ.

Когда брачный пиръ окончился, и всѣ разошлись; тогда царь призвалъ къ себѣ св. апостола Тому и сказавъ ему: „войди въ спальню къ новобрачнымъ и благослови дочь мою". Св. апостоль, войдя къ юными новобрачными, далъ имъ совѣты не совокупляться союзомъ плотскимъ, а сохранить дѣвственное цѣломудріе. Послѣ этого онъ помолился о нихъ Богу, благословилъ ихъ и удалился. Юные новобрачные, уснувъ, вскорѣ увидѣли во снѣ Іисуса Христа, явившагося имъ въ образѣ св. апостола Томы. Онъ съ любовию обнялъ ихъ. Новобрачный, думая, что это св. Тома, сказалъ ему: „Ты вышелъ отъ насъ прежде всѣхъ, какъ же опять явился здѣсь?“ Господь отвѣтствовалъ: „Я не Тома, а братъ его, и всѣ, отказавшися отъ мира и послѣдовавшіе во слѣдъ Меня, подобно ему будутъ въ будущей жизни не только Моимъ братьями, но и наслѣдниками Моего царства. Дѣти Мой, не забудьте совѣта Моего брата: если сохраните чистыя дѣвство ваше, то содѣйствуетъ болѣе достойными вѣнцомъ нетлѣннымъ въ Моей небесной обители“. Сказавъ это, Христосъ вышелъ. Новобрачные, пробудившись, разсказали другъ другу свое сновидѣніе, встали и всю ночь усердно молились Богу; слова же, сказанныя Господомъ, приняли къ своему сердцу, какъ безцѣлнное сокровище.

По утру царь, войдя въ спальню новобрачныхъ, нашелъ ихъ сидящими розко. Онъ сердечно смутился и спросилъ ихъ: „отчего вы не вмѣстѣ?“ — Новобрачные отвѣчали ему: „мы молимся Богу дать намъ силы до самой кончины нашей проводить супружество въ чистомъ дѣвствѣ, какое соблюдаетъ теперь, дабы способиться
нерелыхъ вѣнцовъ въ царствѣ небесномъ, по обѣщанію явившагося намъ Господа. Царь понялъ, что это странникъ, входивший вчера въ новобрачныхъ, уговорилъ ихъ сохранить дѣвственность, сильно разгнѣвался на св. Иоанна и тотчасъ послалъ слугъ взять св. апостола подъ стражу, но они не нашли его: св. Иоанъ съ Афанасиемъ уже отплыли въ Индию.

Достигнувъ Индіи, Афанъ со св. апостоломъ Иоаномъ явился къ царю Гундафору и сказал: "вотъ, государь, я привезъ тебѣ искуснаго архитектора изъ Палестины; онъ можетъ построить тебѣ, какія угодно, царицы". Царь обрадовался св. Иоанну, показалъ ему мѣсто, на которомъ желалъ построить дворецъ, и, размѣрилъ, какое должно быть основаніе его, выдалъ св. апостолу на постройку двора обильное количество золота, а самъ отправился въ другую страну.

Принявъ отъ царя золото, св. апостолъ Иоанъ началъ раздавать его нуждающимся и нищимъ, а самъ ревностно трудился въ проповѣдываніи Евангелія, обратилъ многихъ въ вѣру Христову и крестилъ ихъ. Въ это время юноша, по совѣту св. апостола Иоанна, давшій обѣтъ сохранять дѣвственность съ супругою своею, слыша, что св. Иоанъ проповѣдуетъ Христа въ Индіи, прибылъ туда вмѣстѣ съ нею и, наставленные апостоломъ въ вѣру Христову, приняли они святое крещеніе. Супруга — девица была названа при святомъ крещеніи Пелагіею и впослѣдствіи пролила кровь свою за Христа; супругъ же юноша названъ Діонисіемъ и былъ удостоенъ сана епископа. Возвратившись съ апостольскими благословеніемъ въ свое отечество, они распространили между людьми славу Божію, приводили невѣрныхъ въ Христову вѣру и соружали по городамъ храмы Божіи.
По прошествии двух лет, царь послал к св. апостолу Θωμᾶ спросить: скоро ли он окончит постройку дворца. Св. апостол объявил, что только осталось покрыть его крышею. Царь, думая, что св. Θωμᾶ точно строит ему на земле дворец, обрадовался, послал ему множество золота и повелел, как можно скорее, покрыть дворец великолепнейшей крышею. Св. апостол взял золото, возвел очи к небу и сказал: "Благодарю Тебя, человеческого-любивый Господи, подающий различными путями спасение людям". И снова св. апостол Θωμᾶ роздал золота нуждающимся, а сам продолжал прилежно проповедовать слово Божие. По прошествии некоторого времени, царь увёл, что не только не начата постройка дворца, но и все золото роздано убогим; архитектор же думает не о здании, а ходить по городам и селениям, проповедуя новаго Бога и творя дивные чудеса. Царь сильно разгневался, послал слугу взять св. апостола и представить к себѣ. Когда привели к царю св. Θωμᾶ, царь спросил его: "выстроил ли ты дворец?" св. апостол отвечал: "выстроил великолепнейший". Тогда царь сказал: "пойдем, посмотрим его". На это св. апостол отвечал: "въ сей жизни ты не можешь видеть дворца того, но когда умрешь, тогда узришь его и, поселясь въ немъ, будешь радостно вкушать въ немъ жизнь вѣчную". Царь, думая, что св. Θωμᾶ смяется надъ нимъ, сильно огорчился и приказал заключить въ темницу св. апостола и купца Авана, намѣреваясь казнить ихъ лютой смертью, именно: содрать съ нихъ живыхъ кожу и потомъ сжечь ихъ. Томясь въ темницѣ, Аванъ укоряла св. апостола, говоря: "ты обманулъ меня и царя; назвался искуснымъ архитекторомъ, а вместо того погубилъ
и царское золото и мою жизнь: за тебя я страдаю и должен умереть страшною смертью, потому что царь не знает милосердия и непременно умертвить нас обоих”. Но св. апостол утешал Авана, говоря ему: “не бойся: мы останемся теперь жили и будем не только свободны, но царь еще почтит нас за дворец, построенный мною для него в царстве небесном”. В то же ночное занемог брат царский и послал сказать царю: “видя тебя одержимого печалью, я и сам сильно огорчен и оттого жестоко занемог и умираю”. И он в тот же час умер. Царь, забыв прежнюю печаль свою, погрузился в новую скорбь и стал безутешно плакать о своем брате.

Душу умершего принял ангел Вожий и вознесся ее в небесные селения. Обходя их, ангел показывал ей много дивных, великолепных палат; среди них была одна палата великолепная и святая везде прочих, так что красоту ея нельзя выразить словами. Ангел спросил душу: “в которой из этих палат ты желала бы жить?” Душа, взирая на великолепнейшую палату, отвечала: “хоть бы в одном углу этой палаты позволили мнѣ повститься, тогда я не пожелаю бы ничег обольше”. “Нет, тебе нельзя жить в этой палате”, сказал ангел, “она принадлежит твоему брату: это та самая, которую странный Тома создалъ ему на данное имя золото”. Тогда душа сказала: “моею Тебя, Господи, отпусти меня к брату моему, я куплю у него эту палату: он не знает ея великолепия; купив, я снова являюсь сюда”. Ангел возвратил душу в тело, и тотчас умерший ожила, как будто проснулся от сна. Онъ в ту же минуту спросил у окружающихъ и брата— царя, и просил поскорье позвать его к нему. Царь,
услыша, что братъ ожилъ. съ радостію бросился къ нему и, увидавъ его живаго, сдѣлался еще радостнѣе; воскреснувшій братъ сказалъ ему: „царь, я увѣренъ, что ты любишь меня, брата своего, ты безутѣшно плакаешь о мнѣ и, ежедневно возможно было оживить меня, ты отдалъ бы за то половину государства твоего“. „Твоя правда“, отвѣчалъ царь. Тогда сказалъ ему воскреснувшій братъ: „ежели ты такъ любишь меня, то я попрошу у тебя одного дара, не откажи мнѣ въ немѣ“. Царь отвѣчалъ ему на это, что все, что есть подъ державою его, даешь ему, своему милому брату, и клятвою подтвердил слова свои. Получа такой отвѣтъ, воскреснувшій братъ сказалъ: „отдай мнѣ небесную палату твою, возьми за нее все мое богатство“. Услыша такую просьбу брата, царь пришелъ въ недоумѣние и безмолвствовалъ, какъ въ мѣй; наконецъ сказалъ брату: „откуда быть у меня палатѣ на небесахъ?“ Воскреснувшій отвѣчалъ: „Не обманнываяю говорю, что у тебя есть на небесахъ палата такая, о какой ты никогда и не слахивалъ, не только что не видѣлъ ниѣдѣ подобной на землѣ: тебѣ создала ее Тома, котораго ты держишь въ темницѣ. Я видѣлъ ее и дивился незрѣченному великолѣпию и свѣту ея и хотѣлъ жить хотя бы въ одномъ углѣ ея, но мнѣ не позволено: водивши меня ангелъ сказалъ мнѣ: „тебѣ нельзя въ ней жить: она принадлежитъ твоему брату, ему создала ее странный Тома“1. Я умолялъ ангела, чтобы онъ отпустилъ меня къ тебѣ, дабы я могъ купить у тебя эту палату. Братъ, ежедневно любишь меня, отдав мнѣ ее; возьми за нее все имѣніе мое“. Слыши эти слова брата, царь объятъ былъ двумя радостями: первая радость, что воскресъ братъ; вторая же, что для него, царя, создана на небесахъ палата. „Милый братъ мой“, сказалъ царь
воскресшему, "я клялся тебе дать все, что у меня есть подъ державою на землѣ; но не обѣщалъ тебе палаты, которая на небесахъ. Если хочу, у меня есть архитекторъ, онъ и тебя создастъ такую же палату". Проворя это, царь въ ту же минуту послалъ освободить изъ темницы св. апостола Тому и Авана и самъ пошелъ на встрѣчу св. Тому, паль ему въ ноги и просилъ у него прощенія въ грѣхѣ, содѣланномъ по незнанію. Возблагодаривъ Бога, св. апостолъ началъ учить обоихъ братьевъ вѣровать въ Господа нашего Иисуса Христа. Они съ умилѣніемъ и любовию принимали слова апостольскія, и онъ вскорѣ крестилъ ихъ и научилъ, какъ должно жить христіанамъ. Оба брата щедрою милостью создали себѣ вѣчныхъ обителей на небесахъ. Св. апостолъ Тома прожилъ съ ними несколько времени и, вполнѣ утвердивъ ихъ въ вѣрѣ Христовой, пошелъ по окрестнымъ городамъ и селеніямъ, проповѣдую слово Божіе, ко спасенію душъ человѣческихъ.

Въ то время, когда св. апостолъ Тома проповѣдывалъ евангельскою проповѣдию страны Индіи, наступило честное усеченіе Матери Божіей, и всѣ апостолы изъ разныхъ странъ были взяты облаками и перенесены въ Геєспанію къ одру преблагословенной Двоы. Тогда и св. апостолъ Тома былъ восхищенъ изъ Индіи, но не присягъ къ погребенію пречистаго тѣла Богородицы. Такъ угодно было Богу, дабы содѣлать достовѣрно известнымъ, что Матерь Божія взята на небеса неразлучно съ тѣломъ Своимъ. Какъ чрезъ Томино невѣріе вполѣ увѣрились, что Христосъ точно воскресѣ плотию; такъ и о взятіѣ на небо пречистой Богородицы вѣрѣ съ тѣломъ Ея узнали чрезъ Томино замѣщеніе. На третій день погребенія Богородицы принесенъ былъ св. апостолъ Тома
въ Георгіанію и сильно скорбѣть, что не былъ при по- 
гребеніи пречистаго тѣла Богородицы и не могъ съ про-
чими апостолами проводить къ гробу святое тѣло Матери 
Господа своего. Постѣ общаго совѣщенія святыхъ апос-
толовъ, для св. Іоанна открыли гробъ пресвятой Бого-
родицы, да узрѣть Іоаннъ пречистое тѣло Ея, поклонился 
ему и утѣшится въ своей печали. Но, открывъ гробъ, 
apостолы не нашли въ немъ тѣла Богородицы, обрѣли 
только плащаницу. И тогда-то сдѣлалось извѣстно, что 
Матерь Божія, подобно Вождѣвишннному Сыну Своему, 
воскресла въ третій день и съ тѣломъ взята на небо. 
Постѣ этого св. апостолъ Іоаннъ снова явился въ стра-
нахъ Индіи, проповѣдывать тамъ Христа и знаменіями 
и чудесами привлѣчъ много народа въ вѣру Христову. 
Достигнувъ Мелипсера, св. апостолъ просвѣтилъ тамъ 
многихъ святою вѣрою и укрѣпилъ въ ней слѣдующимъ 
чудомъ: на одномъ мѣстѣ лежало такое громадное дерево, 
что не только люди, но и слоны не могли сдвинуть его 
съ мѣста; св. же Іоаннъ посыпѣлъ своимъ оттащить это де-
рево слишкомъ на верету и отдать на постройку храма 
Вожія. Видя это, вѣрующіе еще болѣе укрѣпились въ 
вѣру, а нѣкъ невѣрныхъ многие угрупали во Христа.— 
Еще и другое, гораздо большее, чудо сдѣлалъ тамъ св. 
apостолъ: одинъ пдольскій кресть собственной рукой 
убилъ своего сына и сталъ слагать вину на св. Іоанна, 
gоворя: "Іоаннъ убилъ сына моего". Когда разснися объ 
этомъ слухъ, сошёлъ народъ, взялъ св. апостола, какъ 
убийцу, и хотѣлъ, постѣ суда надъ нимъ, мучить его. 
Такъ какъ убийство совершенъ было безъ свидѣтелей, то 
никто и не могъ засвидѣтельствовать, что св. апостолъ 
Христовъ не повиненъ въ немъ. Но онъ сказалъ судьб 
и народу: "пустите меня, и я именемъ Бога моего спрошу
убийством, кто убил его". Всё согласились на эту просьбу св. Томы и пошли за нимъ къ мертвому т"лу сына жреца. Св. апостолъ возвелъ очи горь, помолился Богу и сказалъ убийством: "именемъ Господа моего Иисуса Христа, повелѣваю тебя, юноша, скажи намъ, кто убилъ тебя?" И въ ту же минуту мертвый отвѣталъ: "отецъ мой убилъ меня". Тогда всѣ воскликнули: "великъ Богъ, проповѣдаемый Томою!" Св. Тома былъ освобожденъ, и всѣ къ нему вѣрили въ яму, которую копалъ св. апостолу Христову. Видя чудо это, содѣланное св. Томою, множество народа увидѣвало въ Иисуса Христа и крешились св. апостоломъ.

Послѣ этого св. апостолъ Тома пошелъ въ страны, лежащія далѣе,—въ предѣлы Каламникіи, во владѣніи царя Мудія. Проповѣдуя тамъ Христа, св. Тома обратилъ въ Христову вѣру одну женщину, по имени Синдикію, племянницу Мигдонія, жены Карна, пріятеля царскаго. Синдикія стала уговаривать и Мигдонію вѣровать въ Господа, Создателя вселенной, котораго проповѣдуетъ св. апостолъ Тома. Мигдонія отвѣчала ей на это: "я сама хотѣла бы видѣть этого человѣка, проповѣдующаго истинаго Бога, и услышать учение его изъ собственныхъ его устъ". Синдикія сказала: "если хочешь видѣть апостола Божія, то, чтобы не узнали тебя, переодѣйся въ бѣдную одежду простыхъ женщинъ, и пойдемъ со мною". Мигдонія переодѣлась и пошла съ Синдикіей. Они застали св. апостола Тому проповѣдывающихъ Христа многочисленному собранію простыхъ и бѣдныхъ людей. "Видѣли съ ними и женя эти стали слушать учение св. апостола; много говорилъ онъ о Христѣ, училъ вѣровать въ Него; говорилъ также о смерти, о страшномъ судѣ, адѣ и царствѣ небесномъ. Слышила все
это, Мигдонія умилилась сердцем и увѣровала во Христа. Возвратясь домой, она непрестанно думала о словах св. апостола, и, бесѣдуя съ Синдикией о Христѣ, все болѣе и болѣе воспламенялась любовию къ Нему. Съ того времени Мигдонія начала гнушаться невѣрными, какъ вра- гами Божіими, убѣгать бесѣду и пировъ съ ними и уда- ляться отъ всѣхъ свѣтскихъ удовольствій. Она не хотѣла болѣе иметь и супружескаго сожительства съ мужемъ своимъ. Это сильно опечалило его, но она осталась не- преклонною. Тогда мужъ ея сталъ умолять царя Муадія, чтобы онъ послалъ къ ней свою жену, царицу Тертіану, уговорить Мигдонію жить съ нимъ по прежнему. Царица Тертіана и Мигдонія были родными сестры. Придя къ сестрѣ, царица спросила ея: „отчего ты не повинуешься мужу?“ Мигдонія отвѣчала: „от того, что онъ невѣрный и врагъ Божій, а я раба единаго истиннаго Бога, Исуса Христа, и не хочу быть оскуденна идолошколенниковымъ“. Тертіана пожелала узнать объ Исусѣ Христѣ, Котораго Мигдонія называетъ истиннымъ Богомъ. Увѣ- ровавшая во Христа сестра ея пересказала ей проповѣдь св. апостола Іоаны и стала учить ея познанію истинной вѣры. Желая еще болѣе узнать о Христѣ, еще болѣе научиться вѣрѣ въ Него, царица хотѣла видѣть самого св. апостола Іоаны и слышать его проповѣдь. Она сооб- щила желаніе свое Мигдоніи, и онѣ, посовѣтовавшись между собою, послали тайно за св. апостоломъ Іоаною. Когда онъ пришелъ къ нимъ, то онѣ обѣ просили его наставил ихъ на путь истинной вѣры. Св. Іоанъ сталъ проповѣдывать имъ Христа и просвѣтить ихъ свѣтломъ вѣры Христовой. Окрестивъ увѣровавшихъ во Христа сестеръ, св. апостолъ научилъ ихъ сохранять заповѣдь Божію и наставилъ ихъ на всѣ добрія дѣла. Тертіана
п Миддония глубоко напечатлели в сердцах своих все слышанное от св. апостола Христа и обещали служить Господу в чистоте душевной и телесной и потому не сообщаться с неверными мужчинами своими. Св. апостол Тома, силою Божией творя много чудеса, исцеляя всякую болезнь и проповедуя Христа, обратил чрез то в веру Христову в стране той не только много простого народа, но и многих царедворцев, и даже один из сыновей царских, по имени Азань, увещевал во Христе и был крещен св. Томою. Сам Господь действовал в проповеди апостольской, умножал церковь Свою и распространял славу имени Своего.

Когда царица Тертиана возвратилась от сестры своей, то начала проводить все время в молитве и посту и уже не хотела и она, подобно сестре своей, иметь общение с мужем. Царь удивлялся такой перемене в своей жене и сказал Каризию: „я хотел возвратить тебя жену свою и погубить свою: моя жена сделалась непреклонной своей“. Царь и Каризий стали прилежно дописывать причины, от чего произошла такая неожиданная перемена с женами их, и узнали, что Тертиану и Миддонию научили вере Христовой один странный пришелец Тома. Вместе с этим царь узнал, что и сын его Азань, многие царедворцы, и вельможи и великое число простого народа обращены в веру Христову проповедью св. Томы. Царь разгневался на св. апостола, повелев взять его под стражу и заключить в темницу. Из заключения св. Томы был представлен на царский судъ. Царь спросил его: „ты рабъ или вольный человекъ?“ Святый апостол отвечал ему: „я рабъ Того, надъ Которымъ ты не имеешь власти“. Царь
сказал на это св. Θομά: „я вижу, что ты, лукавый рать, убеждаешь отъ господина твоего и пришелъ въ эту страну разворачать моихъ подданныхъ и отвергать отъ нась женъ нашихъ. Скажи, кто такой господинъ твой?“ Св. Θома отвѣчалъ: „Господинъ мой Господь неба и земли, Богъ и Творецъ всѣхъ тварей, отъ котораго я посланъ проповѣдывать святое имя Его и обращать людей изъ заблужденія“. Тогда царь сказалъ св. апостолу: „соблазнитель, оставь свои лукавыя рѣчи, и слушай меня: я тебѣ приказано, какъ ты отвратилъ отъ нась женъ нашихъ, такъ и обрати ихъ опять къ намъ. Если же не сдѣлаешь этого, я погублю тебя людямъ образомъ“. Но св. апостолъ отвѣчалъ: „не должно рабыніямъ Христовымъ сообщаться съ невѣрными мужьями своими, потому что вѣрующія во Христа жены оскверняются отъ злочестивыхъ, невѣрныхъ мужей своихъ“. Услышавъ это, царь повелѣлъ принести раскаленный желѣзный доски и поставить на нихъ св. апостола босями ногами. Это было исполнено, но подъ досками вдругъ явилась вода и остыла ихъ. Тогда св. апостола Θому ввергнули въ разженную печь, но на другой день онъ вышелъ изъ нея невредимымъ. Видя это, Карпизий присовѣтовалъ царю принудить св. апостола поклониться и принести жертву ихъ богу—солницу, да прогонить тѣмъ св. Θому своего Бога, сохраняющаго его невредимымъ въ мукѣ. Какъ только св. апостолъ былъ приведенъ, по приказанію царя, къ идолу солнца, то въ то же время идоль растопился весь, какъ будто въ сонъ. Узрѣвъ такую силу Христову, возрадовались всѣ вѣрующіе во Христа, и обратилось къ Нему множество невѣрныхъ. Идольские же жрецы подняли ропотъ на св. Θому за погубленіе идола ихъ, и самъ царь сильно оскорбился и сталъ придумы-
вать, какъ бы умертвить св. апостола. Открыто погубить его онъ боялся народа, царедворцевъ и вельможъ сво- ихъ, вѣревавшихъ во Христа. Поэтому, взявъ св. апо- стола Апому, царь самъ вышелъ съ нимъ изъ города въ сопровожденіи воиновъ своихъ. Всѣ полагали, что онъ желаетъ увидѣть какое-нибудь чудо отъ св. Іоаны. Но царь, отойдя шаговъ на пятьсотъ отъ города, отдалъ св. апостола Апому пятьерыхъ воиновъ своихъ, приказалъ имъ взвести его на гору и тамъ заколоть копьями; самъ-же отправился въ городъ Акесіумъ. Царскій сынъ Азанъ и одинъ благородный человѣкъ, по имени Сифоръ, послѣдовали за св. апостоломъ и, настигнувъ его, стали пла- кат о немъ. Св. Іоанъ попросилъ воиновъ, чтобы они дали ему время совершить молитву. Цемолясь Господу, онъ рукоположилъ Сифора іереемъ, а Азана діакономъ; завѣщалъ имъ, чтобы они имѣли попеченіе о вѣряющихъ и ревностно старались умножать церковь Христову. Когда окончилъ онъ это завѣщаніе свое, воины прокололи его пятью копьями, и св. апостолъ Христовъ Іоанъ стра- дальчески окончилъ земную жизнѣ свою. Сифоръ и Азанъ обплакали горячими слезами святое тѣло его и съ честію погребли его. Въ то время, какъ, окончивъ погребеніе, они стояли у гроба св. апостола и скорбѣли, явился имъ онъ и повелѣлъ пойти въ городъ и укрѣплять тамъ братію въ вѣрѣ Христовой. Они отправились въ городъ и, всепомощевуемые молитвами учителя своего, св. апо- стола Іоаны, съ успѣхомъ правили церковь Христову.

Царь Мудрый и Каридий много мучили женъ своихъ, но никакъ не могли преклонить ихъ къ своему желанію, и, понявъ, что жены ихъ уже навсегда потеряны для нихъ, они, хотя и противъ желанія своего, оставили ихъ въ покой и предоставили имъ свободу жить, какъ они
хотятъ. Тертиана и Митдонія, освободясь отъ паг супруз-жеескаго, проводили жизнь въ величайшемъ воздержаніи и въ молитвахъ; работали Господу дѣло и ночь, и до- бродѣтельной жизнью своею приносили много пользы цер-кви Христовой.

Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ убіенія св. апостола.THOMAS, случилось одному изъ сыновей царя МУЗДІА впасть въ бѣснованіе, и никто не могъ исцѣлить царевича, потому что бѣснованіе было чрезвычайно сильно. Царь, чрезъ мѣрно скорбя о сына, вздумаль открыть гробъ св. THOMAS, взять часть отъ мощей его и повѣсить ее на шею сына, дабы онъ исцѣлѣлъ отъ бѣснованія: царь слышалъ, что св. апостолъ THOMAS при жизни своей исцѣлѣлъ многихъ бѣсноватыхъ. Когда царь хотелъ исполнить это, явился ему въ видѣніи св. THOMAS и сказалъ: „ты не вѣрь мѣнѣ живому и пищемъ помощи отъ меня умершаго. Но вѣруй, и будешь милосердъ къ тебѣ Господь мой Иисусъ Хри- стосъ“. Это видѣніе еще болѣе подвигнуло царя открыть гробъ св. апостола. Они отправился къ нему, и когда открыли его, то не нашли въ немъ мощей св. апостола THOMAS: одинъ христианинъ тайно взялъ ихъ, отнесъ въ Месопотамию и положилъ тамъ въ достойномъ мѣстѣ. Не обрѣтъ мощей св. THOMAS, царь взялъ землю съ гроба его и, принявъ ее на шею сына, сказалъ: „Господи Иисусе Христе, когда молитвами Твоего апостола THOMAS исцѣлишь сына моего, я буду вѣровать въ Тебя!“ Въ тотъ же часъ царевичъ исцѣлѣлъ, и царь МУЗДІЙ увѣро- валь во Христа и со всѣми боярами своими крестился отъ іером Сифора. И настала тогда великая радость всѣхъ вѣрующихъ: церкви были сокрушенны; разорены капища ихъ, и сооружены храмы Христовы; и расло слово Бо- жіе, и умножалась святая вѣра.
По свидетельству церковных писателей, мощи св. ап. Томы были перенесены в Месопотамию, в город Едессу (нынѣ Орфу). Здѣсь во имя апостола была построена великолѣпная церковь, куда изъ отдѣленныхъ странъ стекались богомольцы. Въ Едессѣ покоятся часть мощей св. апостола, другая часть нетлѣнныхъ останковъ его находится въ Индіи. Кромѣ того, въ истропъ упоминается, что во время пятаго крестового похода, когда крестоносцы овладѣли Царьградомъ, то со множествомъ другой святыни найдена тамъ правая рука св. апостола Томы. Когда же венгерскій король Андрей II возвращался изъ шестаго крестового похода, въ которомъ принималъ дѣятельное участіе, то, проѣзжая Царьградъ, принадлежавшій въ это время латинянамъ, взялъ съ другой святынею и руку св. апостола Томы и привезъ ее въ Венгрию (о положеніи мощей ап. Томы въ Царьградѣ см. 20 іюня). — При імператорѣ Анастасіи (491—518) построенъ (или возобновленъ) въ Царьградѣ царскимъ сановникомъ Аманціемъ храмъ въ честь св. апостола. (Четъ-Минѣн. Жит. свв. ап. Крылова, ч. 1. стр. 148—165. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2. Зам. стр. 321. Библ. слов. Ядкевича и Благовѣщенскаго. Т. 3. стр. 171—175).

Св. муч. Макарій кійскій происходилъ изъ селенія Кіонъ Випинскаго округа, въ Малой Азіи. Онъ постродалъ въ Бруссѣ въ 1590 году, чрезъ усмѣщеніе мечемъ (Ае. Патер. Хр. мучч. на востокѣ, Соловѣва).
7-е число.


(Леонія инокиня. Евсевія пресвітера и Філіка. 99 подвиженниковъ въ Крість Пр. Сергій послушливаго. Псковопечерская иконы Божіей Матери).

СВВ. МУЧЧ. СЕРГІЯ И ВАКХА.

Свв. мучч. Сергій и Вакхъ были родомъ римляне. Будучи важными государственными сановниками, они были самыми близкими къ императору Максиміану вельможами. Сергій занималъ должность примикара гентилійскаго полка, т. е. былъ начальникомъ полка, состоящаго изъ союзниковъ римлянъ и изъ другихъ подчиненныхъ римлянъ націй. Вакхъ былъ вторымъ начальникомъ этого полка. Сергій и Вакхъ исповѣдывали вѣру Христову и болѣе заботились объ угодженіи Царю небесному, нежели земному императору. Однако до времени они скрывали свою вѣру отъ царя, не любившаго христіанъ. Были люди, которые завидовали ихъ благополучію — и вотъ разъ они донесли царю, что Сергій и Вакхъ не кланяются цдомъ, а исповѣдуютъ Христа. Максиміанъ сначала не вѣрилъ этому доносу и стѣдился произвести прямой допросъ своимъ приближеннымъ. Тогда было придумано лучшее
средство для обличения их. Царь нарочно назначил празднество богамъ. Всѣ князья, бояре, войско и народъ вмѣстѣ съ императоромъ отправились въ храмъ боговъ своихъ. Но христиане—Сергій и Ваххъ не пошли въ ка- плице языческое. Царь, не видя ихъ на праздникъ, велѣлъ силою привести ихъ въ храмъ. Когда они были приведены, Максиміанъ приказалъ имъ поклониться бо- тамъ и принести языческій жертвы. „Мы имѣемъ истинъ- наго Бога на небесахъ и Ему кланяемся“, отбѣчили на это Сергій и Ваххъ, и стали обличать ца- ря въ поклоне- ніи богамъ языческимъ. Тогда царь велѣлъ снять съ нихъ воинскихъ одежды и знаки ихъ царственного сана и, одѣвши въ одежду женскую, съ желѣзными обручами на шеѣ водить по городу на посмѣяніе прохожимъ. Возвратившись во дворецъ, царь сталъ жалѣть о своихъ любимыхъ са- новникахъ. Онъ призвалъ ихъ къ себѣ и сталъ убѣжать оставить вѣру христианскую и поклоняться идоламъ. „Вѣр- ные друзья мои“, говорилъ онъ, „затѣмъ вы разгнѣвали великихъ боговъ и меня, милостиваго къ вамъ царя, опе- чалили? Затѣмъ причислили себѣ такое безчестіе? Я хотя и очень люблю васъ, но, не терпя оскорбленія боговъ, долженъ противъ воли моей предать васъ безчестию и му- камъ. Прощу васъ, друзья мои, оставьте вѣ веровеніе и обратитесь къ великимъ богамъ нашимъ. Тогда я почти васъ еще болѣе милостивъ“. На это увѣщаніе святаго, не желая радѣ расположения царя лишиться любви Божіей, съ дерзнове- ниемъ исповѣдали сіе и Божество Іисуса Христа и со- вѣтовали царю познать истину. Тогда царь, по любви своей къ Сержію и Вахху, не желалъ самъ мучить ихъ, послалъ праведниковъ къ Антіоху, правителю востока, жестокому гонителю христианъ.
Въ оковахъ повели святыхъ изъ Рима къ Антиоху. Пройдя день, путешественники остановились на ночлегъ въ гостинницахъ. Здѣсь ночью, когда стража спала, праведники возносили горячія молитвы къ Богу. Во время этой молитвы святыхъ явился въ небесномъ сияніи ангелъ Господень и ободрялъ ихъ, говоря: "держайте, рабы Христовы! какъ добрые воины, подвизайтесь на диавола, ибо скоро его побѣдите, за подвигъ же свой приимите побѣдные вѣницы отъ Христа Господа! Онъ не отступитъ отъ васъ въ страданіяхъ вашихъ, подавая вамъ помоцъ, пока не будетъ попранъ ногами вашими врагъ вашъ". Послѣ продолжительнаго пути чрезъ многие города и села, который святые совершали въ постѣ и молитвѣ, они были приведены въ городъ Варвалисеу (на р. Евфратѣ), гдѣ жилъ Антиохъ. Стража сдала праведниковъ. Антиохъ, которыій получилъ свое почетное мѣсто въ ходатайству святыхъ военачальниковъ, принялъ съ честью Сергія и Вакха. Къ узникамъ была приставлена почетная стража. На другой день утромъ Антиохъ призвалъ къ себѣ Сергія и Вакха для допроса. Обратившись къ своимъ благодѣтелямъ, Антиохъ такъ убѣждалъ ихъ отречься отъ Христа: "отцы и благодѣтели, исходатайствовавшіе мнѣ сѣнъ и почетъ, какъ измѣнилась судьба ваша: я цыпѣ, который нѣкогда служилъ вамъ, ейу, какъ судья; а вы, какъ узники, стоите предо мною! Умоляю васъ: не дѣлайте себѣ зла, послушайте царя и почитайте боговъ. Тогда и честь, и сѣнъ къ вамъ вновь возвратятся. Будьте милостивы и къ себѣ, и ко мнѣ, ибо я не хотѣлъ бы причинить вамъ жестокихъ мученій". На это святые отвѣчали, что честь и безчестіе, жизнь и смерть—для нихъ все равно. Они ищутъ жизни небесной. Для нихъ Христосъ есть жизнь, и смерть за Него—
приобретение. Праведники прославляли Христа и обличали язычников. Тогда разгневанный Антиох приказал заключить Сергия в темницу, а св. Вакха обнаженного положить на землю и бить безъ милосердія. Страданіе скончалось в этихъ мученіяхъ. Послѣ этого тѣло мученика брошено было на свѣдненіе звѣрямъ. Но вѣрующіе, скрывавшіеся отъ преслѣдованій въ загородныхъ пещерахъ, погребли тѣло св. Вакха.—Св. Сергій, сидя въ темницѣ и услышавъ о смерти своего собрата, сильно опечалился и плакалъ о разлукѣ съ нимъ. Ночью явился ему св. Вакхъ, одѣтый въ блестящую воинскую одежду, который утѣшалъ и укрѣплялъ его къ мученическому подвигу, воззвѣщая великую награду отъ Бога. На другой день Антиохъ, отправляясь въ городъ Суръ, велѣлъ вести за собою и святаго. Тамъ онъ снова пытался убѣжденіемъ склонить Сергія къ языческимъ жертвамъ, но святой былъ непреклоненъ. Тогда мучитель приказалъ обуть мученика въ сапоги съ большими острыми гвоздями въ подошвахъ и такъ вести за собою, а самъ отправился на колесницѣ въ другой городъ. Здѣсь святой снова былъ заключенъ въ темницу. Узника явился ангелъ Госпожень и исцѣлилъ его раны. Изумился мучитель, но не прекратилъ пытки: снова надѣли на Сергія сапоги съ гвоздями и такъ вели его до города Розаевъ. Здѣсь, послѣ новыхъ попытокъ склонить мученика къ отреченію отъ Христа, Антиохъ приказалъ отсѣчь мечемъ голову св. Сергію. Такъ скончался св. мученикъ. Вѣрныя погребли его честное тѣло.
Память свв. мучч. Сергія и Вакха издревле весьма чтилась на всемъ востокѣ, и къ мощамъ ихъ многие совершали путешествія. Церковный писатель Освобритъ
в своем сочинении: „Врачевство еллинскихъ страстей“ (гл. XI) говорить о ежегодномъ праздновании св. Сергію. Въ V вѣкѣ Александръ, епископъ іерапольскій, воззвѣти великолѣпную церковь въ честь этихъ мучениковъ. Въ началѣ VI вѣка построена была церковь въ Царьградѣ Густиніанолъ Великимъ до воцаренія (до 527 года) за чудесное спасеніе его чрезъ нихъ изъ темницы. Въ этой церкви были главы ихъ, которыя видѣли русскіе паломники: Антоній въ 1200 году и Стефанъ новгородецъ около 1350 г. Густиніанъ укрѣпилъ городъ Розафу (инча Сергіополь), гдѣ построенъ св. Сергій и гдѣ были мощи его. Евагрій (Церк. Ист. IV, гл. 38) говорить, что Хозрой, царь персидскій (532 — 579), подступилъ къ Сергіополю. Малочисленныя жители, укрѣпившіеся въ этомъ городѣ, выдали ему всѣ драгоцѣнныя вещи, чтобы онъ попадилъ городъ; оставалось только одно сокровище — всесвятая мощи побѣдоносца мученика Сергія, почитаемая въ продолжитой обложениной серебромъ ракѣ. Узнавъ объ этомъ, Хозрой двинулъ все войско къ городу; но на стѣнѣ явилось несчетное число воиновъ, вооруженныхъ щитами и готовыхъ къ защитѣ. Хозрой понялъ, что это чудотворить мученикъ. Поэтому, пораженный страхомъ и удивляясь вѣрѣ христіанъ, онъ возвратился домой. О другомъ Хозрѣ (II) Евагрій пишетъ (VI, 21), что онъ посвятилъ мученику Сергію драгоцѣнный крестъ, на которомъ было написано между прочимъ: „такъ какъ синно было, что святый всесвященны и именитый Сергій всѣмъ подаетъ по прошению, то, полагаясь на его милость, мы въ первый годъ нашего царствованія (591-й) 7 мѣсяца января стали просить его и дали обѣтъ, что, если всадники умертвятъ Задеспрама (возмутителя) или возьмутъ его живаго, то
отъ насъ всесвятымъ именемъ Сергія посвящень будетъ золотой, украшенный камнями, крестъ и отошлетъ въ его домъ. И вотъ въ 9 день мѣсяца февраля дѣйствительно принесли намъ голову Задеспрама“. Западный писатель Григорій турскій (VI в.) пишетъ, что въ его время на западѣ весьма хтился св. мученикъ Сергій за многія чудеса и благодѣнія, являемыя притекающимъ къ нему (Четы-Миней. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. Т. 2. Зам. стр. 322—323).

СВВ. МУЧ. ИУЛИАНА ПРЕСВИТЕРА И КЕСАРИЯ ДІАКОНА.

Въ Рымѣ царствовалъ императоръ Клавдій II (267—270). Онъ жестоко преслѣдовалъ христіанъ, и даже за исповѣданіе Христа не пожалѣлъ убить мать свою. Тогда въ приморскій городъ Терраціну, лежащей въ 92 верстахъ отъ Рима, пришелъ св. Кесарій. Увидѣвъ языческія жертвы, святой возмутился. духомъ и попраць жертвъ боговъ. За это Кесарій былъ схвачень и заключень въ темницу, гдѣ провѣбалъ три дня. Потомъ его связаннымъ силою потащили предъ княжескою колесницею къ храму бога Аполлона. Едва только приблизился святой, какъ рухнулось каплице и задавило весь народъ съ бывшими тамъ жрцами. Видя это чудо, пѣто Леонтій плачтъ увѣровалъ во Христа. Пресвитерь Иулианъ крестилъ его и причастилъ святыхъ "Таинъ, послѣ чего вскорѣ Леонтій умеръ. Царскій же намѣстникъ Локсорій, видя все это, приказалъ схватить Иулиана и Кесарія и бросить ихъ въ море. Идя на смерть, мученики предсказали смерть и самому Локсорію отъ укушенія лютаго змія. Святые были ввержены въ море, а Локсорій, по
ихъ предсказанию, погибъ отъ змия. Тѣла мучениковъ выплыли на верхъ и были погребены христіанами.

Мощи муч. Кесарія починачають въ Римѣ, въ храмѣ креста Господня, а честная рука его въ церкви: Святая Святыхъ.

Вмѣстѣ съ Иулианомъ пресвитеромъ и диакономъ Кесаріемъ пострадали пресвитеръ Евсевій и мученикъ Филикъ. Они были усѣчены мечемъ (Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. Т. 2-й, стр. 267 и 323).

СВ. МУЧ. ПОЛИХРОНИЯ.

Св. Полихроній былъ сынъ земледѣльца. Отецъ научилъ отрока своего книжному разумѣнію и Божественному писанію. Въ постѣ, молитвѣ и воздержаніи возраставалъ юноша, и за святую жизнь Богъ наградилъ его даромъ чудотворенія: однажды, по молитвѣ отрока, въ безводномъ жѣстѣ появились источникъ. Когда Полихроній возросъ, то пришелъ въ Царьградъ, гдѣ нанялся у одного хозяина работать въ его виноградникѣ. Здѣсь святой продолжалъ свою подвижническую жизнь: пищу вкушалъ только разъ въ два или три дня и даже въ питьѣ иногда себѣ отказывалъ. Хозяинъ удивлялся богоугодному житію Полихронія. Онъ наградилъ святаго множествомъ золота и отпустилъ его въ домъ свой, просилъ Полихронія молиться за него. На золото, подаренное хозяиномъ, праведникъ построилъ церковь Богу.

Св. Полихроній присутствовалъ на первомъ Никейскомъ соборѣ (въ 325 г.), гдѣ онъ былъ въ должности чтеца. По смерти императора Константина, Полихроній, будучи уже пресвитеромъ, пострадалъ отъ арианъ. Нече-
стивые напали на святаго въ алтарѣ, когда Полихроній стоялъ у жертвеника, и здѣсь убили его мечами (Прологъ).

О муч. Пелагіі тарсійской см. 4-е мая.

ПР. СЕРГІІ ВОЛОГОДСКАГО ИЛИ НУРОМСКАГО.

Пр. Сергій началъ свою монашескую жизнь на Афонѣ, откуда онъ перешелъ въ обитель великаго подвижника пр. Сергія Радонежскаго. Проживъ здѣсь не малое время подъ руководствомъ этого пустынножителя, св. Сергій, любя безмолвие и уединеніе, отправился, съ благословенія своего наставника, въ лѣса вологодскіе. Здѣсь подвижникъ поселился на крутомъ утесистомъ берегу рѣки Нурмы. Онъ вдохнула крестъ, построилъ часовню и двѣ кельіи и предался подвизамъ пустынножительства. Два раза нападали на святаго злые люди. Однажды они избили его до того, что оставили едва живымъ, но Богъ, по милости Его, исцѣлилъ его. Другой разъ они вознамѣрились напасть на него во время полноцѣнной молитвы. Но Богъ и въ этотъ разъ не оставилъ его и вновь исцѣлилъ его. Такъ же, въ помощь своимъ врагамъ, взвалилъ отпевальникъ словами псалма. На злодѣевъ напалъ такой страхъ, что они, вооруженные смертоносными оруженіями, должны были бѣжать изъ кельіи подвижника, у котораго въ рукахъ была только одинъ четки. Вскорѣ молва далеко распространилась о святомъ отпевальникѣ, и сталъ приходить къ нему народъ, —одинъ приходили за совѣтомъ и наставленіемъ, другіе — чтобы раздѣлить съ нимъ трудъ и подвиги пустынной жизни. Такъ собрались около прпѣдѣбнаго до сорока человѣкъ братіи. Построенъ былъ храмъ въ честь Преображенія Господня,
устроены келлии,—и образовалась обитель, которая была известна под именем Нуромского Спасского монастыря. Недалеко подвизался другой пустынник, прп. Павел обнорецкий, который сначала жил в дупле дерева. Праведники посещали друг друга, проводя время в молитве и благочестивом собеседовании. Св. Павел иногда исповедывался и причащался св. Танея у прп. Сергия, который поставлен был во пресвитера еще на Афоне. Пустынник Обнорецкий так уважал св. Сергия, что, когда тот посещал его, то Павел всегда провожал преподобного на два трети пути от места своего пустынничества. На место, до которого доходили праведники вместе, построена часовня.—Св. подвижник мирно скончался 7 октября 1412 года.

Чрезъ ньсколько лтъ послъ своей кончины преподобный явился во снъ одному благочестивому иноку основанной имъ обители и повелъ сказать игумену и братин, чтобы открыли гробъ его, ибо на то есть воля Божия. „Кто ты?“ спросил инокъ въ смущеніи. „Я греческий Сергій, начальникъ сего мѣста“, отвѣчалъ преподобный, и указалъ на мѣсто своего погребенія. Три раза повторялось это видѣніе; но инокъ все не рѣшился открыть его игумену, не будучи вполнѣ увѣренъ въ истинѣ и важности откровеній. Наконецъ, когда его постигла жестокая болѣзнь, онъ рѣшился разсказать обо всемъ настоятелю монастыря. Тогда подъ церковною папертю было открыть гробъ и въ немъ нетлѣнныя мощи углодника Божія. При этомъ большой инокъ получилъ откровеніе; было совершено много и другихъ чудесъ. Нынѣ святые мощи почииваютъ подъ ракою и балдахиномъ въ храмѣ закрытой въ 1764 году обители Сергія, въ Грайзенскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи. (Прологъ. Русск.
ПСКОВОПЕЧЕРСКИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Въ 1521 году написана была икона Успенія Богоматери и принесена псковскими купцами Василіемъ и Теодоромъ въ основанный въ XV в. пещерскій монастырь, находящійся въ безуздномъ городѣ Печерахъ, верстахъ около 60 къ западу отъ Пскова. Икона эта прославилась многими чудесами. „Нельзя исчислить чудесъ Богоматери“, говорить одинъ описатель этихъ чудотворений; „свидѣтель этихъ чудесъ не я одинъ, но весь городъ Псковъ и великий Новгородъ. Не только православнымъ подаетъ Богоматерь исцѣленія, но и отъ иновѣрныхъ, спрѣчь (то-есть) отъ латинъ нѣмецкій земли приходящимъ съ вѣрою къ Пречистой Богородицѣ и къ чудотворному Ея образу подаетъ исцѣленіе“. По молитвамъ Богоматери, эта икона, называемая псково-печенерской иконой, вмѣстѣ съ другими явилась огражденіемъ г. Пскова во время нашествія польскаго короля Стефана Вазорія (см. 1 октября—о Псковскокровской иконѣ Богоматери).

Настоящее празднование, установлено въ память избавленія Пскова отъ французовъ въ 1812 г. Въ это тяжелое для России время, по усердію гражданъ псковскихъ, была приносима въ г. Псковъ къ 6-му октября псково-печенерская икона Богоматери вмѣстѣ съ другими святыми иконами. 7-го октября послѣ освященія воды на рѣкѣ Великой былъ съ ними ходъ вокругъ стѣнъ города. Молитвами Богородицы спасенъ былъ Псковъ. Съ этого времени, по прошенію псковскихъ гражданъ, указомъ императора Александра I учрежденъ былъ ежегодный
крестный ходъ изъ Печерскаго монастыря въ г. Псковъ. (Слава Пресв. Владыч. кн. 3-я, отд. I, стр. 21 — 29. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й, стр. 267).

ПРЕП. СЕРГІЯ ПОСЛУШЛИВАГО.

Препод. Сергій послушливый подвизался въ обители кievопечерской около XIII. вѣка. Мощи его почиваютъ въ Антоніевой цѣпцерѣ. Въ канонѣ преподобныхъ печенерскихъ преп. Сергій называется „единоравнымъ Нектарию послушливому“.

Относительно времени, когда жили 99 подвижниковъ въ Критѣ, ничего неназвано. Извѣстно только, что знамѣнитель изъ нихъ—Ioаннъ. Благоухающая глава его (говорятъ) покоятся на островѣ Хіосѣ, въ церкви мученика Вікторія. (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й, стр. 267).—О свв. муч. Евсеевій пресвитеръ, Филикъ и св. Леонтій иначникъ съ. въ житіи свв. мучч. Иулиана пресвитера и Кесарія діакона.
8-е число.

Преп. Пелагий. Св. Пелагия, дъвницы антюхийскя. Св. Танси.

(Преп. Досифей, игумена верхнеостровскаго. Преп. Трифон вятскаго).

ПРЕП. ПЕЛАГИИ.

Преп. Пелагия, прежде блудница, была обращена на путь спасения св. Нонию. Св. епископь Ноннь, избранный Господомъ въ орудие для обращения Пелагии, изъвестенъ былъ высокими добродѣтельми еще въ Тавейскомъ монастырѣ. Въ 448 году онъ былъ приглашенъ на Едесскую каѳедру, на мѣсто низложеннаго Ивы. Когда же въ 451 году Халкидонскій соборъ возвратил Иву Едесскую каѳедру, предоставилъ патріарху антюхийскому дать блаженному Нонну другую каѳедру, то Ноннь занялъ каѳедру въ Иліополь. Здѣсь онъ обратилъ ко Христу до 30,000 арабовъ. По смерти Ивы, Ноннь въ 457 году опять занялъ Едесскую каѳедру и пробывъ на ней до своей кончины, послѣдовавшей въ 471 году *)

Диаконъ иліопольской церкви, Иаковъ, приблизивший къ св. Нонну, такъ разказываетъ объ этомъ обращении. — „Святѣйшій епископъ Антюхій собралъ къ себѣ

*) Св. Ноннь воспоминается восточную церковью между похвальниками въ субботу сырной недѣли.
по одному дню восемь епископовъ. Между ними были святой Вожий человѣкъ, мой епископъ Нонна, мужъ дивный и иной самый крѣпкий монастыря Тавеникаго. За несравненную жизнь свою онъ взятъ былъ изъ монастыря и поставленъ въ епископа. Епископъ Антиохій повелѣлъ собравшимся епископамъ быть въ храмѣ святаго мученика Иулиана. Вошли мы и всѣ прочие епископы и съ предъ входомъ храма мученическаго. Когда епископы присѣли, владыку моего Нонну просили сказать поучение. Святой епископъ тотчасъ изустно сталъ говорить въ настапленіе всѣхъ. Всѣ дивились святому поученію его. И вотъ проходить директрисса плясуній и пантомимистокъ Антиохій: сидя на ослѣ, она Ѵхала съ великою пышностью, разраженная такъ, что на ней видны были только золото, жемчугъ и дорогіе каменья. Ноги ея покрыты были золотомъ и жемчугомъ; съ нею былъ пышный кортежъ молодыхъ людей и дѣвницъ, одѣтыхъ въ дорогія одежды. На неѣ ея была цѣль. Одинъ Ѵхали впереди ея, другіе сзади. Свѣтская молодежь не могла поглядѣться на неѣ красоту. Когда она проѣзжала мимо насъ, воздухъ наполнился мускусомъ и другими ароматами. Увидѣвъ ее, проѣзжавшую безъ покрывала и такъ безстыдно, епископы вздыхали отъ души и отворачивались отъ лица ея, какъ отъ грѣха. Влажнѣйшій же Ноннъ приставительно и долго смотрѣлъ на нее, такъ что оглядывался на нее, когда она уже проѣхала. Затѣмъ, обратясь къ епископамъ, онъ сказала: васъ не заняла красота ея? — Тѣ молчали. Онъ склонилъ лице на колѣна и вымочилъ слезами своими не только платокъ, бывшій въ рукахъ его, но и всѣ колѣна свои. Тяжко вздыхая, онъ обратился опять къ епископамъ: „васъ не заняла красота ея? А я истинно увлечень красотою ея. На эту красоту. Богъ укажетъ
намь, епископами, на судь Своемь, когда будеть судить вашь и наше управление. Какъ думаете, возлюбленныя, сколько времени провела эта жена вь своей одѣвальной комнатѣ, мосясь, прибираясь, со всѣмъ напряженiemъ мыслей осматривалась въ зеркѣ, чтобы не было какогонибудь недостатка въ уборѣ, чтобы не быть униженою любовниками, которые нынѣ живы, а завтра исчезли? У нынѣ есть Отецъ Небесный, Іѣнсихъ безсмертный, дарующий вѣрнымъ Своимъ награды вѣчныя, которыхъ ощущать нельзя. Глазь не видѣть, ухо не слышать, на умѣ не ведало то, что Богъ приготовилъ любящему Его. Что говорить много! Мы, которымъ обѣщана честь видѣть великое, свѣтлое, неравенное лицо Іѣнисхая, на которое не смѣютъ взирать хрѣвымъ, мы не украшаемъ себя, не очищаемъ нечистоту съ сердца нашихъ бѣдныхъ, а оставляемъ ихъ по нерадѣнію.

"Послѣ того епископъ взялъ меня, грѣшаго диакона, и мы вошли въ гостинницу, где дана намь келлія. Военная въ спальню, онъ уснулъ на землю лицемъ своимъ и, удерживая въ грудь свою, плакалъ и стоналъ. "Господи Иисусе Христе!—говорить онъ,—прости меня грѣшника и недостойнаго. Уборъ одного дня на блудницѣ далеко превышаютъ уборы душъ моей. Какимъ лицемъ буду я смотрѣть на Тебя? Какъ оправдайся предь Тобою? Скрытъ душа моей предь Тобою не могу, — Ты видишь всѣ тайны. Горе мнѣ грѣшному! Отою предь престоломъ Твоимъ и не выставляя душу моей въ той красотѣ, какой желаетъ Ты. Она обѣщалась править людямъ — и править. Я обѣщалъ упраждать Тебѣ—и солгалъ отъ нерадѣнія моего. Нагой я предъ небомъ и землею, не выполняя заповѣдей Твоихъ. И такъ пѣть мнѣ надежды на дѣла мои: надежда моя только на Твое милосер-
дие, отъ котораго ожидаю спасенія. — Такъ говорить онъ и долго горевалъ. Въ тотъ же день праздновали мы праздникъ.

"Въ слѣдующій день, который былъ воскреснымъ, послѣ того, какъ мы совершили ночные молитвы, св. епископъ Ноннъ говорить мнѣ: "брать діаконъ! я видѣлъ сонъ и сильнно смущаюсь. Я видѣлъ во снѣ: стоитъ у алтаря черная голубка, покрытая всякою грязью; она летала около меня, и я не могъ выносить ея зловонія. Она стояла около меня, пока не совершалась молитва оглашенныхъ. Когда діаконъ возгласилъ: оглашенные, изыдите!—она уже болѣе не являлась. Когда, послѣ молитвы вѣрныхъ и совершения приношений, отпущены были народъ, голубка, покрытая нечистотами, опять пришла и стала летать около меня. Протянувъ руку, я взялъ ее и опустилъ въ купель церковнаго преддверія. Голубка вышла изъ воды совсѣмъ чистая и блестящая, какъ снѣгъ. Летая, она понеслась вверхъ и исчезла изъ глазъ." Когда святый Вожій епископъ разсказалъ свой сонъ, то взялъ меня, изъ прочихъ епископовъ пришли въ великую церковь, где призвествовали епископа города."  

"Войдя въ церковь, онъ поучалъ народъ; епископы сидѣли на каѳедрахъ. Послѣ уставаго служенія, или послѣ чтенія евангелія, епископъ города, подавая св. евангеліе блаженійшему Нонну, предложилъ ему сказать поученіе народу. Онъ изрекалъ премудрость Вожію, обитавшую въ немъ: ничего не говорилъ онъ высказаннаго или философскаго, или безпорядочнаго, но, исполненный Духа Святаго, обличалъ и убѣщевалъ народъ, со всею искренностью говоря о будуцемъ судѣ и о будуцемъ воздаяніи. Весь народъ пришелъ отъ его словъ въ сильное сокрушеніе, такъ что поль обливался слезами. По устроенію
милосердія Божія, въ ту же церковь пришла и та блудница, о которой было говорено. И дивное дѣло! та, которая никогда не думала о грѣхахъ своихъ и никогда не ходила въ церковь, внезапно поражена была страхомъ Божіимъ, проливала потоки слезъ и никакъ не могла удержаться отъ рыданий. Потомъ она сказала двумъ слугамъ своимъ: „стойте здѣсь; когда выйдеть св. епископъ Нонинъ, придите за нимъ и узнайте, гдѣ онъ живетъ; потомъ придите и скажите мнѣ“. Слуги поступили такъ, какъ приказала госпожа: слѣдуя за нами, они пришли въ церковь св. мученика Иулиана, гдѣ для насъ была гостиница или келья. Потомъ ушли и сказали госпожѣ: „онъ живетъ въ церкви св. мученика Иулиана“. Услышавъ это, она тотчасъ пришла съ тѣми же слугами такое письмо: „святому ученику Христову—грѣшишна и ученица діавола. Слышила я о Богѣ твоемъ, что Онъ преклонилъ небеса и нисшелъ на землю не для праведныхъ, а для того, чтобы спасти грѣшниковъ. Онъ столько смирился, что приближался къ матерію, и Тотъ, на Кого не смѣютъ взирать херувимы, обращался съ грѣшниками. И ты, господинъ мой, въ которомъ такъ много святости, хотя не видать тѣлесными очами Христа Иисуса, говорившаго съ самарянкою у колодца, но искренней поклонницъ Его, какъ слышала я отъ христіанъ. Если же ты—ученикъ Его, то ты не отвергнешь меня, желающую чрезъ тебя видѣть Спасителя“*. Св. епископъ Нонинъ отвѣчалъ ей письмомъ такъ: „все открыто Богу—и дѣла твои, и желаніе твое. Но говорю тебѣ: не искушай смирения моего,—я грѣшный рабъ Божій. Если ты искренно желаешь благочестія, желай принять въру и видѣть меня, то со мною тутъ другіе епископы, и въ ихъ присутствіи можешь видѣть меня; по одного не увидишь“.
Когда гречиница прочитала это, то весьма обрадовалась, бьгом пришла въ церковь св. мученика Иулиана и дала знать о своемъ приходѣ. Св. епископъ Нонна, услыхавъ обь этоь, пригласилъ къ себѣ епископовъ и затѣмъ приказалъ ей войти. Войдя туда, гдѣ собраны были епископы, она упала на полъ и ухватилась за ноги блаж. Нонна епископа. „Умоляю тебя, владыко мой, говорила она,—будь подражателемъ Учителя твоего Господа Иисуса, излей на меня доброту твою, сотвори меня христианкою. Я—море грѣховъ и бездна несчастія. Прощу совершить надо мною крещеніе“. Св. епископъ едва могъ убѣдить ее, чтобы она встала; потомъ онъ сказалъ ей: „правила церковныя повелѣваютъ креститъ блудницу не иначе, какъ если она представить поручителей въ томъ, что она перестанетъ грѣшить“. Выслушавъ это рѣшеніе, она опять упала на полъ, ухватилась за ноги св. епископа и, омывая ихъ слезами, говорила: „ты отдаешь отвѣтъ Богу за мою душу и на тебя я возложу нечестіе дѣль моихъ, если ты станешь откладывать крещеніе гнусной грѣчницѣ. Не найдешь ты у Бога жребія со святыми, если не удалишь меня отъ злыхъ дѣль моихъ“. Тогда всѣ епископы и собравшіеся клирики, видя такую грѣчиницу, такъ горячо желающую благочестіе, сказали: „мы еще не видали такой вѣры, какова вѣра этой грѣчницы“. Тотчасъ послѣди меня, діакона, къ епископу города воззвѣстили ему обо всемъ и просить, чтобы его блаженство приказалъ прислать одного изъ діакониссъ. Услышавъ это, онъ сказалъ: „хорошо, почтенный отецъ!“ и тотчасъ послалъ со мною первую изъ діакониссъ, госпожу Роману. Она застала ее еще у ногъ епископа Нонна, который едва могъ поднять ее: „встань, дочь моя, для совершенія заклинанія; исповѣдуй всѣ грѣхи твои“. Она отвѣ-
чала: "если посмотрю на сердце мое, то не нахожу въ себѣ ни одного доброго дѣла. Знаю грѣхи мои: ихъ бо-
льше, чѣмъ песку въ морѣ. Уповаю на Бога твоего, что Онъ самъ взведитъ тяжесть грѣховъ моихъ и прирѣзать
на менѣ.". Тогда епископъ Ноннъ спросилъ: "какъ твое имя?"."Родители мои, сказала она—назвали меня Пелагіею, а гра-
ждане Антиохіи зовутъ меня Маргаритою, по тяжесть іукрашеній, которыми украсили меня грѣхи мои:
я краса и сосудъ діавола". Св. епископъ сказалъ: "при-
родное твое имя Пелагія?" . "Такъ", отвѣчала она. Тогда епископъ совершенно надъ нею заклинаніе и крестилъ
ея; возложилъ на нее печать Господа (помазалъ св. муромъ) и преподалъ ей Тѣло Христово. Духовною матеріо
сѣ была господжа Романа, первая діаконисса. Взявъ ея,
она привела ей въ покой оглашенныхъ. Св. епископъ
Ноннъ сказалъ мят: "брать діаконъ! возврдаемся нынѣ
съ ангелами Божіими, сверхъ обича будемъ вкушать
пищу съ елеемъ и примемъ вино съ веселіемъ духовнымъ,
ради спасенія этой дѣвицы".

"Когда мы вкушали пищу, вдругъ послышался крикъ
какъ-бы человѣка, котораго давятъ. Діаволь кричалъ:
"увы, увы! что я терплю отъ этого старца! Не довольно
тебѣ 30,000 арабовъ, которыхъ ты отнялъ у меня и кре-
стилъ и принесъ Богу твоему. Не довольно тебѣ Иліо-
поля, который также былъ моимъ все жители его чтили
меня, а ты отнялъ ихъ у меня и принесъ Богу твоему.
Теперь ты отнялъ у меня самую лучшую надежду мою.
Я не выношу уловокъ твоихъ. Проклятъ день, въ кото-
рый ты родился". Потомъ, обратясь къ новокрещеной
dѣвицы", сказала: "что ты это дѣлаешь, господжа моя Пе-
лагія? Ты подражаешь Иудѣ. Они, увѣнченный почестью,
предалъ Господа своего; и ты сдѣлала со мною тоже".
Св. епископ Нонна говорит ей: „огради себя крестом Христовым и прокляни его“. Она ознаменовалась во имя Христово, дунала на демона, и он тотчас исчез.

„Спустя два дня, когда она спала съ святою Романою, ей явился ночью диавол, разбудил ее и говорил: „го-спожа моя Маргарита! не обогащена ли ты золотом и серебром? Не украсила ли я тебя жемчугом и камень- ями? Чьм же ты оскорбlena? отвьчай мнѣ, и я все сдѣ- лаю для тебя, — только ты не дѣйай меня посмѣшищемъ христіанъ“. — Тогда рабъ Важія Пелагія ознаменовалась и, дунавъ на демона, сказала: „Вотъ мой, исхитившей меня изъ зубовъ твоихъ и введенной меня въ небесный чертогъ Свой, Онъ да возстанеть за меня противъ тебя“. — И диаволъ больше не являлся.

„Въ третій день послѣ крещенія своего святая Пела- гія позвала слугу своего, запѣдававшаго у нея всѣмъ, и сказала ему: „ступай—перепиши все, что у меня есть въ серебрѣ, золотѣ, нарядахъ, въ дорогихъ одеждахъ, и принеси мнѣ все это“. Слуга исполнилъ волю госпожи и принесъ все ея имуществъ. Она тотчасъ пригласила чрезъ мать свою, св. Роману, святаго епископа Нонну и все имуществъ свое передала въ его руки. „Вотъ, вла- дыка, говорила она,—богатства, которыми надѣлилъ меня сатана: дѣйай съ ними, что хочешь; мнѣ надобно желать даровъ Господа моего Иисуса Христа“. — Онъ позвалъ старшаго хранителя церковнаго и въ ея присутствіи все имѣніе отдалъ въ его руки. „Заклинаю тебя нераздѣли- мою Троицею, — говорилъ онъ,—ничто изъ этого не дол- жно поступить въ домъ епископа или въ церковь, но все должно быть роздано нищимъ, вдовамъ и сиротамъ; пусть худо собранное расточено будетъ умно“. — Она при-
гласила всѣхъ слугъ и служанокъ своихъ и всѣмъ дала свободу, надѣливъ ихъ золотомъ“.

„Въ острый день, когда надлежало снять бѣлыхъ одеждъ, вставъ ночью—чего не знали мы — она сняла одежду крещенія своего и одѣлась во власивницу и подпаники св. епископа Нонна, и съ того времени исчезла изъ города Антиохіи. Святая Романа плакала объ ней; но св. Ноннъ утѣшалъ ее и говорилъ: „не плачь, дочь, а радуйся: Пелагія избрала добрую часть, подобно Маріи, которую Господь предпочелъ Марфѣ“.

„Пелагія ушла въ Иерусалимъ и устроила себѣ келлію на Елеонской горѣ, гдѣ молилась Господь“.

„Епископы отпущены были каждый въ свой городъ. Спустя три или четыре года, захотѣлося мнѣ, диакону Иакову, сходить въ Иерусалимъ для поклоненія воскресенію Господа нашего Иисуса Христа, и я выпросилъ у епископа моего дозволеніе на путь. Отпустили меня, я сказалъ: „братъ диаконъ! когда придешь въ Иерусалимъ, отыщи тамъ нѣкотораго брата Пелагія, монаха и евнуха, живущаго нѣсколько годовъ въ затворѣ: истинно ты получишь пользу отъ него“. Это онъ говорилъ прикровенно о рабѣ Божіей Пелагіи“.

„Я пришелъ въ Иерусалимъ, поклонился св. воскресенію Господа нашего и на другой день отыскалъ раба Божія. Я нашелъ его на Елеонской горѣ, гдѣ молился Господь, въ маленькой запертой келлійкѣ, съ малымъ оконечкомъ въ стѣнѣ. Я постучалъ въ окошко. Она отворила и узнала меня; но я не узналъ ея. Какъ мнѣ было узнать ту, которую я когда-то видѣлъ красивою и которой теперь была сухою отъ поста? Глаза ея какъ бы ввалились въ углубленіи. Она сказала мнѣ: „откуда ты пришелъ, братъ?“—Я послалъ къ тебѣ епископомъ Нон—
номь, отв'чаяя и.— „Да помолится онъ обо мнѣ: онъ— истина святой Божій, сказала она“, — и тотчасъ затвориша окошко и начала п'ять третій часъ. Я молился у стѣны келліи ея и потомъ удалился съ великою пользою, потому что видѣлъ ангела. Возвратясь въ Іерусалимъ, я началъ обходить монастыри. По обителямъ воспилась великая слава о господинѣ Пелагіи. Поэтому я рѣшился еще разъ побывать у него, чтобы воспользоваться спасительными наставлениями его. Когда я пришелъ къ келлійкѣ и сталъ толкать и даже звать по имени,—отв'тъ не было. Я ждалъ другой и третій день, называлъ по имени Пелагія—и ничего не слыхалъ. Поэтому я сказалъ себѣ: или тутъ нѣть никого, или монахъ умеръ. Потомъ говорилъ себѣ: посмотрю, не умеръ ли? Я отвори́ль окошко, посмотрѣлъ и—вижу умершаго. Затворивъ окошко и замазавъ глиною, я поспѣшилъ въ Іерусалимъ съ извѣстіемъ: святой монахъ Пелагій, творившій чудеса, почилъ“.

Тогда святыя отцы пришли съ иноками разныхъ монастырей, и отворенъ былъ входъ въ келлію. Святое тѣло вынесено было наружу и положено, какъ драгоцѣнность. Когда святыя отцы намишали его мирію, то узнали, что это—женщина. Они хотѣли скрыть это, но народъ узналъ, и всѣ восклили: „Слава Тебѣ, Господи Иисусе, что у Тебя есть сокровенное на землѣ—не только мужи, но и жены!“ Молва распространилась всѣду, и всѣ монастыри дѣственницы пришли какъ изъ Ереихона, такъ и съ Іордана, со свѣчами, лампадами и гимнами. Святыя останки съ честью похоронены были святыми отцами.

Святая Пелагія скончалась около 457 года. Русскій игуменъ Даниилъ въ XII вѣкѣ писалъ: „на горѣ Елеонской есть печера глубока вельми, близъ Вознесенія Го-
сподня, на полдень лицемъ, и въ той печерѣ гробъ святъя Пелагія блудницы". Инокъ Зосима въ 1420 году говорилъ: "вторая церковь (на горѣ Елеонской) мала, въ ней же Пелагія блудница и гробъ ея отъ стѣнь яко локоть, и оле чудо! кто хочетъ пошить мимо гроба ея, она не пускаетъ, аще недостоинъ". (Чтѣні-Минаев. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2 стр. 268).

СВ. ПЕЛАГІЯ, ДѢВИЦЫ АНТІОХІЙСКІЯ.

Св. Пелагія была ученица священномученика Лукіана, пресвитера антіохійскаго, пострадавшаго въ 312 году (см. 15-е октября). Когда пришли воины, чтобы взять ее; она испросила времени на молитву, переодѣлась въ лучшую одежду, помолилась, бросилась для сохраненія дѣтей съ самаго верху дома и отошла къ небесному Жениху, имѣя почти только 15 лѣтъ отъ роду. Св. Амвросій поставляетъ ее въ примѣръ мученичества. — Св. дѢва пострадала при Діоклітанѣ, въ началѣ IV вѣка (Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2, зам. стр. 324).

СВ. ТАІСІЙ.

Отечеству св. Таисій, равно какъ и городѣ, где жила она, неизвѣстны. Извѣстно только то, что она жила въ Египтѣ. Воспитанная матерью, женщиныю дурнаго поведенія, Таисія съ юныхъ лѣтъ предалась постыдной развратной жизни. Обладая внешней красотой, юная дѢва привлекала къ себѣ толпы поклонниковъ, которые другъ передъ другомъ старались пріобрѣсти себѣ расположеніе молодой прелестницы. Богатые разорялись ради Таисій;
запальчивые юноши въ горячемъ спорѣ изъ-за пея нерѣдко лишились жизни. А сколько молодыхъ и счастливыхъ семействъ разстроилось благодаря молодой разъяренницѣ!

Но Богу угдно было возвратить Тансию отъ этой постыдной и грѣховной жизни на путь истины и спасенія. Въ Египѣ въ гераклейскомъ монастырѣ жилъ святой старецъ Пафнутьевой. Многихъ грѣшиковъ обратилъ преподобный на путь добрѣтелей. Услышавъ о Тансии, Пафнутьевой сняла съ себя убогую монашескую одежду и въ нарядѣ святскаго человѣка съ запасомъ денегъ явился въ домъ молодой красавицы. Пришедши къ Тансіи, Пафнутьевой просилъ ее назначить свиданіе въ такомъ тайномъ мѣстѣ, гдѣ бы не только люди, но и Богъ не увидѣли ихъ. Тансія, въ душѣ которой еще не заглохли мысли о Богѣ, съ улыбкой отвѣчала, что это не возможно, такъ какъ Богъ вездѣ и все видитъ. Тогда преподобный живо представилъ ей всю тяжесть ея грѣховъ и какой страшный отвѣтъ должна дать она Богу за обольщеній ею и погибшихъ изъ-за нея людей. Слова святаго и пока глубоко тронули душу грѣшницу, и сердце ея озарило небеснымъ свѣтомъ.

Обливаясь слезами, упала она въ ногами преподобнаго и сказала: „подвергни меня, какому угдно, покаянію; чувствуя мерзость мою, трепещу мукъ, готовыхъ для меня; но и надѣюсь, что твоими молитвами Богъ помилуетъ меня; дай мнѣ не болѣе трехъ часовъ времени, нужнаго мнѣ, и я явлусь, куда прикажешь, и выполню все, чего бы не потребовалъ ты отъ меня“. Пафнутьевой согласился и назначилъ мѣсто свиданія. Тансія собрала всѣ свои сокровища, приобрѣтенные путемъ страшаго разстройства, приказала ихъ сложить въ кучу на городской
плоскади, и сама торжественно зажгла все это. Этим она показала, что открыто признает всю гибельности своей прежней жизни и сокровища свои, плоды распутной жизни, считает не стоящими даже и того, чтобы раздать их богам. Последелого она явилась в назначенное Пахнутием место. Преподобный свел ее в женский монастырь. Здесь ее заперли в тесную келлию; в малое окношко приказано было подавать каящейся только ломоть хлеба и несколько воды. Тансиа спросила св. Пахнутия, как должно она молиться Богу. Преподобный ответил: 

"Ты не должна призывать Бога и именовать Его своими устами, — не достойна и поднимать руки к небу; уста твои полны нечистоты, и руки освящены преступлениями. Обратись к востоку, повторяй одно: Созданий меня, помилуй меня!"

Кающаяся свято выполнила назначенное ей суровое покаяние. Спустя три года, Пахнутий почувствовал в сердце сожаление о заключенной грехинице. Он отправился к великому подвижнику Антонию узнать, отпущены ли Богом грехи Танси? Явясь к нему, он рассказала ему о жизни Танси. Св. Антоний собрал к себе главных учеников своих и предложил им провести ночь в монастырь, не открывая ли Господу воли Своей о нуждах Пахнутия? Воля Божья открыта была Павлу, котораго звали простым (см. 4 октября). Ему явилось на небе ложе, покрытое одеяниями неподражаемой красоты, и которое охраняют три дБы с лицами святыми и прекрасными. Павелъ с восторгомъ сказалъ: в чьем это готово для отца моего Антония. Тогда голосъ воззвестилъ ему: 

"Нть, это не для Антония, а для блудницы Танси". Такъ Пахнутий узналъ волю Божию о Танси. Явясь в монастырь, где заперта была Тансиа,
онъ открылъ дверь келліи ея. Тансія кротко сказала ему, что желала бы остатся въ затворѣ. Пафнутья объявилъ: „выходи, Богъ проститъ тебѣ грѣхи твои“. Она повиновалась и при томъ сказала: „Богъ свидѣтель, съ той минуты, какъ вошла я въ келлію, всѣ грѣхи мои были предъ моими глазами, и я обливалась слезами, смотря на нихъ“. „За это именно“, сказа́лъ Пафнутій, „Господь милосердный и помиловалъ тебя, а не за строгость заключенія твоего“. Черезъ 15 дней по выходѣ изъ келліи Тансія скончалась.—Это было въ 4 вѣкѣ, не позже 340 года (Четы-Минеп. Прологъ).

П Р. ДОСИОЕЯ, ИГУМЕНА ВЕРХНЕОСТРОВСКАГО.

Пр. Досиоей, псковскій чудотворецъ, былъ ученикъ пр. Евфросинна псковскаго (см. 15 мая). Въ 1470 году онъ основалъ на Псковскомъ озерѣ Петрошанъовскій верхнеостровской монастырь и былъ игуменомъ этой обители. Св. Досиоей преставился въ 1482 году, октября 8 дnia. Мощи его почивають въ основанной имъ обители, упраздненной въ 1764 году (Слов. истор. о свв. стр. 99. Русск. свв. Филарета, арх. чѣрн. Древн. Пскова. гр. Толстаго. 1861 г.).

П Р. ТРИФОНА ВЯТСКАГО.

Пр. Трифонъ происходилъ изъ мезенскаго края Архангельской губерніи, изъ деревни малой Неминожки, и былъ сынъ благочестивыхъ земледѣльцевъ мезенскихъ. Съ юныхъ лѣтъ онъ опредѣлялъ себя на служеніе Господу. Братья Трифона хотѣли сочетать его бракомъ съ
 одной д\"ьвушки, но св. юноша, обрекшй себя на ц\"ьломудренную безбрачную жизнь, тайно бжжать из д дома родительского. В убогой одежд бдняя тайно пришел Трифонъ в Устюгъ, гд въ сколько времени прожил подь руководствомъ одного благочестиваго приходскаго священника, именемъ Іоанна. Отцюда, по его благословенію, Трифонъ перешел въ сосднюю область Шемоксу. Здсь, нанявшись въ работни""ки къ одному хозяину, святой проводил время въ усердномъ трудѣ и горячей молитвѣ къ Богу. Благочестивая жизнь Трифона, исполненная высокихъ добродѣтелей, расположила къ нему его хозяевъ. Они искренне любили и уважали его и задумали связать узами брака. Онъ былъ уже обрученъ съ невѣстою; но, вспомнивъ свое обѣщаніе жить въ цѣломудріи, тайно бжжалъ во владѣніе Строгоновыхъ, небольшой городокъ Орлецъ, гдѣ поселился близъ приходской церкви. Здсь святой прожилъ цѣлый годъ, терпя зной, холодъ и голодъ и перенося насмѣшки злыхъ людей. Разъ въ жестокий морозъ праздная толпа встрѣтила его на улицѣ и въ злой шуткѣ столкнула съ крутой горы къ рѣкѣ; ейѣгъ засыпать его своими глябами, и онъ едва не погибъ. Постъ этого смиренаго Трифона ушелъ изъ Орлеца въ село Никольское, гдѣ пъсколько времени прожилъ при приходской церкви, подвизаясь въ постѣ и молитвѣ. Отцюда отправился онъ въ Пскорскую обитель, на р. Камъ, и здсь принялъ постриженіе отъ игумена Варлаама. Преподобный вели строгую иноческую жизнь и умеривалъ путь свою тяжкими подвигами. Онъ изнурилъ себя подвигами бложен. Трифонъ сдѣлался тяжело боленъ, 40 дней лежалъ онъ въ постели. Святитель Николай явился ему и исцѣлилъ его отъ болѣзни.
Желая найти более пустынное место для иноплеменников, преподобный спустился по р. Каме до устья р. Мулянки,—к тому месту, где теперь находится город Пермь. Здесь, пройдя 5 верст по берегу Мулянки, Трифон нашел прекрасную, благоухающую цветами страну. Преподобный поселился в этой местности. Скоро он узнал, что тут молебни оставались, куда они собираются приносить жертвы. Желание просветить неверных светом евангельским еще более побудило преподобного избрать это место для своего пребывания. Когда остяки услышали, что на их священном месте поселился какой-то странный человек, старшина Зевендук с 70 остяками пришел посмотреть, кто этот смелый человек. Опять нашли его копающим землю. Зевендук начал расправляться, кто он такой и зачем пришел. "Я раб Господа моего Иисуса Христа", отвечал Трифон. "Кто же Бог твой и почему ты раб Его?" спросит язычник. Трифон в ответ своем объяснил ему идолы, проповедовал единого Бога, Промыслителя и Творца мира, и других истины св. вр. Простые дики природы с изумлением слушали научение отшельника и сказали об нем князю Амбалу. Амбал сказал, что в свое время посмотреть он на странного пришельца. — Один торговый человек, по имени Теодор Сухохотов, давно знакомый с этой страной, подарил Трифону топор из лучшего железа; он же рассказал, в каком уважении у остяков и вогуль в деревне, вблизи которого живет Трифон, и как боятся все коснуться чтимого, но грозного дерева топором. Это дерево отличалось от других и высоким, и толщиной; двух сажен было в его объеме, и ветви его шли от ствола на четыре сажени. После
шестинедельного поста и молитвы Трифонъ стал рубить дерево и свалил его. Дары, висѣвшіе на сучьях ели и состоявшіе изъ мѣховъ, золота и серебра, предалъ огню, какъ и дерево. Узнавъ объ этомъ, остяки отправились въ мѣстечко Сылву къ начальному городку.

"Инокъ христіанинъ—говорили они—въ худой одеждѣ, поселявшися въ лѣсу, срубилъ и сжегъ мольбницкое дерево наше и, проповѣдую Христа, вели вамъ креститься; что дѣлать намъ съ этимъ человѣкомъ?" Служивший у Строгоновыхъ прикащикъ, некто Третьякъ Моисеевичъ, уже слышавшій о преп. Трифонѣ, сказалъ князю Амбалу: "я знаю человѣка, о которомъ вы говорите; онъ человѣкъ добрый: если онъ учитъ васъ врать во Христа Господа, дѣлайте то, что приказываетъ онъ вамъ; слушайся святаго человѣка, получите жизнь вѣчную". Послѣ того мало-по-малу появилось въ остякахъ съперва уваженіе къ человѣку Божію, потомъ къ проповѣдующему имъ ученію. Прежде другихъ приняли христіанство дочери остяцкаго князя Амбала и вогульскаго Безыка. Въ слѣдѣ за ними крестились и многие другие. Для новообращенныхъ христіанъ близъ Трифонъ построилъ храмъ во имя святителя и чудотворца Николая и двѣ часовни.

Инокъ Пыскорской обители, услышавъ о славныхъ дѣлахъ Трифона, очень желали видѣть его въ своей обители; они просили одного изъ прикащиковъ Строгоновыхъ доставить къ нимъ святаго. Преподобный, противъ воли прибывъ къ нимъ въ обитель, провелъ здесь немного времени; но и въ короткое время успѣлъ обратиться къ Христу не мало остиаковъ, жившихъ около Соликамска. По его желанію жить уединенно, братья Строгоновы—Іа-ковъ и Григорій, предложили ему жить въ ихъ отчинѣ
на р. Чусовой. Тогда Трифонъ перешел на Чусовую. Поселившись здесь, онъ разставил стражъ сувѣрныхъ язычниковъ предъ этимъ мѣстомъ. Поставилъ здесь часовню со святыми иконами, а потомъ устроилъ монастырь въ честь Успенія Богоматери. Но здесь одно случайное обстоятельство заставило Трифона удалиться изъ Перми. Чтобы приготовить землю для посѣва хлѣба, занялъ онъ около своей кельи пни и корнирубленныхъ деревъ. Огонь, усиленный вѣтромъ, распространился по лѣсу и истребилъ огромные запасы дровъ, приготовленные для соленныхъ промысловъ Строгоновскихъ. Мѣстные поселенцы, озлобленные потерей дровъ, гонялись за Трифономъ, чтобы убить его. Строгоновъ Григорій садилъ его въ оковы; потомъ совѣтовалъ ему уезжать изъ его владѣній. Тогда преподобный, поручивъ обитель ученику своему Іоанну, самъ рѣшился перейти въ городъ Хлыновъ, Вятской губерніи. Это было въ 1580 году.

Принедни въ Хлыновъ, странникъ обходилъ здесь храмы Божія и всего чаще посѣщалъ церковь св. Николая, гдѣ стояла чудотворная икона святителя. Диво въ этой церкви, Максимъ Мальцовъ, полюбилъ Трифона и принималъ его у себя. Потомъ и другие хлыновцы стали приглашать его въ свои дома. Ознакомясь съ окрестностью Хлынова, онъ избралъ мѣсто для обители и, присягну въ собраніе вятскихъ людей, просилъ дозволенія устроить обитель за городомъ у двухъ церквей, изъ которыхъ одна, вѣтская, была въ честь Успенія Богоматери. Всѣ обращались такому предложению. Съ просьбою вятчанъ объ обители преподобный отправился въ Москву. Святитель московскій посвятилъ Трифона въ иеромонаха-строителя новой обители; а царь Іоаннъ Васильевичъ далъ землю для монастыря. По возвращеніи
въ Хлыновѣ, на мѣстѣ ветхой церкви преподобный начал строить каменный храмъ. Скоро собрались братія въ новую обитель. Новый вятскій воевода, Василій Овцынъ, человѣкъ благочестивый, особенно помогалъ преподобному въ устройствѣ монастыря и въ огражденіи обители отъ крайнихъ нуждъ. По его предложениі вятчане охотно доставили пожертвованія для новаго обширнаго храма Успенія Богоматери, и храмъ былъ построенъ. Ревнія о славѣ Божіей, прп. Трифонъ и въ другихъ мѣстахъ Вятской земли строилъ храмы и обители.

Въ послѣдніе годы жизни своей Трифонъ странствовалъ въ Соловецкую обитель на поклоненіе чудотворцамъ. Соловецкіе старцы совѣтовали ему остататься въ ихъ обители, указывая ему на его дряхлость. Но душа преподобнаго стремилась въ любимую его Усценскую обитель. Больной довезенъ онъ былъ до Хлынова. Но когда послалъ послушника просить настоятеля Иоанъ принять его въ обитель: жестокій ученикъ отказалъ. Больного приняли въ свой домъ діаконъ Максимъ; здѣсь пробылъ онъ два мѣсяца и такъ какъ чувствовать, что уже не долго жить ему, просилъ протоіерея и священниковъ упросить настоятеля принять его въ обитель. Тогда сердце Иоанымягчилось, и при встрѣчѣ просилъ онъ у наставника прощенія. „Возь я простить тебя, сынъ мой, отъчалъ старецъ, — случившееся—дѣло стараго врага нашего; онъ давно борется съ боящимися Господа“. Иона, ожившій упрековъ, пораженъ былъ кратостью учителя; преподобный радъ былъ, что опять въ своей обители.

Влаженный Трифонъ скончался 8 октября 1612 года. Мощи его почишовъ подъ с удомъ. Для любимой, основанной имъ, обители написалъ онъ духовное завѣщаніе. Въ завѣщаніи онъ такъ пишетъ къ братія: „собранное
о Христѣ стадо, отцы и братья! послушайте меня грѣшного. Хотя я груб и хуже всѣх, но Богъ и пречистая Матерь Его дозволили мнѣ—худому завѣдывать домомъ Своимъ. Молю васъ, для Бога и пречистой Матери Его, имѣйте духовную любовь между собою. Безъ нея никакая добродѣтель не полна предъ Богомъ. Уста Христовы изрекли ученикамъ: да любите другъ друга. О семъ разумѣютъ всѣ, яко Мои ученицы есть, аще любовь имате между собою. По словамъ апостола Павла, другъ друга любите носите. Не осуждайте предъ Богомъ одинъ другаго, въ храмѣ-ли, или въ келліи, наединѣ-ли, или въ общении съ братіею. Келейный молитвы совершайте со страхою. А церковное пѣніе отнюдь не пропускайте; хотя-бы и дѣло было, бѣжъ въ церковь Вожью на духовное пѣніе. Прежде всего отдавайте Вожью Богу, а потомъ выполняйте другія дѣла. Другъ другъ честно больше себѣ творите. Благословляю я, грѣшный Трифонъ, быть вмѣсто меня въ домѣ пречистой Богородицы ученику моему, келейному старцу Іонѣ Манину. И вы, отцы и братья, повинуйтесь ему во всемъ, слушайте его. Когда изъ васъ позовете онъ кого-либо на службу: Бога ради, выполняйте службу безъ ропота. Берегите монастырское; за монастырь, безъ благословенія настоятеля, не давайте и монастырскимъ дровомъ не дружитесь ни съ кѣмъ, и роднымъ не давайте ничего монастырскаго безъ благословенія настоятеля. И себѣ въ собственность также не берите, ни изъ денегъ, ни изъ построекъ и ни изъ чего другаго...

Бога ради, не забудьте меня грѣшного; поминайте меня на литіяхъ и на панихідахъ, большихъ и малыхъ. Поминайте всегда, и васъ помнитъ Богъ. Да будетъ съ вами миръ и милость Господа нашего Іисуса Христа и
пречистой Матери Его и мое благословение, во веки вѣкъ вѣковъ, аминь". (Русск. свв. Филарета, архіеп. чернгт. Вятск. епарх. вѣд. 1863 года. № 15. Ист. Росск. Іер. ч. 6, стр. 437).

9-е число.

Св. ап. Іакова Алфеева. Пр. о. н. Андроника и св. супруги его Александри. Св. праведнаго Авраама праотца и Лота, племянника его. Свв. муч. Евдентия (Іевентия или Іевентия) и Максима воиновъ. Св. Поплин, диакониссы антиохійскія церкви. Пр. Петра Галаты.

(Корсунскія иконы Божіей Матери. Стефана новаго или высокаго).

СВ. АП. ІАКОВА АЛФЕЕВА.

Св. апостолъ Іаковъ Алфеевъ не одно и тоже лицо съ св. ап. Іаковичъ меньшимъ, — братомъ Господнимъ по плоти. Святая церковь на основаніи Писанія (Матв. X, 3. Марк. III, 18. Лук. VI, 15) ясно отличает Іакова Алфеева отъ Іакова, брата Господня по плоти, причисляя перваго къ лицу 12-ти, а послѣдняго къ лицу 70-ти апостоловъ. Св. ап. Іаковъ Алфеевъ былъ сынъ Алфея или Левія мытаря (сборщика податей), изъ города Капернаума, и брать апостола и евангелиста Матвея. — По сошествіи Св. Духа свои апостольскіе труды Іаковъ Алфеевъ совершалъ вмѣстѣ съ прочими апосто-
лами (Деян. VI, 2) въ Иудеи, Эдесъ, гдѣ былъ онъ свъ апостоломъ Андреемъ Первозваннымъ, и также странствовалъ для проповѣдъ въ Газу, Елеонерополь и въ сопредѣльныя мѣста. Отсюда св. апостолъ для благовѣстія Евангелия удалился въ Египетъ и въ городѣ Острацнѣ, послѣ немалаго въ немъ пребыванія, запечатлѣлъ свои апостольскіе подвиги мученическою смертію на крестѣ. Св. апостолъ Іаковъ Алфеевъ былъ ревностнымъ продолжателемъ дѣла, для котораго приходилъ на землю Божественный Учитель, Господь Ісусъ Христосъ,—дѣла спасенія людей, и многое множество обратилъ ихъ къ вѣрѣ въ Господа, за что и получилъ отъ обращенныхъ къ вѣрѣ во Христа себѣ новое имя: сѣмь Божественное, каковымъ именемъ и назывался среди вѣрующихъ. — Въ IX вѣкѣ Теофанъ никейскій написалъ канонъ святоапостолу Іакову Алфееву, посвященный нынѣ православною церковью въ день его памяти, гдѣ между прочимъ говорится, что онъ (апостолъ Іаковъ) „твердо мудрости догматы въ души благочестивыхъ вложилъ“, и поэтому уближается похвалами, яко БогоуѢщатель. (Чети-Минен. Мѣсяц. Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, стр. 268-я. Зам. стр. 324).

ПР. ОТЦА НАШЕГО АНДРОНИКА И СВ. СУПРУГИ ЕГО АЕНАСІЕ.

Въ царствованіе Теодосія Великаго, царя греческаго, жилъ въ Антиохіи одинъ человѣкъ, по имени Андроникъ съ женою своею, которую звали Аеанасіею. По ремеслу Андроникъ былъ золотыхъ дѣль мастеръ и былъ очень богатый человѣкъ. Такъ какъ Андроникъ и Аеанасія были люди благочестивыя и добродѣтельныя, то все имѣу-
щееся у нихъ богатство они раздѣлили по-ровну на три части, изъ которыхъ одну раздали бѣднымъ и убогимъ, другую пожертвовали въ церковь, а третью оставили для себя, на свои домашняя потребности и нужды. Андроникъ и Аеанасія за свою подобную добродѣтельную жизнь были любимы и почитаемы всѣми гражданами города. У Андроника и Аеанасіи было двое дѣтей: сынъ Іоаннъ и дочь Марія. Когда родилась послѣдняя, то Андроникъ съ Аеанасіею порѣшили между собою, по обоюдному согласію, не жить болѣе, какъ мужу съ женой, а какъ брату съ сестрой—въ чистотѣ, и всю остальную жизнь свою посвятить на служеніе Богу и людямъ. И дѣйствительно, съ этого времени преп. Андроникъ и св. Аеанасія всѣ заботы, все попеченіе свое сосредоточили какъ на Богѣ, такъ и на ницыхъ—Первому служа постомъ и молитвою, а послѣднимъ—ухаживаніемъ за больными, снаряя, кромѣ того, здоровыхъ ницыхъ (равно какъ и больныхъ) пристанищемъ, пищею и одеждой. Богъ, видя, что Андроникъ и Аеанасія такъ ревнують о славѣ имени Его, восхотѣлъ, что-бы они, оставивъ все (сутное), исключительно пошли по стопамъ единаго Господа своего Иисуса Христа. И вотъ какое посылает Онъ имъ испытаніе. Уже двѣнадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Андроникъ и Аеанасія сдѣлались супругами. Однажды Андроникъ и Аеанасія, по обыкновенію, ушли на богослужение въ церковь. Когда же, по окончаніи божественной службы, они воротились домой, то, сверхъ всякаго ожиданія, нашли дѣтей своихъ въ горячемъ бреду. Это обстоятельство ихъ до крайности поразило; но впрочемъ, Андроникъ, пришедшій изъ церкви позднѣе жены своей, не потерялъ присутствія духа и, полный вѣры въ неисповѣдимыя судьбы про-
мысла Божия, по омотрѣ дѣтей своихъ, сказалъ: да будетъ воля Господня. И затѣмъ ушелъ поз городомъ въ церковь св. Гулиана мученика, гдѣ погребены были родители его, и очень долго молился тамъ. Когда же, послѣ молитвы въ церкви св. Гулиана мученика, Андроникъ подошелъ къ своему дому, онъ услышалъ тамъ плачь, рыданія и вопли. Преподобный Андроникъ смутился этимъ до невозможности. Съ поспѣшностью ско ростию возглашаетъ въ дому своемъ, и, къ крайнему ужасу своему, видитъ, что дѣти, любимыя дѣти его, оба лежать мертвыя. Увидѣвъ столь печальное зрѣлище, преподоб ный Андроникъ вошелъ въ молитвенную свою комната и, повержши тѣмъ на землю предъ образомъ Спасителя, произнесъ слѣдующія слова (говоря словами праведнаго Іова): нагъ изъобохъ отъ чрева матери моей, нагъ и отъиду: Господь даде, Господь отъемъ: яко Господеви изволися, тако бысть; буди имя Господне благословенно во еван. (Іов. 1. 21). Что же касается Аѳанасія, то это горе (смерть горячо любимыхъ дѣтей) такъ сильно потрясло ее, что сама она близка была къ смерти, и, освобождаясь изъ этого мыслью, говорила: пусть умру и я съ дѣтьми сво ими.—На погребеніе дѣтей Андроникъ и Аѳанасій пришли, какъ самъ патріархъ со всѣми своими кирилломъ, такъ и всѣ граждане города; Іоаннъ і Марія погребены были въ церкви святаго Гулиана вмѣстѣ съ дѣдами своими (родителями Андроника и Аѳанасія).—На горе матеріи, потерявшей горячо любимыхъ дѣтей своихъ, безпрѣдѣльно. Точно также безпредѣльно было горе и Аѳанасія по погребеніи Іоанна и Маріи. Она не хотѣла воротиться въ домъ свой, но сѣла на могилу дѣтей своихъ и горько плакала о потерь ихъ до полночи. Когда же наступила полночь, является Аѳанасій св. мученикъ
Иуліанъ въ образѣ инока и говорить ей: „заѣмъ ты не оставляешь покойиться находящихся здѣсь, женщина?“ Аѳанаіііа отвѣчала: „не прогибався на меня, господинъ, мнѣ очень тяжело: я имѣла двухъ дѣтей, и обоихъ ихъ сегодня похоронила вмѣстѣ“. Иуліанъ спросилъ у нея: „по которому году были дѣти твои?“ Аѳанаіііа отвѣчала: „одному было двѣнадцать, другому же—десять лѣтъ“. И сказала ей на это св. Иуліанъ: „заѣмъ о нихъ ты плачешь? лучше-бы было, если-бы ты такъ плакала о сво- ихъ грѣхахъ. Скажу тебѣ: какъ тѣло человѣка нудится въ пищѣ (и нельзя не удовлетворить этой потребности тѣла): такъ и младенцы просятъ у Христа въ день суда, говоря: праведный Судія, Ты лишилъ насъ земной жизни, но не лиши насъ жизни небесной“. Аѳанаіііа, услышавъ эти слова св. Иуліана, обрадовалась и сказала: „если дѣти мои живутъ на небеси, то (въ самомъ дѣлѣ) заѣмъ я плачу?“ И оборотившись, стала искать говорившаго съ нею монаха, но какъ ни искала, не нашла его нигдѣ; тогда Аѳанаіііа обратилась къ церковному сторожу и стала спрашивать его: „гдѣ тотъ отецъ, который сейчасъ велъ со мной бесѣду?“ Сторожъ отвѣчалъ ей: „неужели ты не видишь, что церковныхъ дверей заперты, и никто не могъ войти сюда; поэтому заѣмъ говоришь, что кто-то разговаривалъ съ тобою?“ Тогда Аѳанаіііа поняла, что видѣла видѣние, испугалась, и пошла домой, и сказала Андронику, своему мужу, что видѣла и слышала; и съ этого времени оба они перестали пачалиться и плакать о дѣ- тяхъ своихъ. Вскорѣ послѣ этого Аѳанаіііа обращается съ такою рѣчью къ мужу своему: „вотъ что, господинъ мой: еще при жизни дѣтей нашихъ я хотѣла обратиться съ просьбою къ тебѣ, но не сдѣла; теперь же, когда они умерли, я осмѣливаюсь сдѣлать это; прошу тебя: отпусти меня въ
монastery, чтобы мнё можно было тамъ оплакивать грёхи мои; и объ этомъ я прошу на томъ основаніи, что Господь, взявъ къ Себѣ детей нашихъ, тѣмъ самымъ ясно предзнаменуетъ насъ на служение Себѣ". Андроникъ на эти слова Афанасія сказалъ ей: "иди и обсуди свое желаніе хорошенько, — и если въ теченіе недѣли твои мысли не перемѣнятся, то чрезъ недѣлю мы поговоримъ и посовѣтуемся относительно твоего намѣренія поступить въ монастырь". Когда же пропила недѣля, Афанасія не только не перемѣнила своего образа мыслей относительно поступленія своего въ монастырь, но еще усилившѣ стала просить объ этомъ своего мужа. Тогда Андроникъ позвалъ къ себѣ отца ея и сказалъ ему: "я съ своей женою хочу пойти на богомольцѣ къ святымъ мѣстамъ; поэтому мы поручаемъ тебѣ нашъ домъ и все наше имуществъ и просимъ тебя: если во время путешествій своего мы умремъ, то ты раздай имуществъ наше бѣднымъ, въ домѣ же намѣемъ устроить больницу и приставить для богомольцевъ — странниковъ". Вручивши свой домъ и имуществъ свое тестю, Андроникъ, кроме того, отпустилъ на волю всѣхъ рабовъ и рабынь своихъ. Распорядившись такимъ образомъ всѣмъ имуществъ своимъ, преподъ Андроникъ и Афанасія въ слѣдующую затѣмъ ночь покинули свой городъ и отправились въ путешествіе, какъ странники-богомольцы. Когда же наступило утро, блаженная Афанасія обратилась назадъ, чтобы взглянуть на оставшійся далеко позади ихъ родной имъ городъ, и, увидѣвъ домъ свой, возвела очи свои на небо и сказала: Боже, сказавший Аврааму и Саррѣ: иди отъ земли твоей, и отъ рода твоего, и иди въ землю, къ которой я покаюсь (Быт. 12, 1): Ты призри и на насъ, и веди насъ въ страхъ Твоемъ. Се Тебѣ ради оставшихъ
домъ нашего отверстъ, не затвори убо намъ дверей царствія Твоего. И горько заплакалъ оба, Андроникъ съ Аеанасію пошли далѣе. Путешествуя такимъ образомъ, они посѣтили Иерусалима, гдѣ поклонились святымъ мѣстамъ, и затѣмъ направились въ Александрию, чтобы поклониться мощамъ св. мученика Мины. Здѣсь Андроникъ въ одномъ изъ скитовъ принялъ на себя иноческий образъ и, подъ руководствомъ цѣлького старца Даниила, цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ подвизался въ безмолвіи, живя въ особой келліи. Супругу же свою Аеанасію, по совѣту того же старца, отвелъ въ Оиванду и помѣстилъ ее въ женскомъ Тавенисіотскомъ монастырѣ, гдѣ св. Аеанасія облечлась въ ангельскій образъ и, не видя своего мужа, тоже цѣлые двѣнадцать лѣтъ подвизалась въ ангельскомъ житіи. По проповѣді двѣнадцати лѣтъ безмолвнаго житія, преподобный Андроникъ сталъ просить у старца Даниила въ Иерусалимѣ для поклоненія святымъ мѣстамъ. Старецъ Даниилъ отпустилъ его съ благословеніемъ. Путешествуя по Египту, преподобный Андроникъ однажды сѣлъ отдыхнуть подъ тѣнью одного дерева. И вотъ, видитъ онъ, подходить къ нему инокъ. Андроникъ встать, привѣтствовалъ его и, по обыкновенію иноческому, поцѣловался съ нимъ. Подопытный инокъ спрашивалъ Андроника: „ты ли ученикъ отца Даниила, по имени Андроникъ?“ — „Я“, отвѣчалъ Андроникъ. — „Куда ты идешь, авва Андроникъ?“ спросилъ Андроникъ. — „Иду для поклоненія къ святымъ мѣстамъ“, отвѣчалъ Андроникъ. — „Куда же ты идешь, и какъ твое имя?“ въ свою очередь спрашивалъ онъ. — „И я иду къ святымъ мѣстамъ“, отвѣчаетъ инокъ, „а зовутъ меня Аеанасіемъ“. — „Пойдемъ вмѣстѣ“, говорить Андроникъ. — „Если хочешь идти вмѣстѣ со мною“,
отвечает на это 'Аеанасий Андронику, "то не говори со мною, ни слова; мы пойдем молча". Андроник согласился на предложение Аеанасий, и они пошли вместе. По прибытии в Иерусалим, они обошли все святыни места, находящихся в Иерусалиме, и затем отправились в Александрию для поклонения мощам св. мученика Мины. После поклонения этим мощам, Аеанасий сказал Андронику: "хочешь ли, отец, чтобы мы жили вместе в одной келии?" Андроник отвечал: "хочу, но сначала попросим благословения на это у старца Даниила". Старец благословил, и Андроник съ Аеанасием поселились в одной келии, и прожили вместе еще двадцать лет, подвизаясь, как и ранее, в безмолвии (ибо молчание некогда совершено творить) и не сказав друг с другом в течении этих лет ни одного слова. В течении этого времени очень часто посещал их старец Даниил и поучал их. Однажды, когда посл обычного посещения их, он возвращался в свою келию, неожиданно догоняет его блаженный Андроник и говорит ему: "отец Даниил! отец Аеанасий к Господу отходит". Старец возвратился незаметно в келию, где жили Андроник и Аеанасий, и нашел последнего действительно умирающим. Когда Аеанасий увидел старца, то начал плакать. Старец спросил его: "о чем ты плачешь? Тебя слышит радоваться, что пьешь ко Христу, а не плачешь". Аеанасий отвечал ему: "я плачу не о себе, но об отце Андроник. Будь добр, отец, продолжай он, оттад, по прочтении тобою, отцу Андронику письмо, которое ты найдешь после смерти моей под моим изголовьем". Старец обещал исполнить просьбу Аеанасия. После молитвы и приобщения св. Танн Аеанасий мирно
отошли к Господу. Когда пришла братия и стала приготовлять тело его к погребению, то увидела, что Авнасий был не мужчина, а женщина. А когда старец Даниил отдал Андронику для прочтения письмо, вынутое им из-под изголовья Авнасия, то послѣдній увидѣл, что Авнасий был никто иной, какъ жена его— Авнасія; и всѣ прославили Бога. Вскорѣ послѣ смерти Авнасіи и Андроникъ также ст миромъ отошли ко Господу. По желанію Андроника, какъ онъ, такъ и св. Авнасія погребены были вмѣстѣ (Четы-Минен. Прологъ. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 269).

СВ. ПРАВЕДНАГО АВРААМА ПРАОТЦА И ЛОТА, ПЛЕМЯННИКА ЕГО.

Св. праведный праотецъ Авраамъ и племянникъ его Лотъ жили за 2000 лѣтъ до Рождества Христова.— Послѣ смѣщенія Богою языковъ во время столпотворенія вавилонского, люди, разсѣлись по землѣ, раздѣлились на многие народы и забыли истинаго Бога. Они стали поклоняться идоламъ, имѣя же самими сдѣланными, разными животными, солнцу, лунѣ и т. п., почему и назывались идолопоклонниками. Между сими идолопоклонниками жилъ одинъ добродѣтельный человѣкъ изъ потомства Сиова, по имени Авраамъ. Его и избралъ Богъ, за его благочестіе, чтобы чрезъ его потомство передать людямъ истинное познаніе о Богѣ. Св. праотецъ Авраамъ былъ сынъ Тарры и имѣлъ двухъ братьевъ: Нахора и Арава. Послѣдній жилъ не долго и оставилъ послѣ себя одного сына, по имени Лота, котораго Авраамъ взялъ къ себѣ на воспитаніе. Но такъ какъ идолопоклонство распространилось не только въ отечествѣ Авраамовомъ, но даже
и в дом отца его, то Господь сказал Аврааму: „удались изъ отечества своего и отъ родныхъ твоихъ, и иди въ ту землю, которую Я укажу тебѣ. Ты будешь отцемъ великаго народа. Я благословлю тебя, и въ тебя благословятся всѣ народы земные“. — Хотя Аврааму и прискорбно было оставлять родину, но вѣра его въ Бога была столь тверда, что онъ ни на минуту не поколебался: взялъ жену свою Сарру, племянника Лота, слугъ своихъ, собралъ стада своихъ и со всѣми, что ему принадлежало, удалился изъ отечества. Онъ пришелъ въ прекрасную изобилующую страну, называемую Ханаанскою, и, когда дошелъ до плодоносной долины Сихемской, Господь сказалъ ему: „вотъ та земля, которую Я даю тебѣ и потомкамъ твоимъ“. Авраамъ, исполненный благодарности къ Богу, соорудилъ жертвенникъ на томъ мѣстѣ, гдѣ явился ему Господь. Сначала въ долинѣ Сихемской Авраамъ съ племянникомъ своимъ Лотомъ жили вмѣстѣ. Оба они были очень богаты: имѣли (каждый) большія стада и множество слугъ. Но Авраамъ обладалъ сокровищами несравненно драгоцѣнными, которыя, состояли въ его добродѣтеляхъ. Онъ былъ человѣкъ богообожденный, честный, великодушный, сострадательный, странноприимный, исполненный живѣйшей вѣры въ Бога, покорности Его волѣ и довѣренности къ ближнимъ. Поступая всегда справедливо, онъ и въ другихъ хотѣлъ видѣть справедливость же. За сіи прекрасныя свойства души онъ былъ угожденъ Богу и пріятенъ людямъ. Онъ былъ принятъ очень дружелюбно жителями земли Ханаанской, куда переселился: благочестивые люди вездѣ находятся подъ покровительствомъ Божімъ. Стада Авраамовы и Лотовы были столь многочисленны, что для паствы ихъ не доставало земли въ томъ мѣстѣ, куда они
перешли жить; отчего между пастухами их происходили частые ссоры, которые доходили и до господь. Авраам вынужден был сказать племяннику своему: "мы родственники, и я не хочу, чтобы был какой-нибудь раздор между нами, или между нашими пастухами. Прощу тебя, отъедись от меня. Выбери для себя место, какое тебе угодно. Если ты пойдешь на-лево, я на-право; а если ты на-право, я на-лево". Лотъ обвелъ глазами окрестнія мѣста, и взоръ его остановился на Гординской долинѣ, гдѣ стояли города Содомъ и Гоморра. Страна сія была прекрасна, и Лотъ избралъ ее для себя. Авраамъ дружески простился съ племянникомъ и перенесъ шатры свои къ дубравѣ Мамврійской, близъ Хеврона. Но выборъ Лота былъ несчастливъ. На равнинѣ Гордансской, которую выбралъ для своего жилища Лотъ, было пять городовъ: Содомъ, Гоморра, Адама, Севонмъ и Бела или Сигоръ. Все эти города управлялись особыми царями, но уже двѣнадцать лѣтъ были въ зависимости отъ царя Еламского. На тринадцатый годъ они возмутились противъ него; тогда царь Еламский пошелъ на нихъ войною и побѣдилъ ихъ. Побѣдители захватили все богатство этихъ городовъ, весь хлѣбъ ихъ, а также и множество племенниковъ, въ число которыхъ попалъ и Лотъ. Одинъ племенникъ убѣжалъ и извѣстилъ Авраама о судѣбѣ его племянника. Авраамъ, вооруживъ рабовъ своихъ, разбилъ неприятелей, освободилъ Лота и всѣхъ племенниковъ и отнялъ всю добычу, унесенную неприятелемъ, которую и возвратилъ царямъ по принадлежности.—Много лѣтъ уже прошло съ тѣхъ поръ, какъ пришелъ Авраамъ въ землю Ханаанскую, и Господь обѣщалъ ему многочисленное потомство; но Сарра не рождала детей, и это обстоятельство очень печалило ихъ обоихъ, тѣмъ болѣе, что оба
они приближались к глубокой старости. Однажды Авраам сидел у пшатра своего в полдень. Подняв глаза свои, он увидел трех странников. Он толпом шел к ним на встречу и, поклонясь до земли, сказал первому из них: "государь мой! если я угоден тебе, не пройди мимо раба твоего. Отдохните здесь под деревом, а я принесу воды умыть ноги вашим и хлеба, чтобы подкрепить вас на дорогу". Они согласились. Авраам сам умыл им ноги, принес пшеницы хлебовъ, масла, молока и испеченного тельца, и все это поставил предь гостями. Они стали есть, а Авраамъ въ это время стоял преды перед ними и служил имъ. Во время обьда одинъ изъ странниковъ спросил Авраама: "гдѣ Сарра, жена твоя?" "Здѣсь въ пшатре", отвѣчал Авраамъ: "На следующий годъ, когда я приду, у Сарры будетъ сынъ", сказал онъ. Сарра усмѣхалась это и внутренне разсмѣялась. "Мѣй ли въ старости иметь такое утѣшение, и господинъ мой старъ", подумала она про себя. Но Господь сказалъ (такъ какъ одинъ изъ странниковъ былъ Самъ Богъ): "чemu это разсмѣялась Сарра? развѣ есть что невозможное у Бога?" Сарра испугалась и не признавала. Но Господь сказалъ: "неѣть, ты разсмѣялась".—Странники кончили трапезу и ушли. Авраамъ пошель провожать ихъ, и на пути Господь открылъ ему о Своемъ намѣрѣніи погубить жителей Содома и Гоморры за ихъ беззаконіе; по молитвѣ Авраама Онъ обѣщалъ помиловать всѣхъ жителей городовъ сихъ, ежели найдется между ними хотя десять праведниковъ. Но и такого числа праведныхъ не нашлось въ Содомѣ и Гоморрѣ.—Однажды вечеромъ Лотъ сидѣлъ у воротъ Содома; къ нему подошли два странника. Лотъ пригласилъ ихъ въ свой домъ, угостилъ ужиномъ, и они уже хотѣли ложиться спать,
какъ содомляне окружили его домъ и стали требовать выдачи странныковъ. Лотъ вышелъ успокойть ихъ, но они оскорбляли его и грозили выломать двери. Тогда ангелы, которые явились подъ видомъ странныковъ, разгнали содомлянъ сильною, а Лота ввели въ домъ и вели ему взять родственниковъ своихъ и уходить изъ города, за беззаконія осужденного на погибель. Лотъ медлилъ; занималась уже заря, ангелы, взявъ за руки его, жены его и дочерей, вывели ихъ вонъ. Однѣй изъ ангеловъ велѣлъ Лоту идти на гору и не оглядываться назадъ. Но гора была далеко, и Лотъ получилъ позволеніе укрыться въ маленькую городкѣ Сигорѣ. Когда Лотъ достигъ этого города, солнце уже взошло; тогда Господь пролилъ огненный дождь на Содомъ, Гоморру, Адаму и Севоимъ, и истребилъ всѣхъ жителей этихъ городовъ, всѣ поля и стада. Вся страна обратилась въ солнечное озера, которое и доныны существуетъ подъ именемъ Мертвоаго моря. Жена Лота не послушалась повелѣнія ангела, оглянулась назадъ и превратилась въ соляной столбъ.

Въ тотъ самый день и часъ, какъ объѣда Господь, у столѣтняго Авраама отъ Сарры родился сынъ, которыя и названъ былъ Исаакомъ. Когда Исаакъ выросъ, Богъ, желая испытать вѣру и послушаніе Авраама, явился ему и сказалъ: „ступай въ землю Морія и тамъ на горѣ, которую Я указую тебѣ, принеси въ жертву сына твоего Исаака“. Тяжело было Аврааму исполнить это повелѣніе Божіе, но онъ рѣшился исполнить его, и утромъ съ Исаакомъ и двумя слугами отправился въ путь. На третій день они пришли на указанное Богомъ мѣсто. Приказавъ слугамъ дождаться при подошвѣ горы, Авраамъ взялъ возъ и огонь, возложилъ на Исаака дрова и пошелъ на вершину. Дорогой Исаакъ сказалъ: „вотъ
огонь, дрова и нож, гдѣ же жертва для всесожжения? "Не безпокойся, сынъ мой", сказалъ Авраамъ. "Богъ укажетъ агнца для всесожжения". Когда они вошли на гору, Авраамъ положилъ дрова, на нихъ Исаака и уже поднялъ ножь, чтобы заколоть его, какъ ульшшалъ голосъ, который говорилъ: "остановись, Авраамъ, Я вижу, что ты боишься Бога и не пожалѣлъ для Меня своего единственного сына". Туть Авраамъ поднялъ глаза свои и увидалъ запутавшагося рогами въ кустарникѣ агнца, взялъ его и принесъ въ жертву Богу вмѣсто сына своего Исаака. Послѣ этого испытанія еще одна печаль возмутила тихую жизнь Авраама: это — потеря Сарры, умершей на 127 году отъ рождения. Но чрезъ три года по смерти Сарры онъ имѣлъ утѣшеніе женить сына своего на добродѣтельной Ревеккѣ, внучкѣ Нахоровой, а впослѣдствіи самъ женился на Хеттурѣ и имѣлъ отъ нея шесть сыновей. Авраамъ умеръ 175 лѣтъ (Выт. 11 — 23 гл.). О свв. муч. Еввентіи и Максимѣ вонихъ см. 5-го сентября.

СВ. ПОПЛИЯ, ДІАКОНИССЫ АНТИОХІЙСКІЯ ЦЕРКВИ.

Св. Поплия жила въ IV вѣкѣ по Р. Х., при императорѣ Іуліанѣ отступникъ, и была діаконнисой Антиохійской церкви. Въ молодости своей она была за мужемъ и имѣла сына Іоанна, который впослѣдствіи былъ пресвитеромъ; потомъ, по смерти мужа, собрала хору дѣвичи и съ ними различными гимнами славословила Бога. Однажды она пѣла съ дѣвичами утремо. Во время пѣнія псалма, въ которомъ говорится, что идолы язычниковъ — дѣло рукъ человѣческихъ, пришлось проходить
мимо ея дома Гуліану. Услышав это, Гуліанъ разгнѣвался, приказалъ схватить Поплію и бить ее каждому изъ находившихся съ нимъ воиновъ. Св. же Поплія и въ это время не переставала славословить Господа и обличать безбожіе царя. Отпущенная домой, она благодаряла Христа Бога, сподобившаго ее пострадать за имя Его. Подобнымъ же образомъ (безбоязненно) она и въ остальное время своей жизни служила Господу. (Четьи-Минен. Прологъ. Мѣсяц. Вост. Арх. Сергія, т. 2, стр. 269).

ПР. ПЕТРА ГАЛАТЫ.

Преподобный Петръ, въ мѣрѣ Леонтій, жилъ въ 9-мъ вѣкѣ, въ царствованіе Теофила. Сначала онъ былъ военномъ Галатской епархіи (отъ чего и названъ Галатою) и удостоенъ былъ отъ Теофила различныхъ воинскихъ почестей. Но не по сердцу была Леонтію воинская служба. Сердце его всѣцѣло принадлежало Богу. Поэтому Леонтій, не смотря на царскія милості, пробылъ въ воинской службѣ очень не долго и, выбравъ удобный случай, въ одномъ монастырѣ, называемомъ Дафнеонъ, постригся подъ именемъ Петра въ монахѣ, въ каковомъ образѣ постѣль въ разныхъ мѣстностяхъ святыхъ мѣстъ. Скончался въ царствованіе Василія въ обители святаго Фоки (Прологъ).

КОРСУНСКІЯ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Корсунская или Ефесская икона Богородицы, по преданию, написана была св. апостоломъ и евангелистомъ Лукой. Въ 988-мъ году въ 9-й день октября она принесена была великимъ княземъ Владиміромъ изъ Херсона въ Киевъ, а по другому священію, изъ Греціи въ
Россию—Предсславою или Предславою,—въ монашествѣ Евфросинію,—дочерью полоцкаго князя Георгія. Предслава, одаренная высокими совершенствами души и тѣла, въ лѣтахъ двѣдцати юности отвергла блестящія увеселенія не только княжескаго двора, но и всего міра, тайно оставила отеческій домъ и облеклась въ одежду монашескую. Евфросінія, такъ названа Предслава по ея постриженіи, подвизалась, по дозволенію полоцкаго епископа Илія, въ келліи, пристроенной къ Софійскому полоцкому собору. Спустя нѣсколько времени она, по любви къ безмолвію, избрала себѣ для жительства принадлежавшее къ архіерейскому дому подворье или сельцо, гдѣ находилась деревянная церковь во имя Спаса. Испросивъ себѣ это мѣсто, Евфросінія основала здесь дѣвичью обитель, воздвигла около 1162 года каменный храмъ всемилостивому Спасу, и въ этомъ монастырѣ была первой начальницею. Слыша о писанныхъ евангелистомъ Лукою еще при жизни Богоматериъ иконахъ, изъ коихъ одна находилась въ Иерусалимѣ, другая въ Царьградѣ, а третья въ Ефесѣ, преподобная желала имѣть одну изъ нихъ въ своей обители, и, помолившись Богу со слезами объ исполненіи своего желанія, отправила нарочного къ греческому императору Мануилу и патриарху Лукѣ Хрисовергу съ дарами и просьбою доставить ей Ефесскую икону Богоматери. Императоръ и патриархъ приняли прошеніе благосклонно и, взявъ икону изъ Ефеса въ Царьградъ, отпустили къ преподобной съ присланными отъ нея нарочными. Сюю знаменитую икону поставила она въ Спасской церкви монастыря и украшила золотомъ и дорогими камнями.
Въ XIII вѣкѣ великий князь Ярославъ Всеволодовичъ, бывший прежде новгородскій, послѣ войны съ
литовцами за Смоленск, благословил сына своего Александра Невскаго вступить в Торонце — городъ Псковской губерніи, въ бракъ съ дочерью князя полоцкаго Врячислава — Александрою. Она въ 1239 году принесла съ собою образъ Матери Божіей ефесской и поставила его въ Вологодицкомъ соборѣ Торонца, где онъ и до сихъ извѣстенъ у жителей подъ именемъ кореуснаго ичитается чудотворнымъ. Въ Торонце сохраняется преданіе, что этотъ образъ въ XII вѣкѣ присланъ былъ изъ Царьграда императоромъ Мануиломъ и патріархомъ Лукой въ даръ и благословеніе предшествующей Евфросиніи, княжны полоцкой, по основаніи ею дѣвицей обители. — Чудотворная икона Корсунская Божія Матери, крѣпъ Торонца, находится въ городѣ Корсуні, Симбирской епархіи, въ селѣ Глинковѣ, Владимировской епархіи, близъ Сергіевой Лавры, въ Нижегородскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ и въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. (Мѣс. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 269. Зам. стр. 325. Дни Богослуж. Дебольскаго, ч. 1, стр. 155—156. Слава Владычицы, Ч. 3-я отд. 1, стр. 128—129).

СТЕФАНА НОВАГО ИЛИ ВЫСОКАГО.

Блаженный Стефанъ былъ старшій сынъ князя сербскаго Лазаря. По смерти князя Лазаря, за малолѣтствомъ Стефана, дѣла Сербіи приняла въ свое вѣдѣніе мать Стефана, княгиня Миліца, которая мало-по-малу улучшала и свои дѣла и дѣла Сербіи. На первыхъ порахъ много надобно было трудиться, чтобы сколько нибудь поправить разоренный въ то время войною край; къ большому горю явились раздоры: нѣкоторые предлагали вступить въ союзъ съ Венгриею и вѣдѣтъ съ нею воевать противъ султана. Мысль эта до того увлекла иныхъ,
что составился заговоръ лишить Стефана правъ деспота. 
А другіе недоброжелатели доводили до свѣдѣнія султана, 
что Стефана—врагъ султана. Милица сама являлась къ 
султану съ изьявлениемъ покорности. Султанъ принять 
ее ласково. Затѣмъ и юный Стефанъ отпраился къ Баю- 
зету. Послѣ церемоніальнаго приёма Стефанъ не спѣшиль 
уходить изъ двора. „Зачѣмъ остался?“ тревожно спро- 
силъ султанъ. Стефанъ смѣло отвѣчалъ: „такъ какъ нѣ- 
которые люди говорили обо мнѣ худо вашему величеству; 
то самъ я хочу сказать правду о себѣ, хотя и не вы- 
годную. Дѣйствительно, совѣтовали мнѣ нѣкоторыя от- 
ложитьсь отъ твоей власти и стать другомъ венгерцвѣнъ; 
но я видѣлъ неумѣстность этого союза, помню клятву и 
вашу милость, и взятъ явился предъ лице вашего вели- 
чества: жизнь моя въ вашихъ рукахъ — распорядитесь, 
какъ угодно“. Баюзетъ взууился искренности, помолчалъ 
и потомъ объяснилъ молодому князю, что союзъ съ вен- 
грами точно—не умное дѣло,—онъ скоро смирить ихъ; 
если ты, прибавилъ султанъ, будешь дѣлить мои по- 
ходы, ты будешь покойнѣй; принимаю тебя за сына;— 
дѣти мои, чувствую, пересорятся; тогда придетъ время, 
что ты не только будешь владѣть покойно своей стра- 
ною, но предбрѣгешь соѣднія; при мнѣ поступай такъ: 
смирять сильныхъ твоихъ и держи ихъ въ рукахъ“. Ни- 
кто не ожидалъ, чтобы грозный султанъ такъ отчеканъ 
ниять молодого Стефана и тѣмъ болѣе было радости 
для Сербіи. Баюзетъ просилъ у деспотиссы Саломію, 
меньшую дочь ея, въ супругу себѣ и обѣщался прини- 
матъ Стефана за сына. Для покоя Сербіи умная Милица 
(въ 1393 г.) согласилась исполнить желаніе султана. 
Чрезъ годъ послѣ того въ 1395 г. Стефанъ съ войскомъ 
своимъ отправился въ походъ въ помощь Баюзету, вое-
вавшему съ Венгріею; а еще чрезъ годъ съ войсками султана должен былъ воевать противъ Босніи: но на этотъ разъ впавший глубокий снѣгъ не допустилъ войската султана до Босніи. За то Сербія была покойна: её миновали разгromы.—Кромѣ того Стефанъ помогалъ Ваязету въ войнѣ съ Тимуромъ, царемъ персидскимъ, и освободилъ изъ плѣна сестру свою, жену Ваязета, кото-торую во время войны захватилъ Тимуръ.—Женившись въ 1403 году на дочери императора Кантакузена, Стефанъ пигѣлъ въ ней добрую, благочестивую супругу. Со- старѣвшия Миллица приняла монашество съ именемъ Евгеній и скоро скончалась.—Стефанъ умнымъ правле- ниемъ своимъ приводилъ въ порядокъ и оживлялъ отчиз- ну. Сосѣди уважали его.—Пользуясь тишиной, Стефанъ сталъ украшать избранный имъ для пребывания своего Бѣлградъ. Построивъ себѣ княжеский домъ и храмъ св. Николао, онъ устроилъ при послѣднемъ обширную боль- ницу. Затѣмъ сталъ строить обитель монашескую, гдѣ храмъ во имя св. Троицы украшенъ былъ лучшими ху- дожниками; приглашения были иноки, особенно изъ Аѳонской горы. На освященіе храма приглашены были патріархъ Кириллъ съ соборомъ архипастырей сербскихъ. Въ праздникъ св. Троицы храмъ былъ освященъ съ пол- ностью торжествомъ.

Искренне благочестивый, Стефанъ посвящалъ свободное время на молитву и духовные подвиги. Нищимъ раздавалъ милостыню цедро и всего чаще тайно отъ другихъ; иногда ночью, незримый другимъ, обходилъ онъ пріюты бѣдности и оставлялъ деньги то на окнѣ, то въ другомъ мѣстѣ хижины. Разъ ночью встрѣтился съ нимъ извѣстный ему воръ; онъ и тому подала моне- ту, съ словами; „прими, воръ, и не воруй“. Тотъ отвѣ-
чать: "не я воръ, а ты, потому что ты крадешь небесное царство, обманывая на земное". Если слышал онъ о какомъ-нибудь отшельнику, живущемъ для Господа; спѣшивь послать ему на молитву нужное для него. Для странниковъ всегда готовъ былъ у него покой. Увольнённыхъ отъ службы чиновниковъ снабжалъ онъ содержаніемъ, также какъ подавать помощь всѣмъ потерпѣвшимъ отъ нажара или другой бѣды. Никакихъ развлеченій мірскихъ не любилъ онъ,—ни музыки, ни плясокъ. Не увлекался никакою женскою красотою,—жилъ чисто, какъ пюкъ, на удивленіе всѣмъ,—Онъ приобрѣлъ себѣ такую любовь и уваженіе, что даже католические священники молились въ слухъ: "еще молимся о деспотѣ Стефанѣ и сербской странѣ". Въ послѣдніе годы своп онъ страдалъ ногами. Чувствуя приближеніе смерти, онъ призвалъ къ себѣ затя—Юрія, патріарха, епископовъ и великихъ бояръ. Въ присутствіи всѣхъ благодарилъ вѣрныхъ слугъ своихъ и объявилъ наслѣдникомъ своихъ Георгія: "отнынѣ его признавайте государемъ вашего вместо меня", сказалъ онъ. Впрочемъ на этотъ разъ Стефанъ освободился отъ опасной болѣзни. Онъ еще два раза сражался съ Амурамъ и заключилъ миръ. Въ это время, жертвую Мишевскому монастырю пять сель, онъ писалъ: "молитвами ихъ (святыхъ сербскихъ) я много разъ спасенъ на морѣ и на суѣ, въ войнахъ и въ различныхъ нуждахъ и при нашествіяхъ неприятелей. Даже и окаянную мою душу отъ вратъ смертныхъ возвратили" (молитвы святыхъ сербскихъ). Блаженный Стефанъ мирно скончался. (Запись географич. общ. XIII, 232—235. Вятск. епарх. вѣд. 1864 г. № 4).
10-е число.

Свв. мучч. Евлампия и Евлампий. Пр. Θεοφила исповедника. Св. муч. Θεотека. Пр. Васиана.

(Мучч. 200. Преставление блж. Андрея иономскаго. Зографскихъ 26 преподобно-мучч.).

СВВ. МУЧЧ. ЕВЛАМПИЯ И ЕВЛАМПИЙ.

Свв. мученики Евлампий и Евлампия жили въ городѣ Никомидіи въ царствованіе нечестиваго царя Максиміана (въ началѣ IV вѣка).

Максиміанъ, вступивъ на престоль, сталь столь же строго преслѣдовать въ своихъ владѣніяхъ христіанъ, что весьма многие изъ нихъ принуждены были оставлять свои дома и скрываться отъ преслѣдованій его въ горахъ и пустыняхъ. Въ то время одинъ благородный по происхождению юноша, по имени Евлампій, скрывавшійся отъ преслѣдованій Максиміана вмѣстѣ съ другими христіанами, посланъ былъ ими въ городъ, чтобы купить хлѣба и принести имъ въ пустыню. При вѣдѣ въ Никомидію Евлампій увидѣлъ, что на городскихъ воро- тахъ вывѣшенъ царскій указъ, которымъ повелѣвалось убивать христіанъ. Евлампій, когда прочиталъ этотъ указъ, сталъ смѣятся надъ такимъ безумнымъ распоря- женіемъ царя, который не на враговъ отечества, а на неповинныхъ вооружается и, приказывая убивать хри- стианъ, по своей волѣ лишается подданныхъ. Евлампія
схватили и, связавъ, привели на судь. Судья, увидѣвъ, что Евлампій очень еще молодъ и вмѣстѣ прекраснѣ лицемъ, сначала думалъ склонить его поклониться идоламъ листвами словами и обѣщаніями отъ царя почестей. Но, когда увидѣлъ, что никакія обѣщанія не могутъ поколебать въ Евлампій вѣры во Христа, приказалъ мучить его. Сначала съ Евлампія сняли одежду и безпощадно били жилами. Потомъ, когда увидѣлъ, что Евлампій и послѣ этого остается непреклоннымъ въ вѣрѣ во Христа и безбоязненно продолжаетъ исповѣдывать себя христіаниномъ и поносить идоловъ, повѣсили его на деревѣ и стали терзать тѣло его железными орудіями въ такой сильной степени, что чрезъ раны выдѣлялись кости, и все тѣло мученика представлялось какъ-бы одной сплошной язвой. Но этимъ не ограничились мучители. Судья приказалъ накалить до-красна железный одръ (кровать) и на него положить мученика. Когда раскаленъ былъ одръ, Евлампій, смотря на себѣ крестное знамѣніе, взошелъ на раскаленный одръ и легъ на немъ, какъ на мягкой постели; тѣло мученика стало таять, какъ воскъ, и исчезло, какъ жареное мясо. Отъ подобныхъ мученій, казалось-бы, нужно было умереть мученику, но всевозможный Богъ, для большаго прославленія Своего и мученика, помогалъ рабу Своему. Всѣ думали, что Евлампій на раскаленномъ одрѣ умеръ; но онъ, вставши съ одра, сталъ ходить, какъ здоровый и совсѣмъ не принимавшій мученій.—При твердой вѣрѣ въ Господа И. Христа, — вѣрѣ, которую не могли поколебать мучители, Евлампію показалось излишнимъ далѣе устами исповѣдывать имя Его, и онъ даже показалъ видъ, что какъ будто устрашился, съ одной стороны, мученій, а съ другой—облазнись листвями обѣщаніями
мучителей, и готовъ, поэтому, принести жертву идоламъ. Всё обрадовались этому и повели его для поклонения въ храмъ идолъскій. Святый же Евлампий дорогою внутренне молился Господу И. Христу, чтобы Онъ явил силу Свою, просвѣтилъ свѣтомъ познанія истины заблуждающихся людей и прославилъ имя Свое святое. Когда пришли въ храмъ, св. Евлампий, обратясь къ главному идому храма, сказалъ ему: „именемъ Господа моего Іисуса Христа повелѣваю тебѣ, бездушный и нѣзный, пасть на землю и разбиться“. Какъ только св. Евлампий произнесъ эти слова, стоявшій въ храмѣ идолъ упалъ съ величіемъ шумомъ и разбился на мелкія части. Видѣвши это стали кричать: „одинъ христіанскій Богъ—великій и сильный Богъ!“ и многіе изъ бывшихъ тутъ увѣровали во Христа. Судья же распалился гнѣвомъ сильнѣе прежняго при видѣ такого чуда святаго, и, приказавъ схватить Евлампія, повелъ его снова на мученія.

Слухъ о жестокихъ мученіяхъ св. Евлампія распространился между христіанами и дошелъ до сестры его, дѣвицы Евлампіи. Послѣдняя какъ только услышала, что брать ея претерпѣвает мученія за вѣру во Христа, тотчасъ прибѣгала на мѣсто мученій брата и, ставши на средицу, громко сказала ему: „Не одна-ли матъ родила насть? Не вмѣстѣ-ли мы воспитаны и не въ одного-ли Божа наученны вѣроватъ? Зачѣмъ же ты, претерпѣвая мученія за Христа, меня этого лишаешь? Зачѣмъ ты не извѣсти мнѣя, чтобы я могла отъ начала до конца претерпѣвать вмѣстѣ съ тобою мученія? И я точно также, какъ и ты, хочу умереть за моего Господа, и пусть знаютъ мучители, что я христіанка и готова умереть за Христа“. Судья, услышавъ подобныя слова Евлампіи, велѣлъ быть ей по лицу: и били святую до тѣхъ поръ,
пока совсем обезобразили лицо ея; святый же Евлампий въ это время укрѣплялъ сестру словами, говоря: не убойся, сестра отъ убивающихъ тѣло, душа же не мучится убити (Мт. 10, 28). Между тѣмъ судья приказалъ приготовить котель съ кипящимъ водою, чтобы бросить въ него Евлампія и Евлампію. Когда вода въ приготовленномъ котлѣ дошла до сильной степени кипѣнія, святые сами вошли въ котель и остались невредимы. Изъ видѣвшихъ это чудо 200 человекъ тотчасъ же исповѣдали себя христіанами, за что и умерщвлень были мечемъ. Тогда разгневанный судья приказалъ у св. Евлампія выколоть глаза, а св. Евлампію, повѣсить за волосы, бить. Кромѣ того, по повелѣнію судьи, разожжена была въ сильной степени печь, и въ нее брошень былъ св. Евлампій, какъ слѣпой, подведенный къ ней за руку; св. же Евлампія сама съ радостью вошла въ неё. И здѣсь святые остались невредимыми: огонь превратился для нихъ въ холодъ, и они, какъ три отрока, ходили по сердѣ пламени, плѣли и благословляли Бога. Не зная, что дѣлать съ ними болѣе, судья осудилъ ихъ на усѣченіе мечемъ: св. Евлампію отсѣкли честную главу, а святая Евлампія прежде усѣченія предала духъ свой Господу. (Четы. Миней. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 270).

ПР. ΘΕΟΦΙΛΑ ΙΣΠΟΒѢДНИКА.

Преподобный Θεофілъ иіповѣдникъ жилъ и страдалъ въ 8 вѣкѣ по Р. Xр. Родился онъ близъ болгарскаго города Тиверіополя отъ благочестивыхъ христіанскихъ родителей. Однажды родители его пошли вмѣстѣ съ нимъ на гору Селентіонъ для благословенія къ подвизавшемуся тамъ святому отцу Стефана. Св. Стефанъ благословилъ ихъ и, побесѣдовавъ съ ними, отпустилъ ихъ домой. Съ
того времени отрокъ Теофилъ особенно полюбилъ божественную книгу и сталъ усердно изучать ихъ. Когда наступило ему 13 лѣтъ, приходить онъ къ преподобному отцу Стефану. Увидѣвъ его, преподобный Стефанъ спросилъ: „зачемъ ты пришелъ къ намъ, дитя?“ Теофилъ же отвѣчалъ ему: „ты звалъ меня, честной отецъ, и я, оставивши родителей, пришелъ къ тебѣ“. — „Когда я звалъ тебя и что говорилъ тебѣ?“ спросилъ преподобный.— „Когда я ходилъ по своему городу, ты, отецъ, встрѣтился со мною и, взглянувши на меня, сказалъ мнѣ: чадо Теофилъ! ты удалился отъ Господа, Который говорить: возьми кресть свой и послѣдуй мнѣ (Мо. 16, 24). И я пошелъ за тобою, и когда дошелъ до воротъ (монастыря), ты сталъ для меня невидимъ, и я увидѣлъ только затворенныя ворота: прошу тебя, святой отецъ, не оттолкни меня, желающаго спастиесь, отъ себя“, — отвѣчалъ отрокъ. Преподобный, слушая эти слова Теофила, дивился, такъ какъ зналъ, что онъ не выходилъ изъ келлии никауда, и благодарилъ Бога за такое чудесное призваніе отрока къ иночеству. Онъ взялъ Теофила къ себѣ въ келлію, училъ его страху Божію, иноческому житію, службѣ и подвигу поста. По прошествіи трехъ лѣтъ, когда Теофилъ вполнѣ освоился съ монашескимъ образомъ жизни, преподобный Стефанъ призвалъ игумена лавры и отдалъ ему отрокъ для постриженія; игуменъ постригъ Теофила, и Теофилъ оказался инокомъ опытнымъ, украшеннымъ добродѣтелями, и для всѣхъ полезнымъ. Родители же Теофила, не зная, гдѣ находится дорогое ихъ дитя, весьма о немъ печались и повсюду искали его. Чрезъ нѣсколько лѣтъ они узнали наконецъ, гдѣ находится Теофилъ, пришли въ лавру и съ плачемъ стали умолять игумена, чтобы позволить имъ увидѣть
ихъ сына. Игумень же долго былъ непреклонень къ ихъ просьбамъ; но, видя ихъ горькія слезы и слыша неотступный просьбы, призвалъ наконецъ Теофила и позволилъ ему свидѣться со своими ридителями. Когда послѣдніе увидѣли Теофила въ иноческомъ образѣ, вмѣсто радости, опечалились еще больше, и пробывали еще нѣсколько дней въ лаврѣ, присматриваясь къ жизни святыхъ отцовъ и поучаюсь спасительными ихъ бесѣдами. Успокоявшись мало-по-малу во время жизни въ лаврѣ относительно сына своего, родители Теофила задумали въ окрестностяхъ того мѣста, гдѣ они жили, построить монастырь на свои средства съ тѣмъ, чтобы въ немъ жилъ и Теофилъ. Они сообщили о своемъ намѣреніи игумену лавры и стали просить его, чтобы онъ отпустилъ вмѣстѣ съ ними Теофила и нѣсколько братій, обѣщаюсь въ скоромъ времени исполнить то, что задумали. Но игумень самъ по себѣ не рѣшился на это, говоря, что не прилично, чтобы молодой монахъ жилъ среди родныхъ и знакомыхъ. Но Богъ, устраяющій все на пользу людей, открылъ волю Свою о Теофилѣ. Когда родители Теофила стали неотступно просить игумена объ отпущении съ ними ихъ сына, игумень призвалъ братію и повелѣлъ ей поститься и молиться, чтобы Богъ возвѣстила, — нужно ли отпустить Теофила съ родителями, или нѣть. На третій день, въ то время, когда братія усердно просили Господа, дабы Онъ относительно Теофила открылъ волю Свою, послышался въ церкви голосъ, повелѣвающій отпустить просьмаго. Тогда всѣ поняли, что Самъ Богъ требуетъ, чтобы Теофилъ былъ отпущенъ съ родителями, и отпустили его съ благословеніемъ, давъ ему на помощь и нѣсколько братій. Родители Теофила держали свое обѣщеніе и вскорѣ построили монастырь, въ
которомъ преподобныйъ Теофилъ и поселился съ братіею, сіяя въ немъ добродѣтелями подобно свтву и будучи украшеніемъ всей братіи.

Уже много лтъ жилъ преподобный Теофилъ въ своей обители, какъ вдругъ врагъ человеческаго рода воздвигъ нечестиваго царя Льва Исавренина воздвигнуть гонение на святыхъ иконъ и на поклоняющихся имъ. Левъ Исавренинъ до того простеръ свою лродь въ этомъ отношеніи, что не только ввергалъ святыхъ иконъ въ болота, попиралъ ихъ ногами и сожигалъ огнемъ, но даже за поклоненіе имъ замучилъ много людей. Святый Теофилъ, узнавъ, что царь приказываетъ не почитать святыхъ иконъ и не велитъ молиться имъ, воспротивился такому нечестивому распоряженію царя и, напротивъ, всехъ учили, чтобы подобающій образомъ почитали святыхъ иконы и покланялись изображенными на нихъ лицахъ. Царь, когда услышалъ, что преподобный Теофилъ дѣйствуетъ вопреки его воли, приказалъ схватить его и привести къ себѣ. Когда святый Теофилъ приведенъ былъ къ царю, послѣдній сталъ заставлять Теофила отказаться отъ почитанія святыхъ иконъ и поклоненія имъ. Теофилъ не согласился. Тогда царь приказалъ бить его жилами и потомъ связанного, какъ злода, водить по городу съ ругательствами и насмѣшками надъ нимъ. Проведенный подобнымъ образомъ по всему городу, святый Теофилъ снова представленъ былъ къ царю. На вопрѣдъ царя, думаешьъ, онъ исполнить его приказаніе и отречься отъ почитанія святыхъ иконъ, Теофилъ съ дерзновеніемъ сталъ защищать поклоненіе св. иконамъ и обличать заблужденіе царя. Царь не вытерпѣлъ обличеній святаго и приказалъ распять его крестообразно на двухъ столбахъ и бить спереди и сзади сухими жилами, и даже самъ
много времени бить его по лицу. Но не окончились этим мучений преподобного. Когда сняли Теофила со столбов, царь приказал раскалить железные сапоги, обуть его в них и гонять по дороге. Все эти мучения страдалец переносить мужественно. Один князь, видевший все эти мучения святаго Теофила и удивлявшийся мужественному его терпению, сжалился над ним и, отняв Теофилу у мучивших его слуг, отпустил преподобного в свой монастырь. Святый Теофил очень скорбьль, что не пришлось ему пострадать до конца за святых иконы и если что немного и служило для него утешение, так это только то, что вес-таки он удостоился несолько пострадать за вѣру Христову, и даже имя языка на тѣлѣ своем. Чрезъ немного времени послѣ своих страданий преподобный Теофил съ миромъ отшелъ ко Господу (Четы-Миней. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія т. 2, стр. 270. Зам. стр. 325).

СВ. МУЧ. ТЕОТЕКНА.

Нечестивый царь Максиміанъ, по приходѣ въ Антиохію, сдѣлалъ въ честь идоловъ празднество и приказалъ сначала своимъ воинамъ, а потомъ и всѣмъ людямъ, приносить имъ жертвы. Въ числѣ воиновъ находилось много христіанъ: вони—христіане не хотѣли повиноваться такому повелѣнію царя, сбрасывали съ себя воинския одежды и предавались на мученія за Христа. Въ числѣ воиновъ—христіанъ находился одинъ, извѣстный во всей Антиохіи, мужъ, по имени Теотекъ. Максиміанъ, видя, что Теотекъ, какъ и другіе воины—христіане, тоже не приносить жертвы идоламъ, обращается къ нему и спрашиваетъ его: „пожалуйствуй ты, Теотекъ, не вѣру—
епь въ боговъ? А я хотѣлъ—было сдѣлать тебя главнымъ жрецомъ пхѣ<sup>2</sup>.—"Я вѣрую во Христа Бога"<sup>3</sup>,—отвѣчалъ Теотекникъ, "и Ему хочу принести себя въ жертву". Услышавъ такія слова, Максиміанъ велѣлъ снять съ Теотекина войскускую одежду и надѣть на него женскую, при чемъ сдѣлать распоряженіе, чтобы онъ пріѣхъ съ жен-шпами. Спустя три недѣли, Максиміанъ снова призываетъ къ себѣ Теотекина и говоритъ ему: "принеси жертву богамъ, въ противномъ случаѣ погуби свою жизнь". Но Теотекинъ не сказалъ на это ни слова. Тогда царь повелѣлъ привязать его къ дереву, жечь его раскаленнымъ железомъ и надрѣзывать ему щипы. Когда же и послѣ этихъ мученій Теотекинъ оказался принести богамъ жертву, приказалъ приготовить котель съ кипящею смоюою и бросить туда святаго. Но силою Вождю Теотекинъ въ котлѣ остался невредимымъ, такъ какъ, когда его бросили туда, онъ погасъ мгновенно и котель сталъ холоднымъ. Увидя это чудо, Максиміанъ испугался и приказалъ отвести его въ церковь, где Теотекинъ отданъ былъ въ полное распоряженіе сотника Зегната. Загнать сначала приказалъ отрѣзать Теотекину языкъ, а потомъ навязать на его шею камень и бросить въ рѣку. Такъ скончался Христовъ мученикъ Теотекинъ. Честныя его мощи найдены были близъ пріюрскаго города Роса, лежавшаго на сѣверѣ отъ Антіохіи и при надлежавшаго къ анатолицкой киликійской митрополіи (Четырь Милл. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 270. Зам. стр. 325).

Преподобный ВАССІАНЪ птуемъ, устроилъ въ Константинополѣ, въ царствованіе благочестиваго царя Маркіана, монастырь и собраль до трехъ сотъ учениковъ (братьев); онъ кромѣ того прославился различными безчисленными
чудесами (Четьи - Миней. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. Арх. Сергія, стр. 270. Зам. стр. 325).
Муч. 200 мечемь. (См. о нихъ въ этотъ же день житіе Евлампія).

ПРЕСТАВЛЕНИЕ БЛАЖЕННАГО АНДРЕЯ ТОТЕМСКАГО.

Блаженный Андрей, урожденецъ с. Усть-толщемскаго, по смерти родителей жилъ въ Галичскомъ Воскресенскомъ монастырѣ у одного иноха.—Живший здесь подвижникъ Стефанъ подалъ ему советъ принять на себя это юродства для Хristа, и Андрей сталъ юродомъ. Въ зимнее время ходилъ онъ безъ обуви и въ разодранный одежды; пищею ему служили только хлѣбъ и вода. Каждый годъ обходилъ онъ для поклонѣнія святыхъ окрестныхъ обители и опять возвращался въ Воскресенскую обитель. — По смерти наставника своего Стефана перешелъ онъ въ Тотьму и поселился у церкви Воскресенія Христова на берегу рѣки Сухонь. — Здесь онъ тоже продолжалъ подвижничество: днемъ ходилъ тамъ и здѣсь, а ночь проводилъ въ молитвѣ; что давали ему добрые люди, тайно раздавалъ онъ ницимъ. Десять лѣтъ юродствовалъ Андрей. Кончина его последовала 10 октября 1673 года, когда было ему 35-ть лѣтъ отъ роду. По кончинѣ своей блаженный Андрей прославился чудесами. (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 270. Слов. истор. о свв. стр. 22. Жит. свв. Муравьева. Волог. епарх. вѣд. 1864 г. стр. 16—17).
Зографскихъ 26 преподобномучениковъ. (См. житіе ихъ 22 сентября).
11-е число.

Св. ап. Филиппа, единаго от седьми диаконовъ Пр. Тео-офана поповѣдника и творца каноновъ. Свв. муч. Зи-наиды и Филонили. Воспоминание седьмого вселенскаго собора. Воспоминание чудесъ, вышаго отъ иконы Гос-пода нашего Иисуса Христа въ Виртъ.

(Cвв. патриарховъ константинопольскихъ Некта-рия, Арсакия и Сисиния. Пр. Теофана печерскаго. Вододельницы иконы Божией Матери).

СВ. АП. ФИЛИППА, ЕДИНАГО ОТЪ СЕДМИ
ДИАКОНОВЪ.

Св. апостолъ Филиппъ не одно и тоже лицо съ апостоломъ Филиппомъ, память котораго совершается 14-го ноября. Празднуемый 14-го ноября апостолъ принадлежитъ къ числу двадцати и родился въ галилейскомъ городе Внесандѣ, откуда произошли апостолы Петръ и Андрей. Празднуемый же нынѣ апостолъ Филиппъ принадлежитъ къ числу 70-ти апостоловъ и былъ родомъ изъ Кесарии палестинской, былъ женатъ и имѣлъ четыре дочери—пророчицъ. Затѣмъ, когда свв. апостолы возъ имѣли нужду избрать изъ среды себя такихъ людей, которые завѣдывали бы приношениями вѣрующихъ и заботились о столахъ, въ числѣ другихъ Филиппъ руко- положенъ былъ во диакона и со всѣмъ усердіемъ, согласно своему назначению, заботился о вдовицахъ, спротахъ и
убогихъ. Когда же, по убйеніи св. Стефана (бывшаго вмѣстѣ съ Филиппомъ тоже въ числѣ седьмъ диаконовъ), на Іерусалимскую церковь возникло со стороны иудеевъ гоненіе, св. апостолъ Филиппъ ушелъ въ Самарію и проповѣдывалъ тамъ Христа, творя при этомъ различные чудеса. Народъ, видя и слыша, какихъ Филиппъ творилъ чудеса, единодушно внималъ тому, что онъ говорилъ. Въ Самаріи, гдѣ проповѣдывалъ Филиппъ, находился нѣкоторый мужъ, по имени Симонъ, который предъ тѣмъ волхновалъ и изумлялъ народъ Самарійскій, выдавая себя за кого-то великаго. Ему внимали всѣ отъ малаго до большаго, говоря: сей есть великая сила Божія. А внимали ему потому, что онъ не малое время изумлялъ ихъ волхнованіями. Но когда народъ повѣрилъ Филиппу, благовѣствующему о царствіи Божіемъ и о имени Иисуса Христа; то крестились и мужчины и женщины. Увѣро- вали и самъ Симонъ и, крестившись, не отходилъ отъ Филиппа; и, видя совершающіяся великия силы и знаменія, изумлялся. Однажды (въ Самаріи) явился Филиппу ангелъ Господень и сказалъ ему: „встань и иди на полдень,—на дорогу, идущую изъ Іерусалима въ Газу, на ту, которая пуста“. Филиппъ всталъ и пошелъ. И вотъ мужъ евлампий, ея, вѣльможа царицъ евлампийской Кандакіи, хранитель всѣхъ сокровищъ ея, пріѣздивший въ Іерусалимъ для поклоненія, возвращался домой, и, сидя на колесницѣ своей, читалъ пророка Исаію. Духъ Божій сказалъ Филиппу: „подойди и пристань къ сей колесницѣ“. Филиппъ подошелъ, и, услышавъ, что вѣльможа читаетъ пророка Исаію, спросилъ его: „разумѣешь-ли ты, что читаемъ?“ Вѣльможа сказалъ: „какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня?“ и попросилъ Филиппа сѣстъ съ нимъ на колесницу. А мѣсто
из Писания, которое он читал, было следующее: яко овца на заколение ведеся, и яко овецъ прямо спрыгующему его безгласенъ: тяко не отверзаетъ уста своихъ. Во смирении его судъ Его взяется, родъ же Его кипя исповѣдуетъ; яко вземлется отъ земли живота Его. (Исаии 53, 7. 8). Вельможа же сказалъ Филиппу: „прощу тебя сказать: о комъ пророкъ говоритъ сие? о себѣ-ли или о комъ другомъ?“ Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ съ сего Писания, благовѣствовалъ ему объ Иисусѣ Христѣ. Между тѣмъ, продольная путь, они прибѣгали къ водѣ; и вельможа сказалъ: „вотъ вода; что препятствуетъ мнѣ креститься?“ Апостолъ же Филиппъ сказалъ ему: „если веруюешь отъ всего сердца, можно“ Онъ сказалъ въ отвѣтъ: „вѣрую, что Иисусъ Христосъ есть Сынъ Божій“. И приказала остановить колесницу; и сошли оба въ воду, — Филиппъ и вельможа, гдѣ Филиппъ и крестилъ его. Когда же они вышли изъ воды, Духъ Святый сошелъ на вельможу, а Филиппъ вошелъ въ городъ Азотъ, гдѣ апостолъ Филиппъ тоже проявлялъ слово Божіе. Затѣмъ, проходя грады и проводуя въ нихъ Христа, апостолъ Филиппъ прибылъ въ Кесарію, гдѣ имѣлъ свой домъ, и нѣсколько времени прожилъ тамъ. Потомъ онъ опять возвратился въ Иерусалимъ; оттуда, по рукоположеніи его святыми апостолами въ санѣ епископа, посланъ былъ на провоздѣть въ лидійскій городъ Траллію, гдѣ также многихъ обратилъ ко Христу. Апостолъ Филиппъ преставился въ глубокой старости (Четы Милей).

ПР. ТЕОФАНА ИСПОВѢДНИКА.
Преподобный Теофанъ исповѣдникъ, младшій братъ св. Теодора Начертанаго, родился въ Аравіи отъ бога-
тыхъ и благородныхъ родителей, отличавшихся особенно страннолюбиемъ, и получил выстѣ съ братомъ своимъ образование сперва въ домѣ отца, потомъ въ лаврѣ св. Саввы у одного пресвитера, сколько благочестиваго, столько же и ученаго. Во время жизни въ лаврѣ св. Саввы Теофанъ удостоенъ быть пресвитерского сана. Но великий подвигъ его для церкви—подвигъ исповѣдничества, долженъ быть начаться не въ пустынѣ. При императорѣ Львѣ армянинаѣ Теофана выстѣ съ братомъ своимъ Теодоромъ посланы были иерусалимскими патриархомъ Іоанномъ въ Константинополь защищать православіе и православныхъ отъ появившихся и распространявшихся въ то время иконоборческой ереси. Прибывъ въ Константинополь, они явились къ царю и стали дерзновенно обличать его заблуждение. Левъ подвергъ свв. братьевъ за это жестокимъ истязаніямъ. Не смотря на это, они смѣло продолжали свое дѣло: Теодоръ писалъ поученія, а Теофанъ—каноны. Левъ отослалъ ихъ въ заточеніе и велѣлъ морить голодомъ. Слѣдующій за Львомъ армяниномъ императоръ Михаилъ II косноязычный тоже заключалъ ихъ въ оковы и изгналъ изъ Константинополя въ заточеніе. Но болѣе жестокія мученія ожидали ихъ впередь. Слѣдующій за Михаиломъ Косноязычнымъ императоръ, лютый иконоборецъ Теофилъ, когда узналъ, что Теофанъ и Теодоръ, брать его, обличаютъ его нечестіе, призвавъ ихъ къ себѣ, съ яростію спросилъ: „откуда вы?“ Они отвечали: „изъ Палестины."

„Зачѣмъ же вы, сказаль нечестивый,—оставивъ свое отечество и пришедшій въ нашу область, не повинуется нашей волѣ?“ Когда они ничего не отвѣчали на это, онъ приказалъ бить ихъ по лицу со всѣю жестокостію. Наконецъ же, когда они почти до смерти были биты по
всему телу воловьими жилами, онъ грубо и съ гнѣвомъ сказалъ префекту: „возьми ихъ въ преторио и напиши на ихъ лицахъ стихи; о красотѣ не заботь“. Это сказалъ онъ потому, что зналъ ученость ихъ и опятность въ благочестіи. Они отвѣчали: „пиши, пиши, императоръ, что угодно, предъ страннымъ Судіею прочтешь свое писаніе“. Префектъ отвелъ ихъ въ преторио и, спустя два дня, связавъ имъ руки и ноги, шилами начерталъ на ихъ лицахъ стихи; затѣмъ Теодора заключили въ константинопольскую темницу, а Теофанъ посланъ былъ въ ссылку. Вскорѣ послѣ этого Теодоръ скончался въ ссылкѣ, а преподобный Теофанъ оставался тамъ до временъ императора Михаила и матери его Теодоры, которые восстановили иконопочитаніе и возвратили изъ ссылки всѣхъ защитниковъ православія, въ томъ числѣ и Теофана. Когда дѣла пришли въ лучшее состояніе, онъ былъ митрополитомъ никейскимъ. Скончался преподобный Теофанъ исповѣдникъ около 847 года. Подвигъ исповѣдничества его продолжался цѣлика 25 лѣтъ (съ 817—842 г.). Число всѣхъ каноновъ преподобнаго Теофана простирается до 145. (Четьи-Минен. Мѣсяцъ Вост. Арх. Сергія, т. 2, стр. 270. Зам. стр. 326).

СВВ. МУЧ. ЗИНАИДЫ И ФИЛОНИЛЛЫ.

Святыхъ мученицы Зинаида и Филонилла были родомъ изъ Тарса, въ Киликии; онѣ были ученицы и родственницы апостола Павла. Оставивъ домъ и все имущества, Зинаида съ Филониллой упали въ городѣ Димитріаду и поселились на жительство вблизи города на одной пещерѣ. Будучи хорошо знакомы съ врачебнымъ искус-
ВОСПОМИНАНИЕ СЕДМАГО ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА.

Седмой вселенский собор был в 787 году, при царе Константине Порфириодонте и матери его Ирине, в городе Никее. Поводом, по которому созван был этот собор, слугующий. Иконопочитание в IV и V веках вошло во всеобщее употребление в христианской церкви. По церковному учению, почитание икон должно состоять в почитании лица, изображенного на них. Такого рода почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвою лицу, изображенному на иконе. Но в VII веке, к такому церковному учению стали примешиваться не православные взгляды на иконопочитание, особенно в простом народе. Смотря на иконы и молясь пред ними, люди необразованные забывали возноситься умом и сердцем отъ видимого к невидимому и даже мало-по-малу усвоили убеждение, что лица, изображаемые на иконах, не отделямы от икон. Отсюда легко развилось поклонение собственно иконам, а не лицам изображаемым, — развились сувьрие, границающее с идолопоклонством. Естественно, что явились стремления уничтожить такое сувьрие. Но, к несчастью церкви, задачу уничтожить сувьрие приняла на
себя гражданская власть, отстранивши духовную. Вместе с суеверными почитанием икон гражданская власть стала уничтожать иконопочитание вообще и производила, таким образом, ересь иконоборческую. Первым гонителем иконопочитания был император Лев Исавриевич (717—741 гг.). Обратив внимание на церковных деля п, между прочим, на суеверие в иконопочитании, он решил уничтожить посланий полицейскими меры, и до того увлекся своей ролью церковного деятеля, что вместе с суевериями захотел уничтожить истинное иконопочитание. Он не отделял суеверного почитания икон от истинного; всякого рода почитание икон казалось ему суеверным. По своей грубости он полагал, что если поклоняются иконам, то поклоняются именно иконам. Но он слишком мало нашел приверженцев своему заблуждению и успел достигнуть только того, что иконы выведены были из церковного употребления; вывести же их из домашнего употребления он не мог, при всей своей жестокости. Сын Льва Исавриевича, император Константин Копроним, еще с большей настойчивостью и жестокостью, нежели отец, начал преследовать иконопочитание. Копроним хотел торжественно, с соблюдением законности, уничтожить иконопочитание, как ересь, и для этого в 754 году составил в Константинополь собор, на котором положено было, что иконопочитание есть идолопоклонство, поэтому всев, почитающие иконы и сохраняющие их, должны подвергаться наказаниям по императорским законам. Но этим не ограничилось безумство императора. Не останавливаясь на иконопочитании, Копроним пошел еще дальше; он хотел уничтожить даже почитание святых и их мощей,—монашескую жизнь, считая все это
суеверием. Поэтому, по его приказанию, мощи святых были или сожигаемы, или бросаемы в море, монастыри были обращаемы в конюшни или казармы; монахи изгоняемы, а некоторые из них, открыто порицавшие действия императора и защищавшие иконопочитание, превозмагаемы были мучительной смерти. Благодаря подобному образу действий Константина Копронима относительно иконопочитания, ересь иконоборческая усилилась в его царствование в значительной степени. По смерти Копронима, ему наследовал престол сын его Лев Хазар (775—780 г.), хотя воспитанный тоже в духе иконоборческом, но человечески слабохарактерный, на котором имела большое влияние его жена Ирина, державшаяся втайне иконопочитания. Поэтому в его немноголетнее царствование особых преследований иконопочитания со стороны его не было. По смерти Льва Хазара, за малолетством сына его, Константина Порфирородного (780—802 г.) управление государством взяла в свои руки Ирина. Теперь она открыто и решительно объявила себя в пользу иконопочитания. При таком обороте дела, патриарх константинопольский Павел, бывший в числе врагов иконопочитания, нашелся вынужденным сойти с кафедры и удалиться в монастырь. На место его, по желанию Ирины, поставлен был один святейший человек, Тарасий, приверженец иконопочитания. Тарасий принимал патриарший престол с тремя, чтобы возстановлено было общение с церквями римской и восточной, прекратившееся во времена иконоборчества, и чтобы созван был новый вселенский собор для утверждения иконопочитания. Действительно, в 787 году с этой целью и открыт был собор в г. Никея. Это был второй никейский, седьмой вселен-
скій соборъ. Собрались 367 отцовъ. Всякъ засѣданій собора было восемь. Прежде всего Тарасій, катъ предсѣдатель, предложилъ свою рѣчь въ пользу иконопочитанія, затѣмъ прочитана была такая же рѣчь Ирины. Православные епископы согласились съ тою и другою. Иконо-борческимъ же епископамъ, которые тоже находились на соборѣ, Тарасій предложилъ, что, если они покаются и примутъ иконопочитаніе, то будутъ оставлены въ архіе-рейскомъ санѣ. Вслѣдствіе такого предложения и иконоборческіе епископы согласились признать иконопочитаніе и подписали отречение отъ иконоборства. Дальнѣе, приводили доказательства въ пользу иконоочитанія изъ св. Писанія, св. Преданія и писаній отцевъ церкви, разобрали дѣйствія иконоборческаго собора 754 г. и наполнило его еретическімъ. Наконецъ, предавъ анасемъ всѣхъ иконоборцевъ, отцы седьмого вселенскаго собора составили вѣроопредѣленіе, въ которомъ, между прочимъ, говоритъ, что должно, и какъ именно должно чествовать (почитать) святыхъ иконы. Кромѣ того соборъ постановилъ, чтобы всѣ сочиненія, написанныя еретиками противъ иконопочитанія, были представлены вѣстіконстантино-польскому патріарху, а скрѣвающимъ такія сочиненія названій—духовнымъ лицамъ изверженіе изъ сана, ми-янамъ—отлученіе отъ церкви. Засѣданія собора въ Никеѣ окончились. Освое и послѣднее засѣданіе было въ Константинополѣ, въ присутствіи Ирины. Здѣсь опредѣленія собора прочитаны были торжественно и утвержденны императрицею. Согласно опредѣленію собора иконоочитаніе было возвратно и во всѣхъ церквахъ.— Воспоминаніе седьмого вселенскаго собора празднуется въ ближайшій воскресный день—предпѣдущій 11-му числу или послѣдующій.
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДЕС, ВЫВШЕГО ОТЪ ИКО-НЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА ВЪ ВИРИТБ.

Въ городѣ Виритѣ жилъ одинъ христіанинъ, домъ котораго находился не далеко отъ синагоги иудейской. Христіанинъ этотъ имѣлъ въ домѣ свою икону, на ко-торой изображенъ былъ Иисусъ Христосъ. Со временемъ онъ перешелъ на житье въ другой домъ, при чемъ, взявъ свое имущество, забылъ взять съ собою икону Спасителя и оставилъ ее на стѣнѣ въ покинутомъ нимъ домѣ. По-кинутый христіаниномъ домъ не долго оставался пустымъ: въ него поселился на житіе евреи, но не замѣчалъ иконы Спасителя. Однажды къ еврею приходитъ въ гости его другъ. Во время обѣда гость, глядя на стѣну, спра-шиваетъ хозяина: „зачѣмъ ты, будучи евреемъ, имѣешь у себя въ домѣ икону?“ Хозяинъ сталъ божиться, что до сего времени совсѣмъ не видѣлъ ея. Гость ушелъ и раз-сказалъ о томъ, что видѣлъ въ домѣ у друга своего, рав-винамъ. Когдапустипосходило утро, евреи спакой пришли къ дому, гдѣ находилась икона Спасителя. Воравшиися въ домѣ, они схватили ее, вынесли вонъ изъ дома и на-чали всячески ругаться надъ ней: плевали на нее и били ее. Но этого имъ показалось мало. Они принесли гвоздей и вбили ихъ въ изображенія рукъ и ногъ Спасителя. Потомъ принесли копье, и одинъ изъ нихъ ударилъ имъ въ изображеніе реберъ Его. Но тутъ совершилось вели-кое чудо: какъ только евреи ударилъ въ икону Спаси-теля копьеемъ, тотчасъ изъ ребра Спасителя на иконѣ потекла кровь и вода. Тогда на всѣхъ евреевъ, видѣвшихъ это чудо, навалъ сильный страхъ, и всѣ они убѣ-ррали во Христа и приняли св. крещеніе.—Кровь,

ПРЕПОДОБНОГО ТЕОФАНА ПЕЧЕРСКАГО.

12-е число.

Свв. мучеников Тараха, Прова и Андроника. Св. Космы, епископа Малумского. Св. муч. Домники. Св. Мартина, епископа, милостиваго. Празднование св. Иоанну крестителю Господню, на память пренесения изъ Малты въ Гатчину части древа животворящаго Креста Господня, чудотворныя Филермская иконы Божией Матери и десной руки св. Иоанна крестителя. Празднование пресвятой Богородицы ради иконы ея Иерусалимской.

(Свв. муч. 70. Св. муч. Малфебы. Св. муч. Анои. Св. Гасона, еп. Дамаска. Свв. Андромаха и Дидора. Св. Теодопия, еп. ефесскаго. Преп. Амфилохия, изумена глухимыцкаго, Макария, преемника его, Тарасия, изумена пермскаго, и Теодосия глухимыцкаго. Смоленскія иконы Божией Матери подъ Ярославлемъ. Руденскія иконы Божией Матери. Калужскія иконы Божией Матери. Грамоты иконы Божией Матери).

СВВ. МУЧЧ. ТАРАХА, ПРОВА И АНДРОНИКА.

Святые мученики Тарахъ, Провъ и Андроникъ пострадали за вѣру Христа въ царствованіе Діоклитіана и Максиміана (284—305). Св. муч. Тарахъ былъ римскимъ гражданиномъ, и родился въ Клавдіополѣ, одномъ изъ Сирскихъ городовъ. Сначала онъ посвятилъ себя военной службѣ, и въ это время назывался Викторомъ; но
потому, сдѣлавшись христіаниномъ, онъ рѣшилъ остать этотъ родъ занятій: военная служба по своему характеру была несовмѣстна съ новымъ высокимъ званіемъ Тараха, такъ какъ вынуждала его участвовать въ противномъ ему теперь служеніи языческимъ богамъ. Св. Провъ имѣлъ своихъ отцемъ ерахіянина и родился въ Пергамѣ Памфилійской. Св. Андроникъ происходилъ изъ очень знатнаго рода: онъ былъ сынъ одного изъ первыхъ гражданъ ефесскихъ. Все эти трое святыхъ мучениковъ за свое безбоязненное исповѣданіе вѣры во Христа были схвачены языческими властями въ городѣ Помпеолѣ и приведены въ Тарсѣ Киликійскій на судъ къ языческому правителю Нумерію Максиму. Отсюда начались для нихъ великія мученическія страданія, которыя они достойно завершили безтрепетнымъ принятіемъ жестокой смерти отъ рукъ своихъ нечестивыхъ гонителей. Изъ всѣхъ трехъ святыхъ мучениковъ св. Тараха былъ самый старшій; онъ сногсшибательно принялъ мученическій вѣнецъ уже въ преклонномъ возрастѣ; а св. Андроникъ пострадалъ за веру во Христа, будучи еще юношею. Святые мученики тридцать подвергались пыткамъ, прежде чѣмъ были совсѣмъ замучены: Первымъ на судѣ къ Нумерію Максиму былъ приведенъ Тарахъ, какъ самый старшій изъ обвиняемыхъ. На вопросъ правителя объ имени Тараха прежде всего безбоязненно и дерзновенно исповѣдалъ себя христіаниномъ, давая этимъ знать, что званіе христіанина несравненно выше и совершенѣе имени, унаслѣдованнаго отъ родителей. За такое исповѣданіе правитель повелѣлъ своимъ слугамъ быть Тараха по устамъ. Затѣмъ правитель сталъ убеждать Тараха посадить свою старость, исполнить царское повелѣніе — приступить и принести жертву богамъ,
которымъ и сами цари, обладающіе вселеніою, воздають поклоненіе. Когда же Тараѣ упорствоваля и называлъ служеніе царей идоламъ заблужденіемъ, то правитель за такую хулу царей повелѣлъ Тараѣ сокрушить челюсти. Но Тараѣ, и терпя страданія, не отрекался отъ своего убѣжденія. На новый увѣщенія правитель оставить свое безуміе, принести жертву богамъ, Тараѣ отвѣчалъ, что онъ не сотворить такого беззаконія, что онъ служить единому, великому и истинному Богу и жертвовать Ему приносить не въ крови, но сердцѣ чистомъ; онъ любить законъ своего истинаго Бога и не отступить отъ Него ради другаго пагубнаго закона, которыя повелѣваешь покитать камни, дерево, дѣла руку человѣческихъ и покланяться имъ. Тогда правитель повелѣлъ наносить удары Тараѣ по шипу. Святый, мученикъ терпя истязанія, говорилъ своему мучителю: „дѣлай, что хочешь, ибо мѣшешь власть надъ тѣломъ моимъ“. Видя такое упорство Тараѣ, правитель усилилъ истязанія мученика, повелѣлъ содѣлать съ него одѣяніе и бить жезломъ по обнаженному тѣлу. Но святый мученикъ, принимая раны, только выражалъ все большое упованіе на Бога и Христа Его. Слыши горячее выраженіе такого упованія, правитель сталъ обличать святаго мученика въ томъ же заблужденіи, въ которомъ онъ раньше обличалъ царей.

„Ты сказаешь сначала, говорилъ правитель св. Тараѣ, что служишь единому Богу, и вотъ теперь исповѣдующихъ двухъ,—Бога и Христа Его. Зачѣмъ же ты, служа этимъ двумъ, не хочешь знать нашихъ многихъ боговъ?“ Но тщетна была попытка Нумерія Максима уловить въ словахъ святаго мученика, онъ отвѣчалъ: „я исповѣдую единаго истиннаго Бога. Христосъ есть Сынъ Божій, единъ Божествомъ со Отцемъ и Духомъ Святымъ, на-
дожда всѣхъ христіанъ, и, ради Его страданія, мы спасаемся". Наконецъ Нумерій Максимъ, видя безуспѣшность своихъ попытокъ совратить святаго къ вдолокополоству и посредствомъ убѣжденія и посредствомъ насмѣлія, повелѣлъ надѣть на Тараха оковы и отвести его въ темницу.

На судѣ представалъ другой святой мученикъ—Провъ. Подобно своему предшественнику, онъ рѣшительно отказался принести жертву языческимъ богамъ. Онъ ни сколько не поколебался въ своемъ высокомъ и святомъ убѣжденіи различными льстивыми обѣщаніями правителя.

"Я не хочу, сказалъ ему святый мученикъ, чести отъ князей и не желаю твоей дружбы. Я прежде имѣлъ больше богатство, которое все оставьте, чтобы работать для Бога живаго". Правитель повелѣлъ обнажить святъ Прова и, растянувши, бить его суровыми жилами. Святый мужественно переносилъ истязанія, почитая мученія мастію для себя. Правитель повелѣлъ усѣпить истязанія, и вотъ святаго мученика повергнули на едину, и стали бить его жилами по чреву. Когда же Провъ, пытаяя жестокія страданія, воскликнулъ: "Помоги мнѣ, рабу Твоему, Господи!" правитель повелѣлъ истязателямъ насмѣхаться надъ мученикомъ и спрашивать его: "гдѣ же твой помощникъ?" Но свъ Прова не поколебали въ вѣрѣ въ Бога такія насмѣшки. Онъ мужественно исповѣдалъ: "Господь помогаетъ мнѣ и помогаетъ, и я всѣ эти муки вашія ставлю ни во что, онѣ меня не покорять волѣ вашей. Знайте, что когда мое тѣло ради Христа страдаетъ, тогда моя душа исцѣляется и оживляется"

Видя всю непоколебимость Прова въ своемъ убѣжденіи, Максимъ Нумерій приказалъ связать святому мученику
железом руки и ноги, бросить его въ темницу и запретить къ нему всякой доступъ, чтобы никто не могъ иметь какого-либо попечения о страдальцѣ.

Предь судилище предсталъ третій христіанинъ—Андроникъ. Видя его крайнюю юность, правитель сталъ ласково убѣждать его принести жертву языческимъ богамъ. „Пощади себя,— такъ говорилъ правитель святому юношѣ,—и послушай меня какъ отца; прежде тебя бывшіе и говорившіе безумныхъ слова не получили для себя никакой пользы; ты же почти богомъ, которые суть повелители и отцы наши; твоя юность возбуждаетъ во мнѣ сожалѣніе; разве ты не знаешьъ, что для тебя уже готовы великая муки?“ Но Андроникъ не поддался убѣжденію правителя и сказалъ ему: „ты считаешь меня, мучителя, безумнымъ, чтобы я оказался худшимъ изъ предварившихъ меня страдальцевъ; я готовъ на всякія муки“. Тогда Нумерій Максимъ велѣлъ обнажить Андроника и, святивъ, повѣсить его на деревѣ. Святой юноша на вновь воспослѣдовавшее предъ началомъ истязаній убѣжденіе принести жертву богамъ отвѣчалъ: „отъ юности моей я никогда не служилъ идоламъ, и теперь не стану приносить имъ жертвы“. Тогда, но повелѣнію правителя, тѣло Андроника стали строгать желѣзнными ногтями. Но въ средѣ жестокихъ мученій Андроникъ не сдавался на убѣжденія гонителей служить богамъ. Раздраженный нечоколебимою твердостью юноши въ своей вѣрѣ, Нумерій Максимъ велѣлъ бить его крѣпко нос уступать. Св. Андроникъ говорилъ, что цари, повелѣвая христіанамъ приносить жертвы языческимъ богамъ, совершаютъ великий грѣхъ. „Если ты захочешь правильно размыслить, говорилъ святой юноша правителю, то ты познаешь, какъ великъ грѣхъ и страшно беззаконіе при-
носить жертвы б'сямъ. Разгн'ванный мучитель вел'ль повержнуть Андроника и строгать ему бока. Св. мученикъ въ новыхъ страданіяхъ поперзалъ лишь большую силу для своего укр'вленія. „Укр'вился въ ранахъ плоть моя, говорилъ онъ своему правителю, не боюсь гн'ва твоего, мысль моя сильно ухищреній твоей злобы, и посему я пренебрегу муки“. Истощившись въ своихъ усп'еніяхъ обратить юношу на служеніе богамъ, Нумерій Максимъ приказалъ отвести Андроника въ оковахъ въ темницу.

Это первое истязаніе святыхъ мучениковъ происходило, какъ сказано было выше, въ Тарсѣ Киликійскомъ. Во второй разъ ихъ подвергли истязаніямъ въ другомъ м'стѣ, именно въ Мопсуестій (Полный М'сяцъ. Вост., арх. Сергія, т.. П., ч. 2. стр. 327). Первыми на судъ снова предсталь св. Тараѣ. Снова правитель сталь уб'здать его покориться царскимъ повел'ніямъ и принести жертву идоламъ; правитель об'якалъ ему за покорность большую честь. Но св. мученикъ по прежнему оставался непоколебимымъ. За это, по повел'нію правителя, святаго мученика стали бить по устамъ и выбили ему зубы. Правитель не удовольствовался такимъ истязаніемъ. Онъ приказалъ разложить огонъ и положить на него руки мученика. Тараѣ только радовался, что, подвергшись мучениямъ временнаго огня, онъ не впадетъ въ муки огня вѣчнаго, неугасимаго; въ своихъ жестокихъ страданіяхъ онъ почерпалъ все большую и большую силу для безпрепятственнаго перенесенія ихъ. „Зной, сказалъ мученикъ, что я силень помощью моего Бога и готовъ на всѣ муки, которыя ты мнѣ приготовишь“. Правитель повел'ль пов'зить святаго Тараѣ внизъ головою и развести подъ нимъ огонь, зат'мъ влиять въ ноздри мученика кр'пкій уксусъ, см'щанный съ
солъю и горчицею. Въ такой же степени жестокимъ ис-тязаніямъ подвергнуты были и остальные свв. мученики: Проза и Андроникъ: ихъ били, ихъ тѣла строгали острыми желѣзными ногтями, раны ихъ посыпали солью. Но, не успѣвши ни въ чемъ, правитель повелѣлъ ихъ до утра слѣдующаго дня отвести въ темницу.

Третье истязаніе святыхъ мучениковъ происходило на слѣдующій день въ Аназарвѣ (Полн. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, II т. стр. 327). Какъ и въ предшествующіе два раза, къ Нумерію Максиму привели сначала Тараха. Но-вья увѣщанія правителя и на этотъ разъ оказались со-вершенно безполезными. Тарахъ лишь жаждалъ новыхъ мученій, чтобы возрасталъ о Господѣ подвигъ его вѣры. Угрозы правителя подвергнуть мученика насильственной смерти нисколько его не страшили. „Безумно ты гово-ришь, сказалъ Тарахъ мучителю, объѣдаю тебя смерть: только тѣ умираютъ, которые дѣлаютъ зло; мы же, не вѣдая зла и страдая за Господа нашего, ожидаемъ по-лучить отъ Него воздаяніе“. Правитель, по своему за-кончнію въ языческомъ заблужденіи, рѣшительно не по-нимая святаго мученика, счелъ его самого безумнымъ, потому приказалъ его связать, и въ такомъ видѣ сталъ убѣжать его покориться. Но Тарахъ лишь просилъ, чтобы его не подвергали обычнымъ истязаніямъ, а опре-дѣлили для него сильнѣйшія муки: онъ воинъ и не бо-ится никакихъ мученій; онъ не хочетъ повиноваться волѣ своихъ гонителей, и потому пусть надуть на его голову всѣ ухищенія ихъ злобы. Максімъ Нумерій, раздраженный упорствомъ мученика, сказалъ: „Я не погублю тебя сразу, но долго мучить тебя буду, пока наконецъ не отдамъ истощенное тѣло твое звѣрямъ на растерзаніе. Не думай, чтобы по смерти твоей женщины умастили
твое тьмо ароматами и съ честию погребли тебя; я ис-
треблю тебя до конца". И вотъ для святаго мученика
начались жестокия истязания. Послѣ рѣшительно имъ за-
явленнаго отказа принести жертву богамъ, правитель ве-
лъть своимъ слугамъ наносить жестокие удары по лицу
и устамъ мученика. Затѣмъ были раскалены желѣзныя
полосы, и ихъ начали прикладывать къ честиямъ муче-
nika; бритвою ему обрѣзали уши, содрали кожу съ го-
ловы, и стали класть на нее раскаленные угли. Но Тарахъ
gоворилъ: "если прикажешь даже сдѣрать съ моего тьла
всю кожу, то и тогда не отступлю отъ Бога моего, Ко-
торый меня укрѣпить, чтобы я понесъ оружія брани
моей". Разсвирѣпѣвшій мучитель приказалъ еще жарче
раскалить желѣзнія полосы и класть ихъ подъ ноги св.
страдальца. Наконецъ Нумерій Максимъ приказалъ от-
вести Тараха въ темницу и на егъ мѣсто представить
новаго мученика.
Для истязаний привели Прова.
Послѣ новаго своего отказа принести жертву богамъ,
Провъ былъ повѣшень внизъ головою, раскаленными же-
лѣзными полосами ему стали опалять бока, и наконецъ
всыпли эти полосы въ хребетъ его. Провъ все муже-
ственно переносилъ, говоря: "да видитъ Господь съ не-
беси смиріе мое и терпѣніе". Тогда правитель рѣшилъ
насильственно заставить Прова принести жертву. Для
этого онъ приказалъ принести жертвенніе вино и мясо
и сказалъ: "влейте вино и мясо вложите въ уста его".
Провъ, противъ воли всхвишій идоложертвеннаго,
sказала, что такое яденіе съ его стороны ничего не оз-
nачаетъ, такъ какъ это было наслѣдѣ, и Господь знаетъ
истинную волю Своего страдальца. Испытавши безупѣш-
ность своего средства для совращенія Прова къ идоло-
поклонству, правитель приказал продолжать истязания. И вотъ святому мученику раскаленными полосами проткнули сухожилия, вбили въ его руки раскаленные острые гвозди, и наконецъ ослепили его, проколовши ему глаза. Но всѣчески и самымъ жестокимъ образомъ уязвляя тѣло святаго мученика, гонитель оказывался въ полномъ безсилии относительно его дущи. Прозвъ говориль: „ты отнялъ и глаза у моего тѣла, но никогда не можешь отнять живыхъ очей вѣры“.

Думалъ, что, можетъ быть, его усилия увѣчнщаются ус- пѣхомъ относительно самого младшаго изъ троихъ обви- няемыхъ христіанъ, правитель приказалъ отвести Прова въ темницу и представить на его мѣсто Андроника. Но и тутъ всѣ усилия правитель были тщетны: Андроникъ по прежнему оказался непоколебимъ въ своемъ христіан- скомъ убѣжденіи и упованіи. Тогда раздраженный гони- тель приказалъ взять сноповъ соломы, намочить ихъ мас- ломъ и сжечь на чревѣ юноши. Затѣмъ раскалили желѣз- ные полосы и стали ихъ кладьеть между пальцами рукъ мученика. Какъ Прова заставили насильно вкусить идоложертвеннаго, такъ то же самое сдѣлали и съ Андроникомъ. Но какъ онъ и послѣ этого проклиналъ идо- ловъ и кланяющихся имъ, то раздраженный правитель приказалъ вложить ему въ уста раскаленное желѣзо, вы- бить ему зубы и отрѣзать у него языкъ. Весь истерзан- ный мученикъ былъ отведенъ въ темницу.

На слѣдующий день, рано утромъ, въ 1000 шагахъ отъ города Аназарви, было устроено позорище, чтобы пред- дать святыхъ мучениковъ на съденіе дикимъ звѣрямъ. Больнѣя толпы народа отовсюду стекались, чтобы посмо- трѣть на казнь мучениковъ. Они, всѣдствіе великаго истощенія отъ трехъ предшествовавшихъ жестокихъ ис-
тяганий, не могли сами идти на место своих последних мучений. Поэтому некоторые из народов были заставлены волками, сопровождавшими страдальцев, нести их на позорище на своих плечах. Когда святые были брошены среди позорища, чтобы быть съеденными отъ зверей, то на окружающую толпу напал великий страх, и многие стали роптать на Нумерия Максима, и разошлись съ позорища, злословя правителя и его зверскую лютость. Но Нумерий Максим не был этим приведенъ въ смущение, и не отказался отъ истязаний святыхъ. Приказавъ оттмѣть негодующихъ, чтобы впослѣдствіи наказать ихъ, онъ велѣлъ выписать на позорище дикихъ зверей. Но ни одинъ изъ нихъ не прикоснулся къ святымъ мученикамъ. Раздробленный и ожесточенный правитель велѣлъ быть устроенъ позорища и выпустить еще болѣе свирѣпыхъ зверей. На позорище былъ выпущенъ недавно пойманый медведь. Но онъ, подошедши къ Андронику, лишь сталъ лизать его рани. По приказанію разгнѣванаго правителя, медведь былъ убитъ, и на его мѣсто была выпущена свирѣпая львица, своемъ появлениемъ на позорищѣ наведшая великий страхъ на собравшуюся толпу. Но и львица, подошедши къ мученикамъ, спокойно легла около Тараха, и, не смотря ни на какія раздерка, не хотѣла коснуться святыхъ страдальцевъ. Эти раздеркания, свирѣпаго зверя едва не кончились опасностью для собравшагося на зрѣлѣніе народа: львица чуть-бьло не выбѣжала за ограду позорища, и не бросилась на толпившихся кругомъ ея людей. Наконецъ правитель велѣлъ убить святыхъ мучениковъ. И волны зарубили ихъ мечами, и раздробили ихъ тѣла на части. Такъ скончались великие страдальцы Тараахъ, Провъ и Андроникъ. Ихъ святые тѣла были сожжены съ трупами
казненных преступников; десять воинов должны были стеречь останки мучеников. Все это делалось для того, чтобы христиане не узнали этих останков, и не взяли их для почетного погребения. Но три благочестивых христианина: Маркіанъ, Феликсъ и Верій, рѣшились во чтобы то ни стало, воспользовавшись благоприятнымъ временемъ, похитить для погребенія тѣла мучениковъ. И эти три благочестивыхъ мужа, пользуясь грозовою ночью, успѣли въ своемъ намѣреніи и съ честью погребли въ г. Аназарвъ останки страдальцевъ за вѣру Христову. Епископъ Авксентій II (V вѣка) выстроилъ въ Монсуестѣ, своей каѳедрѣ, церковь во имя этихъ мучениковъ и получилъ изъ Аназарва часть ихъ мощей, пославъ въ Аназарвъ часть мощей мученика Никиты. Въ 484 г.: Мартірій, патріархъ Іерусалимскій, при освященіи въ монастырѣ Евфиміевомъ храма, положилъ подъ престоломъ мощи этихъ трехъ мучениковъ. (Четы-Мипен. Полп. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, 2 т. 2. ч. Зам. стр. 327).

СВ. КОСМЫ, ЕП. МАІУМСКАГО.

Родители знаменитаго святаго Іоанна Дамаскина, жившіе въ городѣ Дамаскѣ, взяли къ себѣ на воспитаніе одного мальчика по имени Косму, родомъ изъ Іерусалима, лишившагося своихъ родителей — христианъ еще въ малолетствѣ. Родители святаго Дамаскина, люди благочестивые и неплѣнниковые, считали приѣзда какъ бы своимъ сыномъ и воспитывали его вмѣстѣ и наравнѣ съ собственнымъ своимъ сыномъ Іоанномъ. Они купили у агарянъ одного пнюка, также называвшагося Космою. Этотъ пнюкъ въ Италіи былъ захваченъ агарянами въ плѣнъ. Онъ былъ человѣкомъ очень мудрымъ и ученымъ.
Посему родители Дамаскина поручили ему воспитывать своих обоих отроков в слове Божием. Косма взял сть съ Иоанномъ очень многому научился отъ своего мудраго наставника. Пришедши же въ совершеннолетие, Косма оставилъ еутинный мiръ и ушелъ въ одну обитель, чтобь взятъ на себя великие подвиги иночества. Онъ много и сильно подвижался, славился въ церкви Христовой своею жизнью и богоизнанiемъ. Когда наступило время иконоборческой ереси, онъ подвигъ св. Иоанна Дамаскина выстури въ защите еяъ пиковъ и писать о поклонении имъ для правоверныхъ; онъ самъ во многомъ раздѣлялъ съ Иоанномъ Дамаскинымъ трудъ по составленiю сочиненiй въ защите еяъ пиковъ. Кромѣ того онъ составилъ для употребленiя въ церкви Божией много тропарей и каноновъ. Онъ постилъ пѣснями Лазарева воскрешенiе, входъ Господень въ Иерусалимъ, тайную вечерю, вольныя Христова страданiя и иные Господни праздники. Иерусалимскимъ патрiархомъ Косма былъ поставленъ во епископа майумскаго. Въ этомъ званiи онъ много потрудился для своей паствы и скончался, достигнувъ глубокой старости, послѣ 776 года (Четы-Миен. Полн. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2, ч. 1, стр. 271. Истор. обз. пѣвенопис. Филарета, арх. черн. стр. 287 и дал. Воскр. ч. т. V, стр. 237—240).

СВ. МУЧ. ДОМНИКИ.

Святая мученица Домника претерпѣла страданiя за вѣру, Христову въ гоненiе цари Дiоклияна. Она была схвачена языческими властями въ Аназарѣ кипрскаго, и представлена на судъ къ правителю Лисию. Сначала гонители били ей суровыми жилами и палили ей ноги
раскаленными железными полосами. Потом ее били палками, и перекручивали ей члены тела. Вся истерзанная, она была брошена в темницу, где и скончалась от истязаний в 286 г. 5 октября, имев 65 лет от рождения. (Пролог. Поли. Мъсяц. Вост. А. Сергія, т. II, стр. 271).

СВ. МАРТИНА, ЕПИСКОПА, МИЛОСТИВАГО.

Св. отец наш Мартин жил в IV век и родом был из Рима. Сначала он находился в военной службе, и прославил себя искусством в ратном деле; но вмешал он был тайным христианином. Время Мартина было временем неблагоприятным для жизни Христианской церкви, когда многие не осмеливались открыто исповедать вверу во Христа и предпочитали быть тайными христианами. То было время царствования Юлиана, который хотел всецело уничтожить христианство и на его место восстановить умиравшее язычество. Однажды случилось, что варвары открыли поход против Рима. Император Юлиан начался над войсками, которые должны были сражаться с варварами, назначил Мартина. Отправляясь в поход, Мартина увидел одного нищего, просвятого милостыней. Мартина, всегда отличавшийся большой любовью к нищим, снял с себя одежду, отдал ее нищему, и приказал его накормить. В ту же ночь Мартина явился во сне Христос и сказал: "Мартин, ты меня вчера накормил и головного накормил, и Я помогу тебе завтра". Действительно, на следующий день Мартина, уповая на силу Христову, вступил с варварами в сражение, победил их, сделал их даниками своего им-
ператора, и съ честью возвратился домой. Императоръ съ большой святостью торжественно встрѣтилъ своего славнаго полководца и достойно привѣтствовалъ его. При этомъ императоръ приказалъ ему принести жертву языческимъ богамъ. Но Мартинъ сказалъ: „я вѣрую въ Иисуса Христа, силою Котораго и побѣдили варваровъ; и теперь я хочу принести Ему жертву. Посему я прошу тебя: позволь мнѣ пребывать въ безмолвіи". Отпущенный императоромъ, Мартинъ оставилъ светлый миръ, пострпился въ монашество, напередь роздавъ все имѣніе свое нищимъ. Послѣ семи лѣтъ доброй монашеской жизни, Мартинъ былъ поставленъ, по откровенію Божію, во епископа въ Турѣ, галлыскомъ городѣ (во Франціи). Здѣсь, по благодати Божіей, Мартинъ сподобился пророческаго дара; онъ также творилъ много различныхъ чудесъ: изгонялъ бѣсовъ, воскрешалъ мертвыхъ. Онъ приводилъ въ покаяніе разбойниковъ и блудниковъ; спиралъ съ эллинами о вѣрѣ, и сокрушилъ ихъ кумировъ. Мартинъ, какъ и прежде, отличался большой благодѣтельностью, помогалъ бѣднымъ и облегчалъ ихъ страданія, посему и получилъ прозваніе милостиваго. Онъ въ мирѣ скончался около 400 года (Прологъ. Полн. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, II т. ч. 1, стр. 271).

ПРАЗДНОВАНИЕ СВ. ІОАННУ КРЕСТИТЕЛЮ.

Празднованіе святому Ioannu Крестителю 12-го октября установлено въ русской церкви въ 1800 году, на память перенесенія въ 1799 году изъ Мальты въ Гатчину части древа животворящаго креста Господня, чудотворной Філермской иконы Божіей Матери и десной руки св. Ioanna Крестителя.
Чудотворная икона, известная подъ именемъ Одигитрия Филермской, по преданию, была написана св. евангелистомъ Лукою, который послал ее въ Антиохию. Отсюда впослѣдствии святую икону перенесли въ Иерусалимъ. Въ V вѣкѣ греческая императрица Евдокія, супруга Теодосія Младшаго, путешествуя по святымъ мѣстамъ, взяла ее съ собой изъ Иерусалима и перенесла въ столицу Греческаго государства—Константинополь. Здѣсь она была поставлена во Влахернской церкви. Въ XIII вѣкѣ Константинополемъ овладѣли западные христианскіе крестоносцы. Св. икона Одигитрии была взята ими и увезена изъ Константинополя. Потомъ она досталась рыцарямъ ордена Иоанна Иерусалимскаго, которые наконецъ перенесли ея съ собою на островъ Родосъ. Въ началѣ XVII столѣтія этимъ островомъ завладѣли турки, и рыцари-иоанниты принуждены были переселиться на островъ Мальту. Сюда же ими перенесена была и св. икона Одигитрии. Въ конце XVIII столѣтія рыцарей мальтійскихъ постигло новое несчастье: на нихъ обратилось оруженіе французской революціи, и французы обманомъ завладѣли ихъ островомъ и столицею. Тѣсными врагами, рыцари обратились къ покровительству русскаго императора Павла I, и избрали его своимъ великимъ магистромъ (гроссмейстеромъ) и защитникомъ ордена. Когда императоръ Павелъ I принялъ на себя это званіе, то рыцари, въ благодарность за покровительство, 12 октября 1799 года прислали въ Гатчину чудотворную икону Филермской Одигитрии вмѣстѣ съ частью древа Іхвято-творящаго Креста Господня и десною рукою Иоанна Крестителя. Исторія этой руки Крестителя слѣдующая: она была принесена изъ Севасты (гдѣ первоначально погребено было тѣло Предтечи его учениками) въ Антиохію
еще евангелистомъ Лукою, и благоговѣйно тамъ сохранялась. Въ 965 году, когда магометане овладѣли Антиохією, десная рука Крестителя была перенесена изъ Антиохіи въ Халкидонъ, а отсюда съ большою честью и торжествомъ въ Константинополь, гдѣ и установлена былъ праздникъ въ воспоминаніе этого события, совершавшейся въ день собира св. Предтечи, 7-го января. По свидѣтельству русского паломника Антонія, десная рука Иоанна Предтечи находилась въ Царѣградѣ, въ царскихъ палатахъ, въ 1200 году; по свидѣтельству Стефана новгородца, паломника 14 вѣка, десная рука св. Иоанна Крестителя находилась въ монастырѣ Перивленто въ Царѣградѣ, а лѣвая на Іорданѣ. По взятіи Константинополя Магометомъ II, въ 1453 году, мощи и христіанскія святцы, и вѣлѣ его, были собраны и хранились въ царской сокровищницѣ за цѣнатю. Сынъ Магомета II, султанъ Баазетъ или Васпидъ, находился въ большой дружбѣ съ великимъ магистромъ странноприимнаго ордена родосскихъ или мальтійскихъ рыцарей — Петромъ Обисономъ, уважая въ немъ мужество и благочестіе. Въ знакъ дружественнаго отношенія къ нему и надежды на него, султанъ прислалъ къ нему правую руку Крестителя, которая сначала хранилась на островѣ Родосѣ, а потомъ, по завоеваніи его турками въ началѣ XVII столѣтія, была перевезена на островъ Мальту и отсюда наконецъ въ Гатчину. Всѣ присланныя въ Гатчину святцы были внесены въ отдѣленію придворную церковь. Отсюда въ день бракосочетанія великой княжны Елены Павловны онѣ были перенесены въ С.-Петербургѣ, въ церковь Спаса Нерукотворнаго образа, находящуюся въ зимнемъ дворцѣ. Ежегодно 12 октября эти святцы переносятся изъ С.-Петербурга въ Гатчину

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ.

Чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери, по сказанію древняго преданія, была написана св. евангелистомъ Лукой, спустя 15 лѣтъ по вознесеніи Господа, въ Гефсимании, гдѣ находился и гробъ Бого матери. Въ 458 году эта святая икона была взята изъ Иерусалима въ Царьградъ греческимъ императоромъ Львомъ I или великимъ. Здѣсь она сначала была поставлена въ церкви Богоматери-Питип (т. е. источника) и пребывала тамъ до времени царствования императора Ираклия. При немъ на Константинополь напали скифы. Осажденные стали молиться святой Иерусалимской иконѣ Богоматери, и врачи были совершенно побеждены и прогнаны. Тогда эта икона была перенесена во Влахернскую константинопольскую церковь и прославилась здѣсь многими чудесами. Въ 988 году, при царѣ Львѣ VI философѣ на Константинополь напали руссы. Поэтому случаю Иерусалимская икона Богоматери была перенесена въ городъ Корсунь или Херсонъ. Русскій великий князь св. Владмірь, крестившись въ Корсуни, получилъ въ даръ и принесенную въ этотъ городъ икону Богоматери. Потомъ она была отправлена святымъ княземъ Владміромъ въ Новгородъ, когда его жители обратились въ христианскую вѣру. Св. икона Иерусалимская была поставлена въ Софійскомъ соборѣ и пребывала въ немъ до времени по-
Свв. муч. 70, умерли за вѣру. Христову отъ меча.
Св. мученица Малфеева застрелена.
Св. муч. Андрій приняла смерть въ разженномъ волѣ.
Св. Іасонъ, епископъ Дамаска, скончался въ мирѣ.
Свв. Андромахъ и Діодоръ сожжены за вѣру Христову.
Св. Прокопій, епископъ ефесскій, скончался въ мирѣ.
(Полный мѣсяцесловъ Вост. арх. Сергія, т. II, ч. 1, стр. 271—272).

ПРЕП. АМФИЛОХІЯ, ИГУМЕНА ГЛУШИЦКАГО.
Преподобный Амфилохій былъ ученікомъ великаго пустынножителя Діонисія (ум. 1-го іюня 1437 года), основателя двухъ обителей, Глушницкой (въ Вологодской губерніи) и Софіевской. Преподобный Амфилохій пришелъ къ св. Діонисію въ Глушницкую обитель изъ вели-

МАКАРИЯ, ПРЕПОДОБНАГО ГЛУШИЦКАГО.

Макарій, преподобный глущицкій, былъ родомъ изъ Ростова. Съ 12-ти лѣтняго возраста преподобный началъ подвизаться въ Глущицкой обители подъ руководствомъ великаго подвижника Діонисія глущицкаго, и былъ возлюбленнымъ его послушникомъ. По смерти игумена глущицкаго Амфилохія, преп. Макарій сталъ достойнымъ его преемникомъ. Мошни преп. Макарія почиваютъ подъ

ПРЕП. ТАРАСІЯ, ИГУМЕНА ПЕРМСКАГО.

Тарасій, игуменъ глухницій, сначала былъ игуменомъ въ Пермской области. Впослѣдствіи онъ оставилъ свое начальническое служеніе, и пришель къ Діонисію глу- 

щницому, чтобы быть его ученикомъ и подражателемъ его подвижнической жизни. Преп. Діонисій съ любовию принявъ святаго игумена, и онъ по дѣлъ руководствомъ великаго подвижника находился въ продолженіе десяти лѣтъ, проводя истинно монашескую, суровую и уединен- 

ную жизнь. Преп. Тарасій не многимъ пережилъ своего возлюбленного наставника: онъ умеръ вскорѣ послѣ его смерти. Мощи преп. Тарасія почиваютъ подъ спудомъ. 

Служба ему общая съ другими глухницами угodyніками. (Истор. Росс. Иерарх. III, 701—702 стр. Истор. слов. о русск. евл. стр. 259. Русск. евл. Филарета, арх. черн.).

Ѳеодосій, преподобный глухницій, подвизался въ Глу- 

щницкой обители при великомъ основателѣ ея и подвиж- 

никѣ—преп. Діонисія. Мощи его почиваютъ подъ спу- 

домъ, рядомъ съ мощами препод. Тарасія глухницаго. 

Волѣе намъ ничего непозвѣстно о преп. Ѳеодосія. (Истор. слов. о русск. евл. стр. 283. Истор. Росс. Иерарх. III, 702. Русск. евл. Филарета, арх. черн.).

СМОЛЕНСКІЯ ИКОНЫ ВОЖІЕЙ МАТЕРИ ПОДЪ ЯРОСЛАВЛЕМѢ.

Чудотворная икона Одигитріи Смоленской явилась въ 1642-мѣ году въ Троице-Сергіевѣй лаврѣ архимандриту
Адриану. Эта икона стояла у него в келлии. 12 октября
упомянутого года Адриан во время молитвы услышал
от святой иконы голос: „иду, иду въ предѣлы града
Ярославля, въ новосозданный монастырь во имя моє“. Адрианъ
пришелъ въ большой страхъ. Но, успокоившись,
онъ послалъ святую икону съ монахомъ Германомъ въ
tо мѣстѣ, которое на реку голосъ. Указанный монастырь
находился въ 5-ти верстахъ отъ Ярославля въ Бору. Братія
этого монастыря торжественно, съ крестнымъ ходомъ,
встрѣтила св. икону, и по построении и освященія
храма поставила ее въ немъ у царскихъ дверей, на
правой сторонѣ. Отъ св. иконы Богоотецъ произволено
много различныхъ чудесъ. (Слава Пресвятой Владычицы,
ч. III, отд. 3 стр. 108—109).

РУДЕНСКІЯ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Руденская икона Божіей Матери явилась въ 1687 г.,
въ мѣстечкѣ Рудн, Могилевской епархіи. На этой иконѣ
Божія Матерь изображена держащею на лѣвой рукѣ Божественнаго Младенца, съ благословляющею десницѣю;
обѣ руки Спасителя простерты къ Богоматери; на Ней
и Спасителѣ находятся короны.

Подобное изображеніе Руденской иконы Божіей Матери
находится въ селѣ Бубнахъ, Лубенскомъ полку, Роменской сотнѣ.

Въ Покровской церкви бывшаго города Аленни
(Харьковской губерніи) мѣстно чтится, какъ чудотворная,
икона Руденской Божіей Матери. Она написана на
холстѣ, наклеенномъ на дошку рукою малороссійскаго
художника. По преданию, въ Аленни она принесена изъ
мѣстечка Браилова священникомъ Петромъ Андреевымъ,
удалившимся оттуда отъ преслѣдованія уніатовъ. (Описа- ніе харьковской епархіи, преосв. Філарета, кн. 3, 48 1).

КАЛУЖСКАЯ ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Эта икона Богоматеріи та самая, которой праздникъ совершается еще 2 сентября, которая явилась въ 1748 г. и находится въ селѣ Калужкѣ. Въ 1812 году, по случаю нашествія французовъ, Калужская икона Богоматеріи была перенесена изъ Калуги въ г. Ефремовъ. Бывшие здѣсь штабные французы увидѣли, что они въ походѣ къ Калугѣ и подъ Малоярославцемъ неоднократно видѣли принесенный образъ стоящимъ въ воздухѣ, и въ это время были побѣжденны русскими. Также и крестьянка графа Разумовскаго, Параскева Алексѣева, удостоилась видѣть Калужскую икону Богоматеріи, стоящую въ воздухѣ и окруженную ангелами. Когда объ этихъ видѣніяхъ было доведено до свѣдѣнія Государя Императора Александра I, то по его соизволенію и по благословенію Святѣйшаго Синодъ установлено было навсегда, въ память избавленія города Калуги отъ нашествія французовъ ежегодно праздновать чудотворной Калужской иконѣ Бого матеріи и совершать съ нею вокругъ города крестный ходъ. (Слава Пресвятой Владычицы, ч. III, отд. 3, стр. 88. Дебольскаго, дни богослуж. кн. 1, стр. 143).
13-е число.

Свв. мучч. Карпа, Папилы, Агаюдора и Агаюоники. Св. муч. Флорентия. Прп. Никиты исповедника. Св. мученика Вениамина, диакона.

(Св. мучч. Дисфора. Св. муч. Антигоны. Св. муч. Хрисы. Седмисеверных иконы Божией Матери).

СВВ. МУЧЧ. КАРПА, ПАПИЛЫ, АГАЮДОРА И АГАЮОНИКИ.

Свв. мучч. Карпъ, Папила, Агаюдоръ и Агаюоника пострадали за веру Христову въ гоненіе царя Декія, около 251 года, въ Пергамѣ. Карпъ и Папила были родомъ изъ названного города, памятнаго весьма благочестивыхъ родителей, и сами прославлялись добродѣтельною жизнію. Агаюоника была сестра Папилы, а Агаюдоръ состоялъ при немъ и Карпъ въ качествѣ раба. За свою добродѣтельную жизнь Карпъ былъ поставленъ епископомъ въ Отписирѣ, а Папила за такую же жизнь была почтена саномъ диакона. Святые мученики оказались вполне достойными своего новаго высокаго званія: они ревностно трудились для церкви Христовой, и слава о нихъ распространилась далеко по окрестностямъ. Но эта большая извѣстность и слава святыхъ служителей церкви сдѣлалась причиною доноса на нихъ царю Декію: ему
сказали, что они не воздают поклонения языческим богам и проклинают их. Декій назначил чиновника Валерія для разъяснения дела. Валерій, прибывъ въ область Оватирскую, издалъ приказъ, чтобы всѣ живущие въ ней собирались въ одно мѣсто и принесли жертву богамъ. Самъ собою разумѣется, что Кардъ и Папила не захотѣли исполнять приказа царскаго чиновника, и не пришли на мѣсто жертвъ. Не находя ихъ среди собранаго народа, Валерій приказалъ ихъ отыскать и представить къ себѣ. Когда святые были приведены къ нему, Валерій сталъ требовать отъ нихъ—загладить свое преступление и принести жертву богамъ. За покорность Валерій обѣщалъ святымъ честь, которая превзойдетъ ихъ славу въ христіанскомъ мірѣ. Но убѣжденія чиновника не подѣйствовали на нихъ. Тогда онъ приказалъ обнажить святыхъ, возложить на нихъ шеп желѣзнаго цѣпи и въ такомъ видѣ водить по городу. Святыхъ безчестили; надъ ними ругались и издѣвались. Думая, что послѣ такого безчестія они откажутся отъ своего убѣжденія, Валерій сталъ ласково уговоривать ихъ покориться. Онъ указывалъ имъ на то, что съ религіею ихъ предковъ тѣсно связаны слава и благодарность римскаго государства: благодаря помощи своихъ боговъ, оно возвысилось на степень величайшаго государства въ мірѣ, покорило себѣ столь много странъ и народовъ. Но въ глазахъ святыхъ не много значила такая ссылка на давность государственной религіи. „Не все старинное, отвѣчали они Валерію, есть вѣчное и честное, но только доброе и правое. Ваши боги суть не что иное, какъ только дѣло рукъ человѣческихъ; они нѣмы и глухи, и не только другимъ, но и для себя ничего не могутъ сдѣлать“. Разгнѣвался Валерій, слышая такія слова святыхъ, и рѣшилъ подвергнуть ихъ исте-
заняя.

Предше всего онъ отдалъ имѣніе святыхъ на разграбленіе донесчикамъ на нихъ. За тѣмъ святыхъ привязали къ лошадямъ, и пошли ихъ въ Сардию, отстоявшую отъ Овациры на день пути. Трудно было святыхъ мученикамъ бѣжать наравнѣ съ лошадьми: много разъ Карпь и Папила падали и были влекомы по землѣ. За ними послѣдовали въ Сардию ихъ рабъ Агаедоръ, сосредавъ своимъ господамъ. Онъ сталъ служить имъ по приходѣ въ Сардию. Здѣсь святые были чудесно укрѣплены для предстоящаго перенесенія истязаній, и на утро бодрыми предстали предъ гонителя. На всѣхъ его убѣжденія они отвѣчали отказомъ принести богамъ жертву. Балерій рѣшилъ пока щадить ихъ и приказалъ подвергнуть истязаніямъ Агаедора. Его распространели по землѣ и стали нещадно бить воловыми жилами. Свят. мученикъ изнемогалъ подъ ударами. Кровь ручьями лилась изъ его тѣла; оно отпадало кусками; стали обнаруживаться внутренности. Агаедоръ не могъ вынести страшныхъ мукъ истязаній и умеръ подъ ударами. Тѣло его, по приказанію Балерія, было оставлено безъ погребенія, въ естѣдъ звѣрямъ и птицамъ. Но нѣкоторые изъ христіанъ ночью взяли брошеннное тѣло Агаедора и тайно съ честью погребли его.

Балерій думалъ, что жестокія истязанія и ужасная смерть Агаедора подъѣздуютъ на Карпа и Папиле, и они покорятся, и принесутъ жертву богамъ. Но цвѣлые мученики по прежнему пребывали непоколебимыми въ своемъ высокомъ христіанскомъ убѣжденіи относительно суетности языческой религіи. Тогда ожесточенный мучитель снова приказалъ привязать ихъ къ конямъ и вьстѣб съ ними гнать ихъ изъ Сардіи въ Пертамъ. На слѣдующій день на святыхъ мучениковъ надѣли тяжелыя
оковы и снова погнали в далекий путь. Но и послѣ такого истязания святые отказались принести жертву богамъ. Тогда Валерій приказалъ повзять мученика Карпа и жестоко свѣть его по обнаженному тѣлу терновыми рогами. Отъ сильнаго свѣденія куски тѣла летѣли въ воздухѣ. Затѣмъ истязатели стали налить факелами ребра св. Карпа и раны его посыпали солью. И инными многими способами мучили Карпа, пока наконецъ истязатели не утомились и не отвели его въ темницу.

Валерій приказалъ привести къ себѣ св. Папиля, и сталъ спрашивать его, изъ какого онъ рода и чемъ занимаются, какъ будто бы видѣлъ мученика въ первый разъ. Святой, давая отвѣты чиновнику, между прочимъ сказалъ, что онъ обладаетъ искусствомъ врачевства, которое, впрочемъ, не зеліями пользуетъ, а происходитъ отъ Бога, и помогаетъ не только тѣлу, но и душевнымъ болѣзнямъ. Нужно замѣтить, что Валерій самъ былъ знакомъ съ врачебнымъ искусствомъ. Онъ усмѣшился, чтобы мученику было плавно это искусство безъ изученія Галена и Гиппократа, знаменитыхъ древнихъ врачей, оставившихъ послѣ себя много сочиненій относительно врачеванія. Но Папиля отвѣчалъ, что никто не можетъ исцѣлить кого-либо, если не подаешь къ тому силы Христосъ; и боги языческіе, отъ которыхъ ждутъ всякихъ чудесъ и исцѣленій, ни въ чемъ не могутъ помочь людямъ, если уже не могутъ помочь самимъ себѣ. При этомъ Папиля указалъ на одного слѣпаго, сидѣвшаго рядомъ съ чиновникомъ, и предложилъ, чтобы языческіе боги исцѣлили этого несчастнаго. Въ случаѣ исцѣленія Папиля обѣцалъ покориться и принести жертву богамъ. Но Валерій сказалъ: „можетъ-ли кто быть, ко-
торый исцѣлилъ бы его?" Св. мученикъ отвѣчалъ, что не только эту, но и всякую иную болѣзнь можетъ исцѣлить тотъ, кто призоветъ Христа, Цѣлителя всѣхъ недуговъ. Валерій предложилъ Пацилѣ самому исцѣлить слѣпаго. Св. мученикъ не отказался отъ предложения, но только пожелалъ, чтобы прежде попробовали исцѣлить слѣпца языческіе врачи, призвавши на помощь кого-либо изъ своихъ боговъ; всѣдствіе безсилия ихъ разительныѣ откроется сила Христова, и никто не будетъ вправѣ приписать чудо богамъ. Тогда Валерій призывалъ своихъ жрецовъ и приказывалъ имъ обратятся къ богамъ съ молитвою, чтобы исцѣлился слѣпой. Жрецы начали призывать боговъ своихъ: кто Аполлонъ, кто Зевса, кто Меркурія. Въ продолженіе цѣлаго дня они молились богамъ своихъ, взывали къ нимъ, и приносили жертвы имъ, но прощеніе не получалось, и слѣпецъ по прежнему не видѣлъ. Тогда св. Папила, обратившись къ небу, сталъ призывать милосерднаго Господа, и, прикоснувшись къ глазамъ слѣпаго, сотворилъ на немъ крестное знаменіе. Слѣпой внезапно прозрѣлъ. Но онъ прозрѣлъ не опредъ только тѣлесными очами, а прозрѣлъ и очами духовными: его сердце коснулся лучъ божественного свѣта; прозрѣвшій какъ бы пробудился отъ сна, призналъ всю суетность поклоненія идоламъ, обратился къ единому Богу и увѣрился во Иисуса Христа. Но не только для этого человѣка, а и для многихъ другихъ такое поразительное чудо было причиною обращенія въ христианство. Валерій же только еще болѣе ожесточился, и приказалъ повѣсить святаго на деревѣ и бить его нещадно. Ожесточеніе Валерія побуждало его все болѣе и болѣе усиливать истязанія мученика: его бока стали палить огнёмъ, наконецъ въ него начали бросать каменья-
Спустя немного дней, мучеников снова подвергли истязаниям. В землю вбили гвозди, острียม вверх, набросали также черепов, и на все это положили обнаженные тела святых, влочили их и жестоко били. Затем выпускали на святых диких и свирепых зверей, но они не бросались на них. Тогда, по приказанию Валерия, была приготовлена большая печь, и в нее были ввергены святые. К ним в разженную печь вошли сестра св. Папила Агаоника. Она, желая умереть за Христа, рвилась на тв же подвиги, которые предстояли свв. Карпу и Папил. Но вдруг пошел большой дождь, и им огонь в печи был погашен. Когда святые вышли из печи невредимыми, Валерий приказал отсечь им мечем головы. Так скончались святые Карп, Папила и Агаоника. Святых тела их, брошенных на безвестие, были тайно взяты христианами и с честью погребены (Четырнадцатый Минаев).

СВ. МУЧ. ФЛОРЕНТИЯ.

Св. муч. Флорентий родился в г. Солун и был апостольским учеником. Он был ревностным христианином, — смело говорил против поклонения языческим богам и всех учил Христовой воле, а христиан утверждал в добрых долях. За такую деятельность он был схвачен и приведен на суд к языческим властям. Здесь он открыто и дерзновенно заявил, что языческое боги суть не что иное, как только простое дерево и камни, золото и серебро, медь и железо, бездушные и безчувственные идолы. За это святого подвергли жестоким истязаниям: его били, пове-
силы на деревья и строгали железными острыми когтями; наконец развели больший огонь и бросили в него святого мученика. Он кончался в ужасных страданиях (Пролог).

ПРЕПОДОБ. НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА.

Преп. Никита родился около 763 года в Пафлагонии в благочестивом и богобоязненном семействе. Семнадцати лет Никита пришел в Константинополь для получения образования, после этого поступил на государственную службу. В то время императорской престол занимала супруга умершего императора Льва IV, Ирина, за малолетством своего сына Константина. Она сдалала Никиту начальным над всем царским дворцом. На такой службе Никита достиг до патрицисского звания. Потом он назначен был правительством в Сицилию.

Достигнув высокого положения, Никита сознал всю тяжесть и суровость морских званий и благ, и взял желание постричься в монашество. Но бывший тогда император Никифор I и его сын Ставракий не захотели отставить Никиту от занимаемой им государственной должности. Но когда на императорский трон вступил Михаил Рахковей, то Никита выпросила у него дозволение оставить свою службу и постричься в монашество. Впрочем, Никита было позволено сдѣлать это только с тѣм условием, чтобы он не оставлял столицы, а постоянно жил в обители, находившейся при Золотых воротах, в т. н. Хрисоникіи. Никита принял иноческій сань в 813 году, имѣя 50 лет отъ
роду. Вскоре после этого на императорский престол вступил Лев Армянин. Он воздвиг гонение на иконопочитание. Никита, не вынося безчестия, наносимого святым иконам, оставил столицу и удалился в пригород, — в один находящийся здесь монастырь. Тут он стал жить какъ послѣдний между братіею. Нѣкоторые изъ враговъ Никиты донесли на него, что онъ скрывается у себя икону Спаса, которую вывезъ изъ Рима. Властями были отправлены къ Никитѣ чиновники, которые съ угрозами стали требовать отъ него выдачи скрываемой имъ у себя иконы. Преподобный рѣшительно отказывался отдать ее чиновникамъ. Тогда они подкупили одного монаха, и, благодаря его помощи, похитили у Никиты святую икону. Наругавшись надъ нею, они приказали держать святаго въ обители взаперти. Еще преподобному Никитѣ пришлось пострадать за поклонение иконамъ, когда императорский престол занималъ иконоборецъ Теофиль. Имъ былъ посланъ къ Никитѣ царедворецъ, чтобы потребовать отъ преподобнаго признанія имъ иконоборческаго патриарха Антонія и отверженія иконопочитанія. Въ противномъ случаѣ преподобному угрожалось низгнаніемъ изъ обители. Святый иповѣдникъ отказался исполнить нечестивыя требованія императора и подвергнулся за это низгнанію. Оставивши обитель, въ которой жилъ, Никита переходилъ съ мѣста на мѣсто и умеръ около 838 года. 75 лѣтъ отъ роду. (Плолог. Поли. Мѣсяць. Вост. А. Сергія, т. II, ч. 2, стр. 329).

О св. муч. Вениаминѣ, діаконѣ, пострадавшемъ за Христа въ Пѣрсидѣ, см. 31 марта.

Св. муч. Доскоръ усвѣченъ за вѣру Христову мечемъ въ царствованіе Дюклоніана. (Поли. Мѣсяць. Вост. А. Сергія, т. 2, ч. 1, стр. 272).
СВ. МУЧЕНИЦЫ ХРИСЫ-ЗЛАТЫ.

Св. мученица Златы родилась и пострадала въ мегленской болгарской епархіи, въ селеніи Златенѣ. Златы была дочь простаго бѣднаго болгарскаго поселянина въ названномъ селеніи. Она въ высокой степени отличалась многими, какъ тѣлесными, такъ и душевными совершенствами. Ея рѣдкая физическая красота и была причиностю, по которой она сподобилась принять мученическій вѣнецъ. Одинъ вѣстный турокъ, предстившись поразительною красотою Златы, возгордилъ къ ней неудержимою страстью, и рѣшилъ, во что бы то ни стало, достигнуть удовлетворенія ея. Однажды Златы отправилась въѣстѣ съ своими подругами въ лѣсъ за дровами. Турокъ, подговаривши своихъ товарищей, неожиданно напалъ съ ними на женщинъ въ лѣсъ, схватилъ Злату и увелъ ее въ свой домъ. Эдѣсь турокъ сталъ всячески склонять ей къ принятію ислама: онъ давалъ ей обѣщаніе женить на ней, если она приметъ магометанскую вѣру, въ противномъ же случаѣ грозилъ ей жестокими истязаніями. Но Златы на увѣщанія и угрозы турка мужественно говорила: „я вѣрую и поклоняюсь только Господу Иисусу Христу, Онъ единственный Женщина мой, отъ Котораго я никогда не отрѣкусь, что бы вы со мною ни дѣлали, хотя бы даже изрубили меня на части!“—Турокъ, видя, что онъ самъ не можетъ склонить Злату къ своей вѣрѣ, послалъ къ ней женщинъ, чтобы онъ употребили всѣ возможныя средства и хитрости для совращенія нечестной дѣвушки въ исламъ. Но всѣ многочисленныя усилия этихъ женщинъ были тщетны: Златы оставалась непоколебимой въ христианской вѣрѣ. Тогда, для убѣжденія дѣвушки, были призваны ея родители и сестры; имъ
было объявлено, что, если они не станут уговоривать дочь принять ислам, то ее убьют за упорство, а их подвергнут жестокому истязанию и полному разорению. Подъ влияніем таких угроз, родные Златы склонились на сторону турок и стали угооваривать ее уступить их требованиям и принять ислам. Положение мужественной дочери было очень затруднительно: въ ней происходила великая внутренняя борьба между чувством естественной любви къ родителямъ и долгомъ христианскимъ. Мольбы и слезы матери, отца и сестеръ раздирали сердце Златы, которое было такъ полно величайшей любви къ родному семейству. Однако долгъ побѣдило: природное влеченье къ призывнымъ. „Если же и вы признаете меня, сказала Злата своимъ роднымъ, — отказаться отъ Христа, истинаго Бога, то вы не родители и не сестры мои. Послѣ этого я отказываюсь отъ васъ. Вмѣстѣ ваш отецъ моимъ будетъ Господь Иисусъ Христосъ, материну—Владычицу присвятаго Богородицы, святые же мученицы и мученицы будутъ моими братьями и сестрами!“—Турокъ увидѣлъ, что все убѣжденія бесплодны, поэтому рѣшился прибѣгнуть къ физическимъ истязаніямъ. Сначала, въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, истязатели ежедневно били Злату палками; потомъ начали вырѣзывать изъ ея синевы ремни и вбивать ихъ передъ ея глазами, чтобы возбудить въ ней больший ужасъ. Можно вообразить, какія ужасныя страданія должна была терпѣть невинная дочь, какъ сильно ослабѣли ея силы отъ потери крови! Наконецъ истязатели рѣшились совсѣмъ покончить съ святою мученицею: они накапали жглъзный прутъ и прокололи имъ голову съ одного уха до другаго; дымъ выходилъ изъ рта и ноздрей невинной страдальцы. Она переносила невыносимыя стра-
данія съ какимъ-то сверхъ естественнымъ терпѣніемъ. Видимо благодарная сила Божія укрѣпляла ее. Во время истязаній св. мученицы, до нея дошелъ слухъ, что въ селеніи находится игумень Ставропигицескаго аѳонаскаго монастыря Тимоѳей, духовникъ ее отца. Она послала къ нему одного христианина съ усердной просьбой—помочь за нее, чтобы Господь сподобилъ ее достойно завершить мученический подвигъ. И Господь даровалъ ей силу устоять въ вѣрѣ и упованіи до конца. Мучители понесли Злату въ пустырѣ, и изрубили все ея дѣственное тѣло на мелкія части. Св. мученица Злата пострадала въ 1795 году. (Христианскіе мученики, пострадавшие на востокѣ, свящ. Петра Соловьева стр. 275—279).

СЕДМІЕЗЕРНЫЯ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Седміезерная икона Божіей Матери находится въ Семіезерской Вологодской пустынѣ, въ Казанской епархіи. Эта пустынь находится въ 17 верстахъ отъ города Казани. Она получила свое название отъ того, что прежде она была окружена семью небольшими озерками, которые впослѣдствіи слились между собою, и теперь составляютъ одно большое озеро. Въ Седміезерную пустыню святая икона Божіей Матери была принесена въ 17 вѣкѣ основателемъ этой обители, инокомъ Евѳміемъ. Евѳмій, родомъ изъ Устюга, сначала жилъ въ одномъ изъ монастырей около этого города. Затѣмъ Евѳмій вмѣстѣ съ братомъ переселился въ Казань и сталъ искать себѣ въ ея окрестностяхъ мѣста для основанія новаго монастыря. Такое мѣсто Евѳмій и нашелъ въ дикой и уединенной Седміезерной пустынѣ, издавна служившей для пребыванія подобныхъ Евѳмію отшельниковъ. Поселившись въ этой пустынѣ, Евѳмій своею жизнью про-
славился. Слухъ о благочестивомъ пикъ—подвижникѣ сталъ привлекать въ Седміезерную обитель многихъ другихъ пустыннолюбцевъ, которые съ радостью были принимаемы Евоиміемъ. Когда собралось много народа и другихъ пиковъ, Евоимій испросилъ у Казанскаго митрополита Матея благословеніе на построеніе въ Седміезерной пустыни храма и на учрежденіе въ ней обители. Вновь возникшая обитель была очень бѣдная, и не имѣла того великколѣпія, которое мы видимъ въ ней теперь. Но она вмѣщала въ себѣ сокровище, которое и донынѣ остается и навсегда останется лучшимъ украшеніемъ обители. Это былъ чудотворный образъ Божіей Матери, по своему изображенію смоленскій. Евоимій принесъ эту икону изъ Устюга. Ею благословилъ Евоимій свою новую обитель. Торжественно-провожаема была икона Богоматери въ пустынѣ жителями Казани. Все Казанское духовенство собралось въ каѳедральный соорѣ. Самъ митрополитъ Матей совершилъ молебствие, и по молебствіи, преклонивъ главу свою подъ икону Богоматери, произнесъ слѣдующую пророчественную молитву: „Ты отходишь отъ насъ, Госпоже наша! Благослови пустыню, въ которую идешь Ты, и спаси обитателей въ ней. Но съ ними призри и насъ милостиво; ибо вся страна наша въ именіи Твоемъ, Владычице!“ Множество народа сопровождало св. икону въ пустынѣ. Вратія Седміезерной пустыни радостно встрѣтила ее и поставила въ новоустроенномъ храмѣ Вознесенія (Слава Пресвятої Владычицы, ч. III, стр. 34—39).
14-е число.

Свв. мучч. Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий. Св. мучч. Сильвана пресвитера. Препод. Параскевы сербьинии. Преп. Николы Святоши.

(Память чуда св. Параскевы на о. Хіосс. Яхромскія иконы Божіей Матери).

СВВ. МУЧЧ. НАЗАРИЙ, ГЕРВАСІЙ, ПРОТАСІЙ И КЕЛСІЙ.

Свв. мучч. Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали за вѣру Христову въ царствованіе Нерона (54—68) въ Медиоланѣ. Назарий родился въ Римѣ и былъ сынъ еврея Африканы и христіанки Перпетуи, крещенной апостоломъ Петромъ. Достигнувъ отроцескаго возраста, Назарий, подъ влияніемъ своей благочестивой матери, рѣшилъ принять христіанскую вѣру и крестились отъ епископа Лина. По наступлѣніи совершеннолтія, Назарий взялъ у своихъ родителей подобающую ему часть имѣнія и, оставивши Римъ, удалился въ Медиоланъ. Здѣсь онъ сталъ заниматься благотворительною дѣятельностью: онъ раздавалъ милостыню нищимъ и служилъ своимъ имѣніемъ страдальцамъ за вѣру Христову, содержавшимся въ тымницѣ. Въ это время Неронъ воздвигъ гоненіе на христіанъ, и многіе изъ нихъ за исповѣданіе
своей върьбы были мученики и заключаемы въ тюрьму. Въ числѣ этихъ мучениковъ находились Гервасий и Протасій. Они были близнечи. По смерти своихъ родителей, пострадавшихъ за вѣру Христову, они 10 лѣтъ подви- зались въ постѣ и молитвахъ, потомъ за исповѣданіе своей вѣры были заключены въ тюрьму въ Медіоланѣ. Св. Назарій часто навѣщалъ ихъ въ заключеніи и утѣ- шалъ своюо бесѣдою. Онъ такъ полюбилъ страдальцевъ, что восхотѣлъ усердно подражать имъ и положить душу свою за Христа распятаго. Вскорѣ до языческихъ вла- стей дошло о Назаріи, что онъ посѣщаетъ христиан- скихъ мучениковъ, утверждаетъ ихъ въ вѣрѣ и служить имъ своимъ имѣніемъ. По распоряженію медіоланскаго градоправителя, Назарій былъ схваченъ и приведенъ къ нему на судѣ. За свой рѣшительный отказъ признать отечественныхъ боговъ и почтить ихъ жертвами и по- клоненіемъ, Назарій подвергся истязаніямъ. Сначала, по приказанию градоправителя, святаго исповѣдника били по устамъ, потому ему стали наносить удары палками, и наконецъ съ безчестіемъ выгнали изъ города. Изгнан- никъ радовался, что сподобился принять за Христа ра- ны и вспоминалъ слова Господни: „Блаженъ есть, вѣдь поносить вамъ, и иженутъ и рекутъ всѣхъ волю глаголъ на вы, лежуче Мене ради: радуйтесь и веселитесь, яко мѣда ваша мноха на небесныхъ“ (Мф. 5, 11). Св. Наза- рія огорчала только разлука съ своими возлюбленными друзьями, Гервасіемъ и Протасіемъ, съ которыми онъ такъ желалъ виѣстѣ умереть. Св. исповѣдникъ прибылъ въ Галлію, и адѣсь сталъ ревнѣственно трудиться въ бла- говѣстованіи Христовомъ. Находясь однажды въ городѣ Кимеллѣ (или Кимелѣ близъ Ниццы), Назарій крестилъ у одной благородной женщины-христіанки младенца трехъ
лать, по имени Келсия, и стал воспитывать его в христианском благочестии. Когда Келсий пришел в возраст, то сделался спутником Назария в его проповеднической деятельности. Разделяя труды своего учителя, Келсий скоро сравнялся с ним в своей деятельности, и затем потерял ви́деть с ним одинаковых истязаний и муки, и наконец сподобился принять равный мученический втнец. За свою миссионерскую деятельность Назарий и Келсий были схвачены, по приказанию градоправителя Диновия, и брошены в темницу. Жена Диновия, увидав отрока Келсия, пожалела его малый возраст и тьмы юную красоту, и стала усердно просить своего мужа, чтобы он отпустил Келсия ви́дут с своим учителем на свободу. Диновий склонился на усердное прошение своей жены и освободил заключенных. Так и они на этот раз счастливо изъяли истязаний и, может быть, даже смерти. Но скоро им пришлось испытать и то и другое. Из Кимеля свв. Назарий и Келсий пришли в город Тирий. Здесь, по-обычно, они стали проповедывать Христа и обращали к нему многих из городских жителей. Но такой успех окончился для мужественных миссионеров тьмы, что их схватили языческие власти, и отослали к царю Нерону. За свое исповедание Христа пред царем Назарий был повешен на землю и попираем ножами, а Келсий нещадно скули розгами. Затем святых бросили на съедение диким зверям. Но те до них не дотронулись. Тогда святых ввергли в море. Но они не потонули и ходили по водам морским как будто бы по сухому пути. Видя такое поразительное чудо, слуги царя увидели во Христа и прислали отт сев. Назарий крещение, оставив службу в царском дворце. Чудесно
оставились въ живыхъ, св. Назарій съ ученикомъ своимъ Келсіемъ отправился снова въ Медіоланъ и нашелъ здѣсь еще живыми свв. мучениковъ Гервасія и Протасія. Они все еще содержались въ темницѣ. За христианскую свою проповѣдь въ Медіоланѣ Назарій снова былъ схваченъ языческими властями. За свой рѣшительный отказъ оставить христианскую вѣру и поклониться богамъ, Назарій былъ бить по устамъ, потерпѣлъ много другихъ заущеній и наконецъ брошенъ былъ въ темницу съ свят. Гервасію и Протасію. Святый писовѣдникъ очень обрадовался, что Господь сподобилъ его увидѣться съ своими возлюбленными друзьями и встрѣтъ въ одной темницѣ терпѣть за Христа узы. Градоправитель позвѣстілъ о Назаріѣ Неропѣ. Царь, услыхавъ, что Назарій живъ, сильно разгневался на тѣхъ слугъ, которымъ приказано было потопить св. мученика въ морской пучинѣ. Царь подозрѣвалъ, что они просто не исполнили приказанія и отпустили Назарія. По приказанію царя, тѣхъ слугъ стали искать для наказанія, но не нашли, потому что они оставили мѣръ, чтобы служить Христу. Неронъ приказалъ градоправителю Медіолана казнить Назарія смертно. Онъ былъ выведенъ изъ темницы вмѣстѣ съ своимъ ученикомъ Келсіемъ, и ихъ обоимъ отрубили головы. Одинъ изъ христианъ, жившій въ пригородѣ, взялъ святыхъ тѣла мучениковъ и внесъ ихъ въ свой домъ. У этого христианина была дочь, страдавшая разслабленіемъ. Когда внесли въ домъ останки святыхъ мучениковъ, она встала съ постели совсѣмъ здоровой, какъ будто бы никогда не болѣла. Хозяинъ дома сильно обрадовался со всѣми домашними такому чудесному случаю и съ честію совершилъ погребеніе тѣль мученическихъ.
За Назаріемъ и Келсіемъ скоро послѣдовали въ вѣч...
ную жизнь и свв. мучен. Гервасий и Протасий. Въ Медиоланѣ прибылъ полководецъ Астазий, шедший въ походъ противъ варваровъ. Его языческіе жрецы стали подушать къ тому, чтобы онъ настоялъ на убийствѣ свв. мучениковъ Гервасія и Протасія. Успѣлъ жрецовъ увѣнчалась успѣхомъ. Гервасія жестоко были оловяными прутьями, и онъ не вынесъ истязаній—скончался подъ ударами. Протасій же былъ усѣченъ мечемъ. Христіанинъ Филиппъ съ своимъ сыномъ похитилъ тѣла святыхъ мучениковъ, и совершилъ погребеніе ихъ въ своемъ домѣ. Такимъ образомъ мощи всѣхъ четырехъ святыхъ мучениковъ: Назарія, Келсія, Гервасія и Протасія, сохранялись подъ спудомъ и никому не были известны, пока епископъ медіоланскій не сдѣлался Амвросій (374—397). Онъ, чрезъ откровеніе Божіе, открылъ мощи Гервасія и Протасія въ царствованіе Теодосія Великаго (379—395), а мощи Назарія и Келсія—въ царствованіе Аркадія (395—408) и Гонорія (395—423). Объ обрѣтеніи мощей Назарія и Келсія пресвѣтлѣръ Павлинъ сообщаетъ слѣдующія воспоминанія въ житіи святаго Амвросія, написанномъ въ 411 г. Пресвѣтлѣръ Павлинъ сообщаетъ такія воспоминанія, какъ очевидецъ открытия святыхъ мощей названныхъ мучениковъ. „Амвросій Медіоланскій пришель обрѣтеніе мощи свв. Назарія въ церковь всѣхъ святыхъ апостоловъ. Мы видѣли во гробѣ, въ которомъ лежало тѣло мученика, кровь его столь свѣжую, какъ будто она вытекла въ сей день: глава его была цѣла и не повреждена съ волосами и бородою, такъ что онъ какъ будто теперь омытъ и положень. Кромѣ того мы ощутили такое благоуханіе, которое могло бы побѣдить всѣ ароматы. Поднявъ тѣло мученика и положивъ его на ношилки, мы обратились
съ молитвою къ мученику Келсію, который былъ поло-
женъ въ томъ же мѣстѣ, гдѣ открыли мощи св. Наза-
рия"... На мѣстѣ обрѣтенія мощей Келсія Амвросіемъ
Медіоланскимъ или его преемникомъ была построена
церковь, возстановленная въ X вѣкѣ, при чемъ тѣло св.
mученика было вновь открыто, потомъ осмотрено въ XII
вѣкѣ, и затѣмъ еще въ 1776 году (Полный мѣсяцесловъ
О мощахъ же Герасія и Протасія Амвросій Медіо-
ланскій сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія. Однажды въ
святую четвергесимницу, когда Амвросій постился и
молился, онъ увидѣлъ во снѣ двухъ юношей въ бѣлыхъ
ризахъ; они возносили свои руки горѣ и молились; но
Амвросій не могъ съ ними молиться, потому что былъ
одержимъ дремотою. Когда Амвросій проснулся, то не
могъ различить, былъ ли его сонъ дьявольскимъ на-
вожденіемъ, или же былъ какимъ либо истиннымъ, но
неяснымъ пророчествомъ. Амвросій сталъ просить у Го-
sподу, чтобы Онъ разсказалъ ему сонъ, если только
онъ былъ пророчественнымъ. Амвросій усердно постился
и молился, и вотъ на слѣдующую ночь видѣніе ему по-
вторяется. На третьію же ночь, когда Амвросій, утомив-
шись отъ поста, не могъ уснуть, ему уже на яву явля-
ются тѣ двое святыхъ юношей, имѣя съ собою и третье
яго человѣка, похожаго, по изображенію на одной свя-
tой иконѣ, на апостола Павла. Съ Амвросіемъ сталъ
говорить только этотъ послѣдній, а прочіе соблюдали
молчаніе. Онъ именно открылъ св. Амвросію, что на
мѣстѣ, гдѣ тотъ молился, погребены святые мученики,
пострадавшіе въ Медіоланѣ. Амвросій, по приказанію
говорившаго съ нимъ, долженъ былъ вынуть изъ земли
мощи этихъ мучениковъ и построить церковь, которая
была бы посвящена их памяти и в которой они были бы положены. На вопрос объ именах мучеников, говоривший отвечал Амвросию, что он в гробах их найдетписем, содержащих рассказы объ их жизни и смерти. Амвросий поступил по слову говорившего: он созвал братию и епископов, поведал имъ о своемъ видѣніи и открылъ съ ними мощи святыхъ мучениковъ. Тѣла ихъ настолько хорошо сохранились, что какъ будто были сейчасъ только погребены; при этомъ объ нихъ исходило сильное благоуханіе. При главахъ святыхъ мучениковъ нашли рукопись, изъ которой узнали, что въ раскопанномъ месте были погребены Герасій и Протасій, пострадавшие въ Медіоланѣ. Когда мощи святыхъ мучениковъ были вынуты изъ земли, то многие больные получили отъ нихъ исцѣленіе; многие обѣсноватые освободились отъ угнетавшаго ихъ дѣйствія злой силы, многие слѣпыя прозирали. Въ своемъ словѣ объ этихъ святыхъ мученникахъ Амвросій Медіоланскій вспоминаетъ, что въ городѣ былъ одинъ слѣпецъ, по имени Севиръ, вѣсъ извѣстный. Онъ прикоснулся только къ краю ризы, возложенныхъ на тѣла святыхъ мучениковъ, и исцѣлился отъ своей болѣзни (Четырь-Минен). О святомъ мученикѣ Силванѣ пресвитерѣ см. 4-е мая.

ПРЕПОДОБНЫЯ МАТЕРИ НАШЕЙ ПАРАСКЕВЫ СЕРБЫНЬНИ.

Преподобная матерь наша Параскева въ миру называлась Петкою. Какъ показываетъ уже одно это имя, она была славянка. Родители ея были бѣдные поселяне мѣстечка Эпиватосъ (Пивать, турецкій Былдосъ), на возмѣрѣ, между Сиестрию и Константинополемъ. Жизнь преподобной Параскевы относится къ XI вѣку. Она возра-
стала и развивалась среди благочестиваго и богобоязненнаго семейства. Поэтому неудивительно, что въ ней очень рано явились пламенное желанье жить для Господа. Однажды она была такъ поражена словами евангелия, слышавшимися ею въ церкви: „вже хочетъ по Мѣт пти, да отвергается себѣ“ (Мт. 8, 34), что, при выходѣ изъ церкви, она отдала свое богатое платье встрѣтившемуся бѣдному, вымѣняя его на лохмотья. Родители побрили ее за это, но она продолжала и впредь дѣлать подобное.

По смерти своихъ родителей, Параксева рѣшилась остаться суетный миръ. Она удалилась въ палестинскую пустыню, поѣздила Царьградъ и обошла святые мѣста его. Поселившись въ Ираклийскомъ предмѣстьѣ, при уединенномъ храмѣ Покрова Богоматери, она провела здѣсь пять лѣтъ. Затѣмъ, исполняя свое давнее желаніе, она отправилась въ Палестину и, поклонившись мѣстамъ, освященнымъ жизнью Спасителя, осталась жить въ Йорданской пустынѣ, въ которой проводила жизнь въ подвигахъ до глубокой старости. Повинуясь небесному велѣнію, Параксева воротилась въ свое родное мѣстечко Эдивато, и скончалась здѣсь черезъ два года. Богъ, желаю прославить Свою угодницу, спусти много лѣтъ, открылъ ея мощи слѣдующимъ образомъ. Близъ того мѣста, гдѣ была погребена преподобная, подвилась на столпъ однаго столпника. Случилось, что на берегѣ морской было выкинуто волнами тѣло одного корабельщика, умершаго во время плаванія. Отъ разлагавшагося трупа исходилъ сильный смрадъ, такъ что никто не могъ проходить тѣмъ мѣстомъ, гдѣ лежало выкинутое моремъ мертвое тѣло. Не могъ стерпѣть этого смрада и столпникъ, подвинувшійся около того мѣста. Смрадъ вынудилъ его сойти со столпа. По распоряженію столпника, начали
рыть глубокую яму, чтобы законать в нее мертвое тело. И когда рыли эту яму, то обрели нетленное тело. Хотя этот случай и привел всхъ в удивление, однако найденное нетленное тело не было признано святыми мощами. Напрасно его разсуждали: „если бы это тело было свято, то Господь открыл бы его посредством чудесъ“. Поэтому вырытое тело снова зарыли в землю вмстъ съ разложившимся трупомъ. Въ ночь этого дня одинъ изъ участниковъ въ копани пррава, нѣкто Георгий, мужъ христианскій, усердно молился „Богу и, успѣвъ подъ утро, увидѣлъ слѣдующій сонъ. Ему приснилось, что онъ предсталъ предъ нѣкую царицу, возстающую на святьломъ престолѣ и окруженную множествомъ святыхъ воиновъ. Георгий, обряженный страхомъ и будучи не въ силахъ переносить царское величие и славу, упалъ на землю. Тогда одинъ изъ святыхъ воиновъ поднялъ его за руку и сказалъ: „Георгий, зачать вы прерѣли тело преподобной Параскевы и погребли вмстѣ съ нимъ трупъ смердящій? Возьмите тело святой угодницы и положите его въ честномъ мѣстѣ, потому что Господь захотѣлъ прославить Свою рабу на землѣ“. Также и святой царица обратилась къ Георгию съ словами: „откройте мои мощи, и положите ихъ въ народѣ мѣстѣ, потому что я не могу терпѣть смрада погребенного со мною тѣла: и я человѣкъ есмь, и отечество мое есть Эдипуасъ, гдѣ вы обитаете“. Въ ту же ночь тоже самое видѣніе было одной благочестивой женщицѣ, по имени Евфимія. Оба они, Георгій и Евфимія, на слѣдующее утро разказали о своихъ снахъ окружающимъ. Слухъ о чудесныхъ видѣніяхъ распространился далеко, и вотъ со всѣхъ сторонъ началъ стекаться народъ къ мощамъ преподобной Параскевы. Она была вынута изъ
земли и поставлены в церкви святых и весяхальных апостолы Петра и Павла, в месте Бытия. От святых мощей преподобной Параскевы произошли многоженственные исцеления: все больные и безнадежные, находившиеся в окрестностях, с нервою прибывали в помощь святой угоднице и получали здравие.

В 1238 году, по распоряжению Иоанна Асана, цара болгарского и сербского, чудотворные святые мощи преподобной Параскевы были перенесены в столицу болгарского царства, город Тернов, и положены в придворной церкви, которая ознаменовала себя многими чудотворениями. Когда город Тернов был взят султаном Вазетом, валахским властителем успели взять мощи преподобной, и перенес их в свой город. В 1396 году, по завоевании магометанами Валаха, благочестивая сербская княгиня Милица выпросила у султана мощи преподобной Параскевы, и они были перенесены в Белград. В 1521 году они были выкуплены у Тураков, взявших Белград, и перенесены в Константинополь; в 1641 году, при господаре Василии Лупе, они были перенесены в Яссы, где и покойтся поныне в соборном храме трех святителей.


ПРЕП. НИКОЛАС СВЯТОШИ, КНЯЗЯ ЧЕРНИГОВСКОГО.

Преподобный Николай был сын Давида Святославича, князя черниговского, и внук Святослава Яросла-
вигча, основавшаго въ Киевѣ великую Печерскую церковь. При рождении святой Николай былъ названъ Святосла- вою. Намерованіе же Святослава было уменьшительнымъ именемъ Святославъ *). Когда Святославъ былъ крещенъ, ему нарекли имя Панкратий. Панкратий былъ женатъ, имѣлъ дѢтей; одна его дочь была въ замужествѣ за певовскими князьями св. Всеволодомъ. Въ 1097 году мы ви- димъ Панкратій княземъ луцкимъ; но въ томъ же году Панкратий, осажденный Вонякомъ и Давидомъ, ослѣнили- нымъ кн. Василька, добролвольно оставили Луцкъ и вы- бѣхали въ Черниговъ. Въ черниговскомъ княжествѣ Пан- кратій владѣлъ землями, и здѣсь онъ устроивалъ покой своей семьи—жену и дѢтей; черниговское преданіе говорить, что Навозъ и Пакуль съ своими окрестностями, расположенные на берегу Днѣтра, принадлежали кн. Святославу, и имъ потомъ отданны Києвопечерскій лаврѣ, которая владѣла ими до самыхъ позднихъ временъ. Въ 1107 году кн. Святославъ, Панкратій тождъ, рѣшилъ оставить семью и всѣ мірскія блага и постричься въ мона- шество. Онъ удалился въ Києво-печерскую обитель, и принялъ здѣсь монашеский чинъ, получивъ имя Николай. Три года, пишетъ блаж. Симонъ, провелъ онъ въ по- варицѣ, работая на братію: своими руками рубилъ дрова для варенія гороха братскаго, часто носилъ воду съ бе- рега на пленяхъ своихъ. Вратя его—Изяславъ и Влады- миръ не могли удержать его отъ подвиговъ. Какъ иск- ренней послушникъ, онъ съ любовью выпросилъ позволеніе варить шпенную кашицу на братію въ теченіе

года. Послѣ того приставленъ онъ былъ, какъ испытан-ный и способный, къ вратамъ монастыря, и здѣсь про-былъ три года, не отходя никауда кромѣ церкви". По- слѣ онъ служилъ братіи три года за трапезой, съ смире-ніемъ и радостью исполняя эту должность. Такое великое послушаніе и смирѣніе бывшаго князя являлось дѣломъ необычайнымъ, еще не имѣвшимъ себѣ доселѣ примѣра. Братія Николая Святого всѣчески старались возвратить его въ мирѣ; особенно же они дѣйствовали на смирѣн-наго инока чрезъ одного врача, который жилъ при немъ, когда еще онъ былъ въ мирѣ, и затѣмъ послѣдовали за своимъ господиномъ въ монастырь. Этотъ врачъ, увидавъ нищету и великіе труды князя-инока, возвратился въ мирѣ, продолжая впрочемъ постоянно навѣщать своего бывшаго господина. Въ такія послѣднія врачъ, по нау-ченію братьевъ смирѣнаго князя-инока, часто говорилъ ему: "ты истощаешь рабою свои силы; подумай о сво-емъ здоровье; Господь не требуетъ отъ насъ ничего, что могло бы превыше глави силы; ты работаешь на мона-ховъ, какъ купленный рабъ. Ты не привыкъ къ такой жизни; какъ подвергай себя такимъ лишеніямъ послѣ богатства и роскоши, къ которымъ ты привыкъ съ ма-лыхъ лѣтъ! Сколько у тебя было вкусной и сладкой пи-щи; а теперь ты вкушаешь только сухой хлѣбъ и коренья! Тебѣ служили богатые бояре, и у каждого изъ нихъ есть покойный домъ, а тебѣ некуда и головы склонить. Посмотри на своихъ братьевъ, какъ они огорчают-ся, видя твои труды; никто изъ князей и даже бояръ не рѣшился бы на такое убожество и такія лишенія". Святый кротко возводилъ, что такіе труды нужны для его спасенія, что онъ благодаритъ за нихъ Бога, что сила его, по словамъ апостола Павла, совершается въ
немощи, что каждый имел свое бремя, и что братья его должны заботиться о себе и о своем княжении, не беспокоясь о нем; что, если до сих поръ князья и бояре не трудились Христа ради, то онъ желаетъ быть первымъ изъ нихъ, чтобы подавать собою хорошій примѣръ.

Когда преп. Николай Святоша заболѣвалъ, врачъ приходилъ къ нему съ лекарствомъ, но всѣкий разъ находилъ его уже здоровымъ. Но однажды самъ врачъ опасно занемогъ, и святой инокъ силою своей молитвы исцѣлилъ его. Подъ влияніемъ св. подвижника, врачъ сталъ перемѣнять свои мысли относительно иноческаго житія, и наконецъ рѣшился самъ принять монашество. Ученикъ не пережилъ своего учителя, и скончался на шестомъ году пребыванія его въ Кіево-Печерской обители.

Указанныя три степени иноческаго послушанія князь-монахъ проходилъ въ теченіе девяти лѣтъ. Наконецъ онъ допущенъ былъ, по совѣту игумена съ братіею, безмолвствовать у себя въ келліи и въ молчаніи заботиться только о своемъ спасеніи. Съ радостію исполнялъ онъ и это послушаніе, не переставая однако трудиться. Онъ развелъ садъ вокругъ келліи своей. Въ рукахъ у него всегда была работа, и онъ безпрестанно повторялъ молитву: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя“ Пищу онъ употреблялъ въ маломъ количествѣ. Когда онъ получалъ отъ родныхъ деньги и другіе подарки, то сейчасъ же все раздавалъ странникамъ и нищимъ, или употреблялъ на украшеніе церквей и покупки книгъ. Есть преданіе, что храмъ св. Троицы надъ св. вратами въ Кіевѣ и больничный храмъ св. Николая построены были усердіемъ князя-инока. Самъ заботился о покупкѣ книгъ, св. Николай Святоша и другихъ усердно побуждалъ къ книжнымъ занятіямъ. По его просбѣ инокъ
Θεοδοσίй перевел на славянский язык послание св. Льва папы против Евтихия. Иногда князь-инок оставлял тишину пикоской жизни и являлся в мир в качестве общественного добротелей. Так в 1142 году мы видим св. Николая Святошу в качестве миротворца между князьми. По просьбе великого князя Всеволода он пришел к князьям Черниговских с его братьями. В следующем 1143 году, после 36 летнего пребывания в Печерской обители, св. Николай Святоша почувствовал идею трудов своих. Когда он скончался, все жители Киев пришли поклониться телу его и со слезами просили его молитвы. Но бог велел всем плащам брать его, князя Изяслава и Владимира. Они просили игумена Печерской обители прислать кресть, который носил святой, и много дали монастырю золота в память о нем. Вскоре после того Изяслав заболевал очень опасно. Игумен прислал ему власянцу, преп. Николая Святошу. Великий князь надел ее и тотчас же получил облегчение. Он после этого не переставал носить эту власянцу, выходил в ней на войну и оставался целым. Моши князя-инока почили в Антониеве пещер (Печерский Патерик). Дебольского дня богослужения, кн. 1, стр. 581. Истор. словарь о русск. свят. стр. 208—209).

14-го октября воспоминается чудесное избавление св. Параскевою острова Хиоса от опасности морского по- топления в 1442 году. (Полн. Мстис. Востока, т. II, ч. 1, стр. 273).

ЯХРОМСКИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Яхромская или Яхремская икона Божией Матери находится в мужском Космынин монастыре Владимирской
губерніи, въ 40 верстахъ отъ г. Владимира, на рѣкѣ Яхроме или Яхремѣ. Эта св. икона явилась 14 октября 1482 года благочестивому отроку Космѣ, сопровождавшему одного больного. Она явилась на деревѣ при по- 
токоѣ Яхремы. Здѣсь Косма и больной остановились для отдыха. Во время сна, въ который впала больной, от-
рокъ Косма внезапно увидалъ необычайный свѣтъ и услыхалъ голосъ: „внемли и разумѣй глаголы жизни, 
явит житие богоугодное, и похелай радости праведныхъ, 
дѣ насладишься вѣчныхъ благъ“. Косма увидалъ, что необычайный свѣтъ исходилъ отъ иконы Успенія Божіей 
Матери, явившейся на деревѣ. Отрокъ Косма снялъ съ 
дерева святую икону, а больной, прикоснувшись къ ней, 
получилъ исцѣленіе. Косма съ чудотворною иконою Во-
гоматери отправился въ Киево-Печерскую лавру, гдѣ ему 
показали подлинное изображеніе явившагося на деревѣ 
образа Богоматери. Впослѣдствіи Косма возвратился на 
мѣсто, гдѣ явилась ему святая икона, и основалъ здѣсь 
монастырь, названный по его имени Косминымъ. Глав-
нымъ украшеніемъ Успенской церкви этого монастыря 
послужила явившаяся при Яхроме икона Богоматери 
(Дебольскаго, дни богослуженія, кн. I, 159 стр. Русск. 
свят. Филарета арх. черн. 18 февр. Слава Богоматери, 
кн. III, отд. III, стр. 104 и 106).
15-е число.


(Нъкоего монаха мученика. Преставление св. Гоани, еп. суздальскаго).

ПРЕПОДОБНАГО ЕВФИМИЯ НОВАГО СОЛУНСКАГО.

Преподобный Евфимий солунский родился въ 824 г. Онъ происходилъ изъ Галати, страны тѣхъ галатовъ, къ которымъ писалъ посланіе апостоль Павелъ. Селеніе Опсо, принадлежавшее къ Галатийскому городу Анкирѣ, было тѣмъ местомъ, въ которомъ преп. Евфимий впервые увидѣлъ свѣтъ. Родитель преп. Евфимия назывался Епифаніемъ, а матеря—Анною. Они были люди богатые, но милостивы къ тѣмъ и очень благочестивые, украшенные многими добродѣтелями. Возрастая среди благочестиваго семейства, преп. Евфимий рано сталъ отличаться кротостью, честностью, послушаниемъ; онъ удавался отъ обыкновенныхъ детскихъ игръ, любилъ часто посѣщать церковное богослуженіе, и почиталъ благочестивыхъ сродниковъ своихъ какъ отцовъ.

Когда Евфимію исполнилось семь лѣтъ, онъ лишился своего отца. Мать Евфимія, какъ женщина благоразумная,
не сочла приличным ввести в дом свой другого мужа; но с другой стороны, так как ей одной, как женщины, тяжело было иметь попечение о доме и семействе своем, состоявшем, кроме Евоимии, еще из двух дочерей, то всю заботу о своем хозяйстве она возложила на своего юного сына. Евоимий, бывший очень разсудительным отроком, весьма хорошо управлял вверенным его попечению хозяйством. Взысканая постановлением о военной службе, мать Евоимия записала его в военные списки, и Евоимий, служа в военной службе, вмести с тьм был всъмъ для своей матери: сыномъ, помощникомъ, попечителемъ и заступникомъ. Найдя таким образомъ в своевъ сынъ полное утешение, мать Евоимия стала заботиться о присланномъ ей хорошей невѣстѣ, чтобы продолжить свой родъ и имѣть утешеніе въ детяхъ своего сына. Анна скоро нашла одну разумную девицу, по имени Евфросинію, которая во всѣхъ отношеніяхъ подходила къ Евоимію. Евоимий и Евфросинія скоро сочетались другъ съ другомъ законнымъ бракомъ: У нихъ родилась дочь, которую они назвали Анастасіею. Считая ее достаточнымъ утешеніемъ для своей матери и супруги, Евоимий рѣшился посвятить себя исключительно на служение Богу, т. е. избрать иноческий образъ жизни. И вотъ однажды, притворившись, будто идетъ осмотрѣть своего коня, пасущагося въ долинѣ, Евоимий оставилъ свою родину съ тьмъ, чтобы никогда въ нее не возвращается. Въ это время Евоимію было 18 лѣтъ. Обошедши многія мѣста, Евоимій достигъ, наконецъ, неприступныхъ вершинъ горы Олимпа, посетилъ здѣсь многихъ отцовъ и пришелъ, наконецъ, къ св. Іоаннику, въ особенности евангелиему своего подвижнической жизни. Когда къ св. Іоаннику пришелъ
Евоимий, въ то время къ великому подвижнику собрались также многіе отцы для своего названія. Св. Иоанникій, усматривая въ пришедшемъ къ нему юношѣ горячее желаніе монашеской жизни, а также провидя будущую его славу и преуспѣваніе въ добродѣтель, и, наконецъ, желая обнаружить другимъ скрывающуюся въ немъ духовную красоту,—притворно спросилъ соседящихъ къ себѣ иноковъ: „кто—это между ними такой, который въ мірскомъ образѣ дерево обходился съ другими“. Когда же всѣ отцы отвѣчали, что они не знаютъ, то Иоанникій съ притворнымъ гнѣвомъ закричалъ, что юноша этотъ дурной человѣкъ и человѣкъ убійца. „Возьмите его и свяжите“, приказалъ подвижникъ. И когда иноки стали спрашивать Евоимія, не убійца ли онъ святой юноша, еще прежде множества научившійся скрынію и послушанію, объявилъ себя дѣйствительнымъ убійцей, достойнымъ всякаго наказанія, и потому былъ вполнѣ готовъ принять узы. Съ удивленіемъ смотрѣли иноки на юношу. Тогда Иоанникій открылъ имъ тайну: „оставьте, сказаль онъ имъ, невиннаго, потому что я только для испытанія объявилъ его предъ вашимъ убійцею. Если онъ юный и мірянинъ, не испытавшій еще нашей жизни, для послушанія призналъ себя виновнымъ въ такомъ преступленіи, какой же видъ добродѣтель онъ не совершить, когда сдѣлается инокомъ?“ Но скрытый юноша, ненавидя славу, удалился отъ подвижника и подчинил себя другому старцу, по имени Иоанну, который жилъ далеко отъ первого, и у всѣхъ славился за свою добродѣтельную жизнь. Этотъ старецъ съ радостною приюилъ Евоимія, постригъ его въ монашество и далъ ему это самое имя Евоимій, такъ какъ святой юноша въ мірѣ назывался Никитою. У старца Иоанна свт. Евоимій про-
быть довольно продолжительное время, научаюсь безмол-вие и подвижничеству. Для большого преуспіянія въ
иноземной жизни, Евонмій, по приказанію своего учителя,
упялась въ Киновію, называвшуюся Писсадиновой: кипо-
виатская жизнь была во многихъ отношеніяхъ полезна
для начинающихъ монаховъ. Игуменъ этой Киновіи, Никольн-
ной, былъ очень опытный управитель вѣтренной его
попеченію братіи. Принявъ въ свою киновію Евонмія,
игуменъ Николай назначилъ ему проходить сначала раз-
ные низшія послушанія. Евонмій безпрототно переносилъ
все такія послушанія, соединявшіяся съ усиленіемъ фи-
зическій трудомъ. Когда Евонмію случалось принимать
безчетіе и поруганія, онъ безпрототно и съ радостію
спошалъ ихъ. Чрезъ такое свое послушаніе и смирнніе
Евонмій достигъ высокой степени добродѣтелей, и совер-
шенно уничтожилъ въ себѣ всякія худыя страсти.

Укрѣпившись въ добродѣтели, Евонмій рѣшилъ оста-
вить киновію и вести пустынную жизнь. Къ этому его
побуждало, съ одной стороны, желаніе въ безмолвіи бо-
лѣе приблизиться къ Богу, а съ другой стороны, то об-
стоятельство, что киновія лишалась своего пастыря Нико-
олая, который удалился изъ обители по причинѣ соб-
ласнобы, возникшихъ въ церкви.

Послѣ Меѳодія (842—846), при которомъ была ико-
ноборѣческая ересь, патріархъ Константинопольскимъ
сдѣлался Игнатій. Онъ немного, только въ продолженіи
10 лѣтъ, управлялъ церковью. Не терпя притѣсненій
отъ царскихъ вельможъ, Игнатій добровольно отрекся
отъ патріаршаго престола и удалился въ обитель. Но
такъ какъ распространенія слухъ, что Игнатій, противъ
воли, былъ изгнанъ изъ церкви, то многие отдѣлились
отъ нового патріарха Фотія. Къ числу такихъ принадле-
жаль и игумен Николай, который, таким образом, былъ вынужденъ оставить свою книовию. Итакъ Евѳмій, по вышеозначеннымъ причинамъ, оставивъ Писсединъ, отправился на Афонскую гору, слава о подвижникахъ которой распространялась очень далеко. Такъ какъ старецъ Іоаннъ, облеклий Евѳмій въ малую схиму, уже умеръ, то послѣдій пришелъ къ одному славному въ Олимпѣ подвижнику, по имени Теодору, и, открывъ ему о желаніи жить на Аѳонѣ, приняль отъ него великий ангелскій образъ. Принявъ великую схиму, Евѳмій, послѣ 15-тилітняго пребыванія въ Олимпѣ, отправился на Афонъ. На дорогѣ, въ Никомідіи, Евѳмій сталъ разузнавать о своихъ родственникахъ. И когда ему сдѣлалось известнымъ, что они живы, но скорбятъ объ его удаленіи, то онъ послалъ имъ святой крестъ, и вмѣстѣ просилъ передать имъ свой совѣтъ,—послѣдовать его примѣру.

Прибылъ на Афонъ, Евѳмій ревностно сталъ исполнять уставъ тамошней монашеской жизни. Евѳмій соединился для службы на подвижническомъ поприщѣ съ Нѣкоторымъ Іосифомъ, древнимъ аѳонскимъ подвижникомъ. Вмѣстѣ съ нимъ онъ сталъ усиленно поститься, только въ незначительномъ количествѣ питаясь нѣкоторыми травами. Затѣмъ Евѳмій и Іосифъ рѣшили заключиться въ одной пещерѣ и пребывать въ ней нѣсколько мѣсяцевъ всѣхъ другихъ аѳонскихъ иноковъ въ продолженіе трехъ лѣтъ. Подвижники нашли удобную для себя пещеру, заключились въ ней, и ежедневно подерживали свое существованіе скудною растительною пиццею, состоявшую изъ находившихся близъ пещеры плодовъ: желудей, капитановъ и камарпн. Жизнь схимниковъ всѣ наполнялась восприятіемъ на себя тягчайшихъ подвиговъ. Это
были всенощный стояние, непрестанная молитва, перерывный пост, строгое молчание, нарушавшееся лишь разговорами о молитве и других душеполненных предметах, постоянная колениопреклонение, санье на голой земле, умертвление плоти и натога; так как подвижники имели только по одной известной одежде, которая уже к концу первого года пребывания в пещере совершенно распались и износились. Иоанис после одного года пещерной жизни ослабел и ушел к другим монахам. Святой же Евсемий лишь усилил свои подвижни. Много искушений ему пришлось перенести здесь со стороны злой силы. Так, сначала по дневному ей, на святого напала тоска и скорбь по удалвшемся брату, потом—боязнь уединения; часто духовный мир преподобного возмущался помыслами гордости и т. п. Всё эти и многие другие искушения со стороны врага рода человеческого св. Евсемий побеждал с большим успехом. К концу трехгодичный срок своего пребывания в пещере, Евсемий остановил ее. Выхода Евсемия усердно ожидали многие подвижники, которые, наслышавшись о нем, от Иоаниса, похвалили подражать великому затворнику, и потому собрались близ его пещеры. Евсемий довольно долго руководил их в подвижнической жизни; затем святой, по зову старца Теодора, облегченного его в великую схиму, отправился в Олимп. Старец Теодор желал, чтобы Евсемий, принедя в Олимп, взял его отсюда с собой на Афонскую гору. Евсемий исполнил просьбу старца, возвратился с ним из Олимпа на Афон. Так как старец был слаб и безсилен от долгого подвижничества, то Евсемий с величайшим усердием и любовию сталя за ним ухаживать. Нестерпимо страдая от жестоких болезней, старец
для облечения и враждебия их должен быть отправиться в Солунь, где скоро и умер. По удалении его старца в Солунь; Евоимий остался на Аеонъ и усердно здься подвизался. Услышав о смерти Теодора, Евоимий для поклонения его гробу отправился в Солунь. Население этого города, уже давно слышавшее о великих добродетелях Евоимия, торжественно и с честностью встрѣтило и приняло его. И послѣ христиане во множествѣ стекались к святому, чтобы поучиться отъ него и получить благословеніе. Святой сталъ скучать о безмолвіи. И вотъ, чтобы и самому пользоваться безмолвіемъ и народъ пользовать, святый вышелъ изъ города и взошелъ, подобно Симеону Столпнику, на столовъ, недалеко отъ города. Съ этого столпа святой училъ всѣхъ къ нему приходящихъ. На столовъ Евоимий пробылъ довольно долгое время, и въ его продолженіе многихъ руководилъ въ добротѣ и монашеской жизни, многихъ исцѣлилъ отъ различныхъ болѣзней. Но потомъ онъ снова пожелалъ по прежнему только безмолвствовать, не получая безпокойства отъ стекавшагося къ нему во множествѣ народа. Поэтому Евоимий снова удалился на Аеонъ и принялъ здься рукоположеніе во діакона, не ради гордости, но чтобы имѣть болѣе возможности и удобства приобщаться въ пустынѣ Пречистыхъ Христовыхъ Тайнъ.

Но и на Аеонѣ Евоимий пробылъ не много лѣтъ, потому что не наѣхалъ здься желаемаго безмолвія. Слава объ Евоиміи привлекала къ нему многихъ иноковъ, которые желали подражать ему, и своими частыми посѣщеніями доставляли ему большое безпокойство. Для избѣженія его, Евоимий съ двумя единомышленными подвижниками—Иоанномъ Коловомъ и Симеономъ—удался на необитаемый островъ св. Евстратіи, и здься вмѣстѣ
съ ними сталъ подвижаться. Однажды подвижникамъ угрожала большая опасность отъ сарацыхъ; на двухъ корабляхъ они подплыли къ острову, взяли въ плѣнъ инооковъ, и хотѣли увести ихъ въ себою. Только чудо спасло подвижниковъ. Когда сарацыны, пользуясь попутнымъ вѣтромъ, подняли паруса, и съ милостью ушли отъ острова, вдругъ корабль, на которомъ находились плѣнныя инооки, сталъ какъ вкопанный, тогда какъ другой корабль плылъ вполный свободно. Чудо это привело сарацыны въ изумленіе. Но одинъ изъ нихъ, понявъ, въ чемъ дѣло, сталъ упрашивать другихъ, чтобы они отпустили плѣнныхъ инооковъ на свободу. Разбойники согласились отпустить инооковъ, и корабль тогда свободно пошелъ къ острову. Инооки стали просить у разбойниковъ возвращенія тѣхъ ничтожныхъ, но крайне необходимыхъ для себя, вещей, которыя у нихъ были отобраны; но варвары отказали имъ въ просбѣ. Когда же разбойники отплыли отъ острова на довольно разстояніе, внезапно подулъ противный вѣтръ, и привелъ ихъ къ тому же острову. Разбойники, изумившись этому чуду, отдали иноокамъ, что они у нихъ просили; только одинъ изъ разбойниковъ сталъ бить Іоанна Колова, и едва былъ остановленъ своими товарищами. За обиду своего товарища Евномій предказалъ разбойникамъ наказаніе отъ Бога. И действительно, на возвращенномъ пути одинъ изъ кораблей сарацыхъ былъ взятъ въ плѣнъ военными римскими кораблями.

Для безопасности подвижники перешли на Аеопъ. Впрочемъ и здѣсь имъ угрожало нацаденіе со стороны разбойниковъ, ибо нѣкоторыя изъ братій уже были плѣнены. Посему каждый изъ оставшихся, опасаясь подобной же участіи, избиралъ для своего пребыванія болѣе
безопасныя мѣста. Поэтому и св. Евгений съ своими учениками перешел въ т. н. Врастаму. Здѣсь находился прежнѣй сподвижникъ св. Евгения, Иосифъ. Евгений построил братіи келлій, а самъ безмолвствовалъ далеко въ глубочайшемъ рву. Святой иногда навѣщалъ братію для ея назначенія, иногда же выходилъ на Аеонъ, гдѣ одинь бесѣдовалъ съ Богомъ. Здѣсь однажды ему было такое божественное откровеніе: "Евгений, иди въ Солунь, и въ горахъ къ востоку отъ города найдешь вершину, имѣющую источнікъ воды и называемую Перистера, тамъ найдешь храмъ св. Андрея Первозваннаго, давно построеній и теперь превращенный въ овчарню; очистивъ его, сдѣлай монастыремъ для спасенія душъ: Я же тебѣ помогу во всемъ!" Исполнія божественное повелѣніе, св. Евгений взялъ съ собою двухъ иноковъ, пребывавшихъ въ келліяхъ Врастаму,—Игнатія и Ефрема, и отправился съ ними изъ Аеона въ Солунь. Прибывъ туда, Евгений спрашивалъ о мѣстѣ, называемомъ Перистера, и о томъ, кто его владѣтель. Съ помощью проводниковъ, Евгений взошелъ на гору Перистера, и нашелъ здѣсь овчарню на мѣстѣ храма. Тщательно сталъ святой разрывать это мѣсто, и, немного спустя, обнаружилось все положеніе храма, тамъ прежде бывшаго. Евгений съ своими спутниками возобновилъ здѣсь храмъ имени св. апостола Андрея Первозваннаго. При храмѣ этомъ были устроены два придѣла: съ правой стороны въ честь свят. Іоанна Предтечи, а съ лѣвой во имя Евгения великаго. Храмъ былъ оконченъ постройкою въ 863 году, въ 4-й годъ царствования Василия Македонянинъ. На горѣ Перистера къ св. Евгению собрались множество иноковъ, движимыхъ ревностью къ добродѣтельн. Пустыня сдѣлалась городомъ; люди всякаго возраста, рода и состоянія охотно пору-
чали себя духовному руководству святаго. Великій подвижник ревностно заботился о спасеніи своихъ пасомыхъ, и вмѣстѣ самъ всячески преустраивалъ въ добродѣтели. За свою благочестивую жизнь Евѳмій сподобился дара предвѣдыванія будущаго и чудотворенія. Писатель житія св. Евѳмія, его ученикъ, архіепископъ солунскій Василій разсказываетъ о себѣ, что ему святѣмъ подвижникомъ было предречено его епископское званіе. Тотъ же писатель разсказываетъ, что однажды онъ и одинъ братъ его, по имени Іоаннъ безмолвникъ, были въ опасности помереть отъ голода и истощенія силь въ работѣ; но св. Евѳмій внезапно доставилъ имъ пищу, которую они и подкрѣпили себѣ. Въ Солунѣ Евѳмій, когда подвигался на столпѣ, изгналъ изъ одного человѣка злая бѣса. Такое же чудо Евѳмій совершилъ на горѣ Перистера. Много и другихъ чудесъ совершилъ святой, о которыхъ мы для краткости говорить не будемъ.

Послѣ 42-лѣтняго пребыванія своего въ разныхъ обителяхъ и уединенныхъ мѣстахъ, вдали и въ неизвѣстности для своихъ родственниковъ, св. Евѳмій призвалъ ихъ къ себѣ; мужей онъ опредѣлилъ въ свою обитель, а женъ въ монастырь женскій, который устроилъ въ одномъ народно для этой цѣли купленномъ мѣстѣ, и сдѣлалъ начальницею надъ этимъ монастыремъ свою сестру, названную въ свят. ехимъ Евѳміею. Потомъ оба эти монастыря онъ поручилъ попеченію солунскаго митрополита Меѳодія, а самъ снова взошелъ для безмолвія на свой древній столпъ. Но, не найдя здѣсь для себя желаемаго безмолвія, по причинѣ множества приходившихъ къ нему, св. Евѳмій снова удалился на Аѳонъ. Впрочемъ и здѣсь святого не оставляли въ покое разные по-
сътители. Предчувствуя скорое наступление для своей смерти и желая по крайней мѣрѣ его провести въ покой и невозмутимости, св. Евений 7-го мая, въ память перенесенія мощей св. Евения, призвалъ къ себѣ на трапезу братію, и, отпраздновавъ съ ними этотъ день, простился съ своими сожителями. На другой день, ничего никому не говоря, Евений взялъ съ собою монаха Георгія и удалился съ нимъ съ Аеона въ одно єдиное мѣсто, на т. н. священный островъ. Здѣсь онъ нашелъ пещеру, поселился въ ней и подвизался въ теченіи 5-ти мѣсяцевъ, въ концѣ которыхъ умеръ отъ легкой и недолгой болѣзни. Спустя два мѣсяца послѣ смерти Евения, ипоки обители Перистера перенесли мощи его къ себѣ. Они нашли ихъ въ пещерѣ совершенно цѣлыми, безъ всякаго признака тлѣнія. Отъ мощей свят. Евения произошло много чудесныхъ исцѣленій (Аеонскій Патерикъ, часть I, стр. 37—64. Четьи-Минеи).

СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧ. ЛУКІАНА, ПРЕСВИТЕРА АНТІОХІЙСКАГО.

Св. преподобномученикъ Лукіанъ пострадалъ за вѣру Христову въ 312 году, въ никомидійской темницѣ. Лукіанъ родился въ Самосатѣ отъ благочестивыхъ и благородныхъ родителей. Онъ получилъ очень хорошее образование, и былъ приготовляемъ къ прохожденію свѣтскихъ должностей. Очень рано, на 12 году своей жизни, онъ лишился родителей. Отрокъ роздалъ оставшееся послѣ нихъ имѣніе нищимъ, а самъ обратился къ исповѣднику Макарію въ Едессу, и сталъ у него учиться толкованію священныхъ библейскихъ книгъ. Онъ проводилъ въ высшей степени воздержную жизнь, и ревностно читалъ и
изучать священное писание. За свою благочестивую жизнь Лукіанъ былъ удостоенъ пресвитерского сана въ Антиохіи. Здѣсь онъ завелъ училище, въ которомъ весьма многихъ юношей наставлялъ въ словѣ Божиемъ. Онъ ревностно и успешно проповѣдывалъ вѣру Христову иудеямъ и язычникамъ: многие изъ нихъ, благодаря его наставлениямъ, обращались къ живому, истинному Богу и Христу Его. Въ началѣ гоненія на христіанъ, воздвигнутаго Діоклетіаномъ (въ 303 году), Лукіанъ былъ въ Никомидіи въ числѣ исповѣдниковъ вѣры, и извѣщалъ антіохійскую церковь о мученической кончинѣ св. Анеста, епископа никомидійскаго. Возвратившись въ Антиохію, Лукіанъ былъ схваченъ (въ 311 году), по доносу одного еретика сабелліанина, и представленъ въ Никомидію, гдѣ тогда находился императоръ Македіанъ. Лукіанъ представилъ никомидійскому префекту апологію вѣры (сочиненіе, защищавшее христіанскую религію), и былъ брошенъ въ темницу въ тяжелыхъ оковахъ, на жертву голодной смерти: его мучилъ страшный голодъ, но онъ отказывался отъ предлагаемой ему языческой пищи. Напротивъ его подвергали разнымъ мучительнымъ пыткамъ: на всѣ вопросы онъ отвѣчалъ только: „я христіанинъ“.

Въ оковахъ, тоскующий голодомъ и жаждою, Лукіанъ лежалъ въ темницѣ, и, истерзанный, не былъ въ состоянии сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Наконецъ 7-го января 312 года св. Лукіанъ отдалъ духъ свой Богу. Во времена Златоуста память св. Лукіана праздновалась 7-го января, какъ видно изъ слова этого отца Церкви въ честь св. преподобномученика: „вчера Господь нашъ крестился водою, а нынѣ рабъ Его крестится кровию“ (Христ. чтение 1864 года, ч. П., прилож.). Но впослѣдствіи, ради собрана Пределы, память св. Лукіана перенесли на

СВВ. МУЧ. САРВИЛА И ВЕВЕИ, СЕСТРЫ ЕГО.

Свв. мучч. Сарвиль и сестра его Вевея пострадали за вѣру Христову въ гор. Едесѣ, въ царствованіе импера-тора Траяна (98—117) или Адріана (117—138).

Сарвиль былъ языческимъ жрецомъ въ Едесѣ, потомъ принялъ съ своей сестрою Вевею крещеніе отъ едес-скаго епископа Варсимея. За исповѣданіе Христовой вѣры Сарвиль, вмѣстѣ съ своей сестрою, былъ осужденъ на усѣченіе мечемъ (Прологъ. Сн. 5 сентября).

ПРЕПОД. САВИНА, ЕПИСКОПА КАТАНСКАГО.

Вла-женный Савинъ, за свою благочестивую жизнь, былъ поставленъ въ епископа въ Катанѣ, при императорѣ Константинѣ Копронимѣ (741—775). Влаж. Савинъ, сильно ревнуя о добродѣтельной жизни, скоро оставилъ свое высокое и почетное служеніе и сдѣлался отшелын-комъ. Онъ много подвивался, и за свою святую жизнъ

НѢКОЕГО МОНАХА МУЧЕНИКА.

15 октября совершается память одного монаха мученика, имя которого осталось неизвѣстнымъ. Онъ подви- зался въ одномъ скитѣ, находясь въ продолженіе многихъ лѣтъ въ послушаніи у старца. Искушаемый злымъ бѣ- совымъ, онъ нарушилъ обѣтъ послушанія, оставилъ своего старца и ушелъ въ Александрию. Здѣсь онъ былъ схва- ченъ язычниками, которые его привели къ правителю города. Этотъ сталъ его принуждать принести жертву богамъ. Когда же никѣ кто не хотѣлъ покориться, то, по приказанію правителя, его стали безъ милосердія бить и, наконецъ, отсѣкли ему голову. Тѣло св. мученика было брошено на свѣдѣніе память. Но христиане ночью взяли святые останки, положили ихъ въ ковчегъ и помѣстили въ одной церкви. Когда въ ней стали служить литургію и когда служба дошла до ектеній объ оглашенныхъ: „едицы оглашенный изыдите“, —ковчегъ съ мощами самъ, въ виду всѣхъ предстоящихъ вѣрныхъ, двинулся изъ церкви и остановился на церковной паперти, гдѣ и пре- бывалъ до отпуска литургіи. После отпUSTA ковчегъ самъ возвратился въ церковь. Это происходило нѣсколько разъ во время служенія литургіи. Одинъ бодрѣтельный хри- стіанинъ сталъ просить въ молитвѣ у Бога, чтобы Онъ объяснилъ ему такое поразительное чудо. Христіанинъ получилъ просимое: въ откровеніи ему было сказано, что впослѣдствіи, съ мощами котораго происходило такое порази-
тельное чудо, преступили заповедь своего учителя-старца, и был за это связан им запрещением; это запрещение осталось на инок и после его смерти; потому-то его мощи на литургии, после повеления оглашенным выдти из церкви, оставляют свое место и пребываю до конца службы на церковной паперти; это чудо будет продолжаться до тех пор, пока умерший инок не будет разрешен от своего запрещения. Об этом откровении было доведено до святых старца, бывшаго руководителем умершаго инока. Снаходя къ просьбы христиань Александрий, старец снял свое запрещение съ инока. Съ этихъ поръ съ его мощами уже не повторялось прежняго чудесного явления (Четьи-Миней).

ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВ. ИОАННА, ЕПИСКОПА СУЗ-ДАЛЬСКАГО.

Неизвѣстно, откуда былъ родом святый Иоанъ. Мы знаемъ только, что онъ въ юныхъ лѣтъ поступили въ иноческую обитель, где снискалъ себѣ любовь всей братии за свое смиреніе при великихъ подвигахъ. Суздалскій князь Константинъ Васильевичъ, часто посѣщалъ храмы и обители въ своемъ княжествѣ, лично познакомился съ преподобнымъ Иоанномъ и полюбилъ его. Князю Константину Васильевичу очень понравился Нижній Новгородъ, и онъ сталъ его имѣемъ Суздаля главнымъ городомъ своего княжества. Это было въ 1350 году. Вмѣстѣ съ этимъ князь пожелалъ иметь при себѣ епископа, отдѣльного отъ ростовскаго и владимирскаго. Съ этой целью онъ обратился къ константинопольскому патріарху, чтобы онъ поставилъ ему особаго епископа. Князь выразилъ желание иметь своимъ епископомъ „такъ угоднаго
ему препод. Иоанна. Желание князя было исполнено: преп. Иоанн был посвящен патриархом в епископа нижегородского и суздальского. Вступление св. Иоанна на епископскую кафедру не обошлось для него без неприятностей. Епископ Даниил, уже занимавший кафедру в Суздаль, возроптал на константинопольского патриарха за посвящение Иоанна в епископа нижегородского и суздальского, и за то подвергся запрещению. Хотя потом Даниил и был разрешен от этого запрещения, однако уже не получил снова права на самостоятельное управление суздальской епархией, так как управление ею вверено было Иоанну; Даниилу было возвращено только право священномученичества. Когда князь Борис Константинович пожелал устроить новую обитель в Суздаль, то священник Иоанн назначил преп. Евгения исполнять доброго наместника князя, сам освящал места для обители, и потом посвящал Евгения в архимандрита.

Когда князь Константин покорил своей власти морду, св. Иоанн ревностно заботился о водворении среди этого инородческого населения Христовой веры. Он покорял сердца дикарей святой веры особенно своей возвышенной добротою и живым благочестивым.—Горя любовью к людям, св. Иоанн всячески старался облегчить страдания и тяготы жизни бедных и угнетенных. Ему казалось, что на крестьянах, которые жили на церковных землях, лежат тяжелые налоги, и он облегчал повинности их. Он устроил богадельни для больных и престарелых и ревностно заботился о благолепии церковного богослужения. Св. Иоанн удостоен быть сослужением небесных сил. Князь Борис Константинович видел, что сь святителем служит...
кто-то, облеченный святотом и славою. По настоятельной просьбе князя, святитель сказал, что это—ящо у Божий, сослужаций ему и в других времена. Князь Андрей Константинович однажды, во время плавания по Волге, находился в большей опасности от бури и дал тут же объявить устроить женский монастырь в честь Покрова Богородицы. Князь стал просить у св. Ioanna благословения и совёта его на устроение обители. Святитель благослови доброе желание князя, назначил мщко для новой обители и поставил настоятельницу обители племянницу преп. Евфимию, живущую дотолк в ссудальском Александровском монастыре. Это было в 1364 году. Вскоре после этого святитель похоронил благочестивого князя Андрея; а в следующий год открылись сильные споры между братьями, князьями Борисом и Димитрием. Первоосвящитель Алексий на том основан, что при м. Максим к владимирской каеедр его принадлежал не один Владимир, а и города ссудальского княjestva, причислил к митрополичьей каеедре Суздал, Нижний Новгород и Городец. С того времени блаженный Ioанн, отказавшись от дела правления, стал проводить жизнь в уединении. В мире обители он совершал подвижи молитвы и поста, постоянно безмолствую. Святой Ioанн почил 15 октября 1373 года. Моши святителя почивают под спудом в ссудальском соборе. Написан на одном шитом покров в этом соборе гово: “л. 706 (1578) июля 28 дня положила есми покров на гроб великаго чудотворца Ивана епископа княже Владимира княгиня Андреевна Евдоксия, уделъная”. На том же покров вышел тропарь, в котором святитель Ioанн прославляется как чудотворец. Итак в 1578 году святитель Ioанн был
уже почитаемъ въ числѣ святыхъ. Въ честь его воздвигались въ суздальской землѣ храмы.

Въ 1751 году суздальскій епископъ Порфирий писалъ въ святѣйший Синодъ: „не соблаговолено-ли будетъ освяществовать мощи святителей Теодора и Іоанна“. Синодъ указомъ 27 августа 1755 года отвѣчалъ: „понеже святые Теодоръ и Іоаннъ были архіереи православные, въ суздальской странѣ настирѣ благочестиви и по скончаніи своего жызни пребыли и нынѣ пребываютъ неплѣнны и чрезъ такое многое время бывши преемниками и народомъ были почитаемы и почитаются за святыхъ: то, не имѣя о нихъ никакого сумнѣвѣнія, вновь свидѣтельствовать нѣть потребы, а оставить въ такомъ же, какъ до нынѣ были, состояніи и почитаніи“.(Кратк. о свѣд. свв. угодн. Божіихъ Владим. епархіи. 1860 г. магистра іером. Іоасафа, стр. 51—55. Житія Святыхъ, Муравьева Нижегород. губ. вѣд. 1847 г. №№ 2—4).
16-е число.
Св. мученика Лонгина сотника, иже при кресте Господа. Свв. двою мученикъ, убиенныхъ со святымъ Лонгиномъ.

(Муч. свв. Леонтия, Дометия. Терентия, Домнина. Преп. Мала. Св благовѣрной княгини Евпраксии исковской).

СВЯТАГО МУЧЕНИКА ЛОНГИНА СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ КРЕСТЬ ГОСПОДНИ.

Святый Лонгинъ сотникъ родился въ селении Ардалесь (по-еврейски Гарвалес), въ Каппадоки, близь Тіанны. Сотникъ Лонгинъ состоялъ на службѣ подъ начальствомъ римскаго правителя Иудеи Пилата. Когда Спаситель міра—Христосъ страдалъ на Крестѣ, сотникъ Лонгинъ находился при Немъ на стражѣ. Будучи свидѣтелемъ тѣхъ поразительныхъ чудесъ, которыя сопровождали смерть Иисуса Христа: землетрясенія и солнечнаго затмѣнія, сотникъ Лонгинъ увѣровалъ въ Спасителя міра, исповѣдалъ Его истиннымъ Сыномъ Божіимъ. Оставивъ военную службу, сотникъ Лонгинъ удалился въ Каппадокію. Иудей, узнавъ, что онъ проповѣдуетъ Иисуса Христа, испросили черезъ Пилата у императора Тиверія смертный приговоръ ему. Посланныя въ Каппадокію вон-
ны обезглавили его и двухъ сподвижниковъ его,—тѣхъ двухъ воиновъ, которые вмѣстѣ съ Лонгиномъ стояли при Крестѣ Иисуса Христа и увѣровали въ Него. Голова Лонгина, по приказанію Пилата, была принесена въ Иерусалимъ и брошена внѣ города; впослѣдствіи она была обрѣтена. Честная рука св. Лонгина сотника находится въ Римѣ, въ ватиканскомъ соборѣ апостола Петра. Ю- сіфъ пѣсенописецъ написалъ канонъ св. Лонгину сотнику (Четы-Минеи. Полный мѣсяцесловъ Востока, арх. Сергія, т. II, часть 2, стр. 331—332).
Свв. муч. Леонтій, Дометій, Терентій и Доминикъ за исповѣданіе вѣры Христовой были сожжены.

ПРЕПОД. МАЛА.

Преподобный отецъ нашъ Малъ еще въ юныхъ лѣтахъ позналъ суету всѣхъ благъ сего міра, и потому оставилъ свое богатство и родственниковъ, и удалился въ одно пустынное мѣсто. Здѣсь препод. Малъ проводилъ строго-подвижническую жизнь, постоянно пребывая въ постѣ, бдѣнія и молитвѣ. За свою добродѣтельную жизнь, препод. Малъ сподобился дара чудотворенія: ощущалъ прокаженныхъ, изгонялъ бѣсовъ, слѣпымъ возвращалъ зрѣніе. По смерти препод. Мала отъ него истекало благовонное миро, служившее къ врачеванію различныхъ недуговъ (Прологъ).

СВ. БЛАГОВѢРНОЙ КНЯГИНИ ЕВПРАКСІИ ПСКОВСКОЙ.

Преподобная мать наша княгиня Евпраксія въ мирѣ носила имя Евфросиніи. Она была дочь полоцкаго князя Рогволда Борисовича и супруга князя Ярослава Владимировича, который княжилъ въ Псковѣ въ 1214 году,
а потом ушел к лифляндским рыцарям. Он ушел к ним, бросив свою добрую жену и думая найти себѣ счастье на чужой сторонѣ. Там онъ женился на нѣмце и получил себѣ во владѣніе городокъ Оденне (Медвѣжью голову). Не одинъ разъ князь Ярославъ нападалъ на русскія населенія; въ 1231 году онъ захватилъ Изборекъ; но псковичи схватили его здесь и заточили въ сѣверный Переяславль. Благочестивая же княгиня Евпраксія, оставленная мужемъ, рѣшилась всѣюю посвятить себѣ подвигамъ благочестивой жизни. Въ 1243 году она основала въ Псковѣ женскій монастырь св. Иоанна Предтечи. Каменный храмъ Предтечи, построенный княгинею, цѣлъ и до сихъ поръ. Своюю архитектурую онъ ясно говоритъ о своемъ древнемъ происхожденіи. Онъ сложенъ изъ крѣпкой тесаной плиты, съ перемежкою четвероугольныхъ кирпичей такой глины, обжиги пѣцыта, какихъ не видно въ Псковѣ; кирпичи весьма сходны съ голландскими и англійскими. Видно, строительница нисколько не жалѣла издержекъ для прочаго построенія и хорошаго украшенія святаго храма. Св. княгиня сдѣлалась настоятельницею основанной ею женской обители. При гробницѣ ея досель находится принадлежащий ей настоятельскій черный посохъ. Преподоб. Евпраксія приняла смерть мученицы въ городѣ Оденне, или Медвѣжья головѣ, отъ руки своего пасынка, а попробена въ основанной ею обители. Лѣтописи не объясняютъ, почему пасынокъ такъ безчеловѣчно поступилъ съ подобною княгинею. Въ виду того, что пасынокъ былъ сынъ нѣмки, что папа Григорій старался склонить князя Ярослава къ принятію католической вѣры, что этотъ князь отказалъ дерптской церкви половну своего наслѣдства, и что, наконецъ, княгиня была убита на дру-
го го ды послѣ знаменитой побѣды князя Александра Новскаго надъ ливонскими рыцарями, — въ виду всего этого можно думать, что смерть Евпраксія была дѣломъ жаднаго до корысти пѣмецкаго папизма, изливавшаго свою месть надъ нею за неудачи Ярослава и за свое собственное безславіе. Отъ мощей преподобной княгини скоро стали происходить чудотворенія. Современникъ писалъ: „въ 18-й день мая 1243 года въ псковскомъ монастырѣ св. Претечи явилось знаменіе отъ иконы Спасителя, стоящей надъ гробомъ княгини, супруги князя Ярослава Владимировича, которую убилъ пасынокъ ея въ Медвѣжьей Головѣ: 12 дней истекала мура отъ иконы и наполнило 4 воцаницы, какъ склянцы2. (Гр. Толстаго. Святыхъ и древности Пскова, стр. 70—71. Преосв. Филарета, Русск. свят. октябрь, 63—65 стр. Истор. слов. о русск. святыхъ, 99—100).
17-е число.

Св. пророка Оси. Святаго преподобномученика Андрея, иже от Крита. Пренесение мощей святаго праведнаго Лазаря четверодневнаго. Святыхъ безцеремоннѣхъ и самообратьй Космы и Даміана и съ ними Леонтия, Анаима и Евтроция (Еврипія).

(Преставленіе преп. Антонія леоніковскаго. Иконы Божіей Матери: прежде рождения Двѣды).

СВЯТАГО ПРОРОКА ОСИ.

Мы имѣемъ очень мало прямыхъ свѣдѣній о личности пророка Осіи. Какъ говорится въ I главѣ I стихѣ его книги, Осія былъ сынъ Вепра и пророчествовалъ во дни Осіи, и Иоафама, Ахаза и Езекія — царей иудейскихъ, и во дни Ереровоама, сына Иоса, царя израильскаго. Св. Ефремъ Сирій говоритъ, что пророкъ Осія былъ родомъ изъ Всемоѳа, находившагося въ колѣнѣ Иссахаровомъ. (Предисловіе толкованія на прор. Осію). Тѣ же свѣдѣнія о пророкѣ Осіи находятся у Дороеа и у св. Елпіфанія. Знакъ, пророкъ Осія происходилъ изъ царства израильскаго. Здѣсь, въ этомъ царствѣ, онъ жилъ, дѣйствовалъ, и помѣтилъ въ мирѣ послѣ продолжительной,—въ теченіе 113 лѣтъ, пророческой дѣятельности. Какъ мы узнаемъ изъ первыхъ
З-хъ главъ книж пророка Осіі, онъ, по повелѣнію Господа, женился на блудницѣ Гомерѣ, дочери Девятинама, которая родила ему двухъ сыновей и одну дочь. Понятно, что на долю пророка не могло выпасть наслаждение мирнымъ супружескимъ счастьемъ: Гомеръ растворилъ свой брачный союзъ съ Осіею и убѣжала изъ его дома, такъ что пророкъ долженъ былъ выкупать ее у того, кому она предалась. Пророческая дѣятельность Осіи была направлена преимущественно на царство израильское: оно составляло для пророка почти постоянный предметъ какъ его порицанія, такъ и великихъ его надеждъ. Пророкъ Осія предсказалъ наденіе царства израильскаго, и подъ конецъ своей жизни видѣлъ исполненіе своего пророчества ассирийскимъ царемъ Теглаферасаромъ и Салманасаромъ. Глубокая скорбь о разрушенніи и ожесточеніи современниковъ была причиною того, что рѣчь пророка Осіи весьма кратка, порывиста и обильна притчами и символическими дѣйствіями. Бракъ пророка съ блудницею и былъ такимъ символическіемъ дѣйствіемъ. — У Осіи находится пророчество о побѣдѣ надъ смертію: отъ руки адова избавлю и отъ смерти искуплю я; гдѣ пра твой, смерть? гдѣ останетъ твой, аде? (13, 14). Апостолъ Павелъ относитъ это пророчество къ послѣдней судьбѣ церкви Христовой, или къ всеобщему воскресенію, когда совершится конечная побѣда надъ смертію или разрушеніемъ. Егда же тѣлѧное сіє (тѣло) облечется въ нетлѣмѣ и смертное сіє облечется въ безсмертіе, тогда будетъ (исполнится) слово написанное: нѣжера бысть смерть побѣдою. Гдѣ ти, смертє, жало? гдѣ ти, аде, побѣда (1 Кор. 15, 54, 55)? (Смирнова, прор. Осія. Благовѣщенскаго и Якобычча, Библейско-биографическій словарь, пр. Осіа).
СВЯТАГО ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА АНДРЕЯ, ИЖЕ ОТЪ КРИТА.

Преподобный Андрей былъ родомъ критянинъ, и пострадать въ Константинополѣ въ царствованіе Константина Копронима (741—775). Этотъ императоръ воздвигъ гоненіе на иконопочитаніе. Онъ по всѣмъ областямъ имперіи разослалъ указы, гдѣ приказывалъ вынести изъ церквей святыхъ иконъ и не держать ихъ въ домахъ. За неисполненіе такого императорского приказанія угрожалось строгимъ взысканіемъ. И действительно, не повиновавшіеся императорскому указу подвергались большия наказаніямъ. Услышавъ объ иконоборствѣ, Андрей воспламенился ревностію по истинѣ и отправился въ Константинополь. Здѣсь онъ представилъ предъ самого императора-иконоборца и сталъ смѣло обличать его въ еретическомъ заблужденіи. За такую свою смѣлую рѣчь Андрей былъ схваченъ, по приказанію царя, и подвергнутъ жестокимъ истязаніямъ: его повергли на землю, влачили по ней и попирали ногами. Постѣ безуспѣшнаго успія посредствомъ убѣжденій подъѣстствовать на страдальца, его стали снова всѣчески истязать: немилосердно били по обнаженному тѣлу, кидали въ св. Андрея камнями, ударяли ими по устамъ, переломали ему ребра и наконецъ ввергнули его въ темницу. Спустя нѣкоторое время мученика вывели изъ темницы и снова подвергли жестокимъ истязаніямъ. Среди ужасныхъ мученій св. Андрей предалъ духъ свой Богу. Это было 20 октября въ 767 году. Тѣло мученика было брошено между трупами казненныхъ злодѣевъ и пробило среди ихъ болѣе двѣнадцати недѣль. Къ святому тѣлу отовсюду стеклись одержимые нечистыми духами, вынесли его изъ

ПРЕНЕСЕНІЕ МОЩЕЙ СВ. ПРАВЕДНАГО ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО, ВОСКРЕШЕННОГО И. ХРИСТОМЪ.

При императорѣ Львѣ философѣ (886—911 гг.) мощи св. Лазаря четверодневнаго были перенесены изъ Кипра въ Царьградъ. Объ этомъ событии говорятъ историки Кедринъ и Зонара. Храмъ во имя святаго Лазаря построили еще Василій Македонянинъ (867—886 гг.); но Левъ, сынъ его (886 — 912 гг.), распроцянилъ этотъ храмъ и положилъ въ немъ мощи не только Лазаря, но и Марій Магдалины, и написалъ на воскресеніе его нѣкоторыя мѣфопонѣнія, которыя и доселѣ еще поются. См. 4-го мая и 20-го іюня. (Полный мѣсяцъ Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, ч. I, стр. 276; ч. II, стр. 332).

СВВ. БЕЗОРЕБРЕННИКЪ САМОБРАТІЙ КОСМЫ И ДАМІАНА И СЪ НИМИ ЛЕОНТИЯ, АНОИМА И ЕВТРОПІЯ (ЕВПРЕСІЯ).

Существуютъ три двойцы святыхъ безеребренниковъ Космы и Даміана, одинаково называемыхъ этими именами и прославившихся врачебнымъ искусствомъ. Первые Косма и Даміанъ, память которыхъ празднуется
1-го ноября, были сыновья благочестивой жены Теодотии, почии въ мирѣ и погребены на мѣстѣ, называемомъ Фереманъ. Вторые Косма и Даміанъ, память которыхъ празднуется 1-го июля, были безмездными врачами въ Римѣ и пострадали при императорѣ Каринѣ въ 284 г. Третьи же Косма и Даміанъ, родные братья, память которыхъ празднуется 17-го октября, были родомъ изъ Аравіи. Искусные въ врачевании болѣзней, Косма и Даміанъ ходили по городамъ и весямъ и безмездно подавали исцѣленіе больнымъ именемъ Іисуса Христа, и своими чудесами распространяли въ ру Христову. Когда слава объ ихъ ученіи и чудесахъ пошла далеко, они были схвачены языческими властями. Это было въ царствованіе нечестивыхъ гонителей христианства, Дюклинтіана и Максімана (284—305). Свв. Косма и Даміанъ были приведены въ Киликію на судъ къ правителю Лисію. Этотъ стались убѣжденіями склонять ихъ къ принесенію жертвы языческимъ богамъ. За свой рѣшительный отказъ принести такую жертву, святые исповѣдники, по приказанію Лисія, сначала были немилосердно биты; потомъ ихъ бросили въ морскую пучину. Но они чудесно спаслись отъ потопленія. Правитель, видя это чудо, сталъ спрашивать у святыхъ исповѣдниковъ, какимъ волхвованиемъ они спаслись отъ потопленія? Воображая ихъ чародѣями, Лисій думалъ научиться отъ нихъ искусствѣ волхвованія. Когда же свв. Косма и Даміанъ объявили, что они спаслись силой Христовою, избавляющею человѣка отъ всякой бѣды, то ожесточенный правитель приказалъ отвести ихъ въ тещницу. На слѣдующій день ихъ снова подвергли жестокимъ истязаніямъ и наконецъ мечемъ ускольз отрадальцамъ головы. Вмѣстѣ съ святыми Космою и Даміаномъ скончались отъ меча три другіе хри-

ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПР. АНТОНІЯ ЛЕОХНОВСКАГО.

Жизнь преп. Антонія леохновскаго относится къ XVI и XVII вѣкамъ. Онъ былъ сынъ тверскихъ боярскихъ дѣтей Веніаминыыхъ. Любя пустынную жизнь, Антоній поселился въ 12 верстахъ отъ Новгорода, на р. Переходѣ, въ Рублевой пустошѣ. Здесь онъ сталъ жить отшельникомъ, проводя время въ молитвѣ, постахъ и подвигахъ. Желая принять иноческій санъ, Антоній пришелъ къ пустынному иночку Тарасію, который жилъ въ 3 верстахъ отъ Рублевой пустоши, на Леохновѣ. Имѣлъ Тарасій постригъ Антонія въ монашество. Вмѣстѣ съ новопостриженнымъ иночомъ Тарасій построилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ, храмъ въ честь Преображенія Спасителя. Царь Иоаннъ IV Грозный, по просбѣ Антонія, далъ новой Леохновской пустынѣ землю и рыбную ловлю въ озерѣ Ильменѣ. Въ новооснованную пустынь стали въ большомъ числѣ собираться ревнующіе объ иноческомъ образѣ жизни. Скоро Антоній, какъ служившій для всѣхъ образцомъ подвижнической жизни, былъ сдѣланъ игуменомъ надъ братіею Леохновской пустынѣ. Пр. Антоній подвизался въ теченіе 56-ти лѣтъ; слава о его строгой подвижнической жизни распространилась далеко; онъ настолько возвысился въ духовной жизни, что прославился опытами духовной прозорливости. Въ 1611 году, когда шведы стали опустошать окрестности Новгорода,
тамошний митрополит Исидор вызвал св. Антония в Новгород. Здсь в том же самом году, 17 октября, 85 летъ отъ роду, пр. Антоний пошелъ въ миръ. Тело святаго, по опасности его военныхъ, было предано землѣ не въ пустынной его обители, а погребено въ Новгородѣ у церкви св. евангелиста Луки.

Предъ смертю преп. Антоний предсказалъ, что его тѣло будетъ покояться въ пустынной Леехновской обители. Предсказаніе преподобнаго исполнилось. Когда шведы удалились изъ России, и разоренныя жители стали возвращаться на свои мѣста: любимый ученикъ Антонія, Григорій, пришель на пепелище Леехновской обители, разрушенной шведами. Григорій предалъ землѣ тѣла убиенныхъ иноковъ; поставилъ себѣ келлію и вблизи ея часовымъ въ честь Преображенія Господня. Такъ онъ жилъ здѣсь нѣсколько лѣтъ. Однажды ему явился во снѣ пр. Антоній и сказалъ: „брать Григорій! иди въ Новгородъ, скажи митрополиту Кипріану и старшинамъ города, чтобы положили меня на мѣстѣ твоей обители“. Видѣніе повторялось Григорію три раза, и въ третій разь явившійся учитель грозилъ своему ученику наказаніемъ за непослушаніе. Когда Григорій извѣстилъ о своемъ видѣніи новгородскаго митрополита Кипріана, то онъ совершилъ крестный ходъ къ храму святаго евангелиста Луки, чтобы открыть погребения его подъ этимъ храмомъ мощи святаго Антонія. Когда откопали его могилу, его тѣло обрѣли совершенно нетленнымъ. Въ это время многие получили отъ мощей исцѣленіе. По распоряженію митрополита Кипріана, архимандритъ Юрьевскаго монастыря съ честію и торжествомъ перенесъ мощи преп. Антонія въ основанную имъ Леехновскую обитель. Здсь отъ нихъ произошло нѣсколько чудотвореній. Мощи были
перенесены 13 июля 1620 г. Нынѣ мощи преподобнаго почииваются подъ спудомъ въ каменной церкви Преображенія Господня, гдѣ одинъ приѣздъ въ 1788 году освященъ во имя пр. Антонія (Филарета, арх. черн. Русск. свв. Истор. слов. о русск. свв. стр. 39—40. Толстаго, древности г. Старой Русы. Душеп. чт. 1878 г. июнь).

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ: ПРЕЖДЕ РОЖДЕСТВА ДѢВА.

Икона Божіей Матери, называемая: Прежде Рождества Дѣва, и признанная чудотворною, находится въ Николаевскомъ Псково-Печерскомъ монастырѣ, Московской епархіи. На этой чудотворной иконѣ Божія Матерь изображена въ коронѣ; Спаситель — тоже въ коронѣ, сидящимъ на лѣвой руку Своей Матери и въ бѣлой одеждѣ; у Спасителя въ правой рукѣ держава, поддерживаемая лѣвою рукою Божіей Матери.
18-е число.

Святаго апостола и евангелиста Луки. Святаго мученика Марина старца. Преподобнаго Иулиана пустынника.

(40 св. мучениковъ. Мнасона, епископа кипрскаго. Новомучениковъ Евагрила и Кирилла. Преставление преподобнаго Давида).

СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.

Святый апостолъ и евангелистъ Лука былъ родомъ изъ Антиохии. Родители его были язычники — греки. Что св. Лука былъ родомъ именно грекъ, объ этомъ говорить очень ясно языкъ его Евангелия и Дѣяній апостольскихъ, — языкъ чистый, правильный, болѣе вырабо-танный, чѣмъ языкъ другихъ евангелистовъ. Св. Лука былъ опытный во врачебномъ искусстве, какъ говорится объ этомъ въ посланіи апостола Павла къ колоссеямъ (4, 14). Еще онъ владѣлъ искусствомъ живописи, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ Никифоръ Каллистъ (Церк. истор. II, 14). Лука, прежде чѣмъ обратился ко Христу, былъ, по всей вероятности, провелителемъ вратъ. Такое имя носили тѣ изъ язычниковъ, которыхъ въ довольномъ числѣ мы встрѣчаемъ въ исторіи предъ временемъ пришествія Иисуса Христа принявшими иудейство, только безъ обрѣзанія; язычники же, принявшие рели-
гю евреевъ вмѣстѣ съ обрѣзаниемъ, назывались въ отличіе отъ первыхъ прозелитами (пришельцами) правды. О принадлежности Луки къ числу прозелитовъ, или пришельцевъ, врать можно заключить съ большою достовѣрностью изъ того, что онъ обнаруживаетъ въ своихъ писаніяхъ основанное знакомство съ современнымъ ему положеніемъ иудейскаго народа и со всѣмъ тѣмъ, что имѣло къ нему отношеніе. Услыхавъ проповѣдь Иисуса Христа, Лука сдѣлался Его послѣдователемъ. Древнее преданіе говоритъ, что Лука Иисусомъ Христомъ былъ причтенъ къ лику тѣхъ Его 70-ти апостоловъ, объ избрании которыхъ онъ, Лука, только одинъ изъ евангелистовъ повѣстуетъ въ своемъ Евангеліи (10, 1—16). Когда Христосъ Спаситель воскресъ изъ мертвыхъ, то Онъ въ первый день Своего воскресенія вечеромъ явился Лукѣ, вмѣстѣ съ Клеопою, на пути ихъ въ селеніе Еммаусъ: Иисусъ Христосъ удостовѣрилъ ихъ въ Своемъ воскресеніи, объясненіе имъ пророчества, говорившія объ Немѣ. Уѣхавъ во Иисуса Христа, какъ сына Божія, Искупителя міра, Лука, по вознесеніи Господнему на небо, посвятилъ себя, наравнѣ съ другими апостолами, проповѣдыванію Евангелія. Когда апостолъ Павелъ обратился къ Христу, и всѣ цѣло посвятилъ себя на неутомимое проповѣдываніе Христовой вѣры среди языческаго міра, мы видимъ Луку неотлучнымъ спутникомъ великаго апостола, раздѣляющимъ съ нимъ всѣ болѣзни и труды его въ благовѣстіи Христовомъ. Вмѣстѣ съ апостоломъ Павломъ Лука неоднократно проходилъ области Малой Азіи и Греціи, былъ съ нимъ въ Иерусалимѣ, находился при немъ въ Римѣ, во время первыхъ и вторыхъ узъ его въ этомъ городѣ, и не оставлялъ великаго апостола до самой его кончины, какъ это видно изъ книги
Деньний и изъ многихъ мѣстъ посланій Павла. Лука единъ есть со мной, писалъ онъ къ своему ученику Тимоѳею, во второмъ своемъ посланіи къ нему, не задолго до своей кончины (2 Тимоѳ. 4, 10). Свою Евангельіе и книгу Деньний апостольскихъ Лука написалъ къ нѣкому державному Теофилу для утвержденія его въ вѣрѣ (См. начальные стихи Евангельія и мн. Деньний апостольскихъ). Кто былъ этотъ Теофилъ, которому назначалъ Лука свои писанія, достовѣрно неизвѣстно. Думають, что онъ былъ знаменитый римляинъ, поселившися въ Антиохіи, откуда былъ родомъ и Лука. Это подтверждается тѣмъ, что Лука подробно описываетъ въ своемъ евангельіи обычаи, постановленія и мѣстности иудейскія, какъ неизвѣстныя для Теофила (напр. гл. 1, ст. 8 и 24; гл. 24, ст. 13; День. гл. 1, ст. 12 и проч.), а о мѣстностяхъ римскихъ и итальянскихъ говоритъ какъ о предметахъ, вполнѣ ему известныхъ (напр. День. гл. 28, ст. 12 и 15 и проч.). Въ своемъ Евангельіи Лука излагаетъ исторію земной жизни и ученіе Иисуса Христа съ особенными подробностями, въ порядке и по точномъ изслѣдованіи всего сначала. Такъ говоритъ самъ евангелистъ Лука (Еванг. гл. 1, ст. 3 и 4). А въ книгѣ Деньний апостольскихъ описывается первоначальное состояніе вѣрующихъ и распространеніе церкви Христовой преимущественно трудами апостоловъ Петра и Павла. По сказанію премія, св. Лука проповѣдывалъ вѣру Христову также въ Греції и Македоніи, и былъ поставленъ въ епископа солунскаго. Апостольскую свою дѣятельность Лука запечатлѣлъ мученическою смертю въ Ахейскомъ городѣ Тивахѣ (или Патрахѣ), имѣя около 84 года отъ роду. При императорѣ Констанціи, въ 360 году, мощи св. апостола и евангелиста Луки были перенесены изъ Ахай въ Константинополь.
и положены в церкви свв. апостолов. Филосторгий пишет (в сказании о св. великомученике Артемии): „когда пришли люди, везшие гроб, в который лежал Лука, и когда этот гроб несли с моря во храм, Анатолий евнух с усердием подошел и, сколько было в нем силы, он был больным, помогаю несущимъ: въ это время болѣзнѣ его вдругъ прекратилась“. При св. Григоріи Двоесловѣ (590—604), папѣ римскому, глава св. апостола Луки была перенесена въ Римъ.—Еванг. Лукѣ, какъ владѣвшему искусствомъ живописи, присваиваютъ написаніе первыхъ иконъ Божіей Матери и апостоловъ Петра и Павла. Первою изъ написанныхъ св. Лукою иконъ Божіей Матери признается икона Одигитрии, или Смоленская. Она была прислана изъ Константинополя великому князю Всеволоду Ярославичу въ концѣ 11 вѣка (1077—1078); потомъ сыномъ его Владиміромъ Мономахомъ перенесена была въ Смоленскій соборъ, де оставался до-нынѣ; Вторая, находящаяся въ Россіи, икона Божіей Матери изъ написанныхъ св. Лукою есть икона Владимірская. Она привезена изъ Константинополя въ Киевъ въ началѣ 12-го вѣка (около 1131 года); отсюда перенесена во Владиміръ княземъ Андреемъ Боголюбскимъ около 1155 года, а въ 1395 году изъ Владимира перенесена въ Москву, и находится въ московскомъ Успенскомъ соборѣ (Четыръ-Миней. Ісаагогика Херсонского).

СВЯТАГО МУЧЕНИКА МАРИНА СТАРЦА.

Святый мученикъ Маринъ старецъ пострадалъ за вѣру Христову въ царствованіе Діоклітіана (284—305) въ Аналарвѣ клирійскомъ. Св. Маринъ былъ родомъ изъ названнаго сейчасъ города. Когда императоръ Діоклітіанъ
возвдитъ гоненіе на христіанъ, св. Маринъ былъ схва-
ченъ въ числѣ другихъ христіанъ языческими властями 
и приведенъ на судъ къ правителю Лисию въ г. Тарсъ.
Здѣсь, послѣ безкровеннаго исповѣданія своей вѣры во 
Христа, св. Маринъ былъ жестоко сѣченъ розами и 
vъ тяжелыхъ оковахъ брошены въ темницу; на другой день 
св. страдальца повѣсили на мучилищномъ деревѣ, рѣзали 
мечами и ожгали огнемъ, наконецъ усѣкли витъ города 
mечемъ. Тѣло св. Марина, брошенное на сѣдѣніе племь 
pодъ надзоромъ стражей, въ одну грозовую ночь было 
vзято христіанами—Кеантіемъ и Саприкіемъ и погребено 
не далеко отъ Аназарва. (Четырнадцатый Полн. Місяц.

ПРЕПОДОВНАГО ИУЛІАНА ПУСТЫННИКА.

Преп. Иуліанъ, пустынножитель и чудотворецъ жилъ 
vъ 4 вѣкѣ (въ 362—380 году), и подвизался въ Месо-
потаміи, при рѣкѣ Евфрать. На горѣ Синаѣ, на кото-
рой Моисей бесѣдовалъ съ Богомъ, преп. Иуліанъ по-
строилъ церковь. Когда императоръ Юліанъ отступникъ 
(361—363) воздвигъ гоненіе на церковь, преп. Иуліанъ, 
молясь однажды Богу, услыхалъ голосъ съ неба, гово-
рящей: „не только ради твоихъ молитвъ, но и ради уси-
ленныхъ слезныхъ моленій многихъ другихъ, злочести-
вый Юліанъ погибнетъ“. И дѣйствительно, скоро воспо-
слѣдова гибель этого гонителя вѣры Христовой: въ 
363 году, въ одной битвѣ съ персами, противъ которыхъ 
онъ выступилъ войскою, императоръ Юліанъ былъ смер-
тельно раненъ и умеръ съ словами, очень знаменатель-
ными: „ты побѣдилъ, галилеинъ“.
Св. Иоанъ Злато-
устъ говоритъ о преподобномъ Иуліанѣ въ бесѣдѣ къ ан-
Святаго Мнасона, епископа Кипрского.

Въ 21 гл. 16 ст. книги Дѣяній апостольскихъ упоминается о нѣкоторомъ давнемъ апостольскомъ ученикѣ Мнасонѣ кимвранику. Возвращаясь въ Сирія съ своими спутникомъ ев. Лукой изъ третьего своего путешествія, апостолъ Павелъ на пути изъ Кесаріи въ Иерусалимъ зашелъ къ этому, самому давнему, своему ученику — Мнасону кимвранину. Такъ какъ у него можно было прожить нѣкоторое время, то апостолъ Павелъ, вмѣстѣ съ Лукой, и пробылъ нѣсколько у Мнасона въ домѣ, чтобы отсюда прямо идти въ Иерусалимъ. Впослѣдствіи апостольскій ученикъ Мнасонъ былъ кимвраниемъ епископомъ (Полн. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. II, ч. I, стр. 277).

ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНАГО ДАВИДА.

Преподобный Давидъ был учеником св. Пафнутья боровскаго (его память 1 мая); потом Давидъ подвижался в безмолвномъ уединении: въ 1515 году онъ построилъ на р. Лопаси (въ 23 верстахъ отъ Серпухова) храмъ Вознесенія Господня, и тѣмъ положилъ основаніе Вознесенской Давидовой пустынки; онъ скончался 18 октября 1520 года. Моши преп. Давида почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храмѣ Вознесенской пустынки. (Ист. Росс. Иерарх. IV, 1; Филарета, арх. черн. Русск. свят. октябр. 243 стр. 3-й книги. Истор. слов. о свят. русск. стр. 83).

19-е число.

Святаго пророка Іоиля. Святаго мученика Уары и съ нимъ семи учителей христианскихъ и вложения Клеопатры и сына ея Іоанна. Святаго священноученика Садока, епископа персидскаго, и ниже съ нимъ. Преподобнаго Іоанна рыльскаго.

(Св. Леонтия философа. Св. Филика пресвитера и Евсея диакона).

СВЯТАГО ПРОРОКА ІОИЛЯ.

Св. пророкъ Іоиль, сынъ Ваасила, жилъ за 800 лѣтъ до Рождества Христова. Св. Епифаній и Дороѳей сохранили намъ древнее ветхо-завѣтное преданіе, что пророкъ Іоиль, второй изъ малыхъ пророковъ, происходилъ изъ колѣна или Рувимова или Гадова, и жилъ за Іор-
данном въ Веаракъ или Ветарѣ. Дѣйствительно, го-
рода этого имени были въ колѣнахъ Рувимовомъ, Гадо-
вомъ и Веніаминовомъ (Числ. 32, 36; I. Нав. 13, 27).
Но въ которомъ изъ городовъ, носившихъ имя Веарака,
родился и первоначально жилъ пророкъ Іоиль, равно и
прочия обстоятельства его жизни достовѣрно неизвѣстны.
Іоиль пророчествовалъ о запустѣніи Іерусалима и совѣ-
твалъ постъ, чтобы имъ умолить Бога и предотвратить бѣду; Іоиль предрекъ еще объ изліяніи Святаго Духа на
всякую плоть и о страшномъ судѣ на долинѣ Іосафатовой
(долинѣ Суда Божия). (Четьи-Миней. Библейско-біогра-
фическій словарь Яцкѣвича и Благовѣщенскаго, пр. Іоиль.
Воскр. чт. т. 5, стр. 245—248).

СВЯТАГО МУЧЕНИКА УАРА (Вара) И СЪ НИМЪ
СЕДМИ УЧИТЕЛЕЙ ХРИСТИАНСКИХЪ, И БЛА-
ЖЕННЫЙ КЛЕОПАТРЫ И СЫНА ЕЯ ЮАННА.

Въ царствованіе императора Максиміана Галерія (305—
311), въ Египтѣ жилъ одинъ воинъ, по имени Уарагъ (или
Варъ). Онъ тайно держался Христовой вѣры. Импера-
торъ Максиміанъ взывалъ сильное гоненіе на христіанъ,
приказывая предавать жестокимъ мукамъ тѣхъ изъ нихъ,
которые не поклонялись языческимъ богамъ. Въ силу та-
каго повелѣнія, въ Египтѣ потекла кровь христіанскихъ
мучениковъ. Воинъ Уарагъ сталъ ревностно посѣщать по
ночамъ темницы, въ которыхъ содержались захваченные
властвами христіане. Уарагъ подкупалъ сторожей тмѣнныхъ,
чтобы проникнуть къ христіанскимъ мученикамъ,
лобзать ихъ узы, омывать ихъ кровь, обвязывать ихъ
раны, подавать имъ пищу, вообще всячески ухаживалъ
за ними. Однажды языческими властями были схвачены
семь христіанскихъ учителей, скрывавшихся въ пустынѣ,
и приведены на судь. Послед напрасных убеждений пришлось жертвовать богатством, святыми страдальцем и наконец, бросили в темницу. Уар, по обычаю своему, пострился их ночью, подкупив шутовских. Он всячески старался обратить страдания исповедников Христовой волы. Они своими речами настолько воспламенили Уара к стяжанию мученического винца, что тайный послодователь Христа не побоялся всю ночь провести в темнице с святыми мучениками, слушая их поучения. Когда на утро служители пришли за святыми, чтобы вести их на судь, то с удивлением увидели между ними Уара. Он безобразно объявил всю полную готовность пострадать за волу во Христе въестъ с христианскими учителями. Служители повели на судь к правителю Египта и Уара, который занял место едва въ из учителей, не вынесшаго истязаний и скончавшагося в темнице. Представь въестъ съ шестью христианскими учителями предъ мучителя, Уаръ безобразно исповедал себя христианином; не отреклись отъ своего высокаго званія, не смотря ни на какія угрозы и остальные христиане. Разгнѣванный правитель приказал повѣść Уара на мучилищномъ деревѣ и бить по всему тѣлу царапами и дреколіемъ. Уаръ, мужественно перенося удары, просилъ своихъ сотоварищей, чтобы они своими молитвами попросили для него у Бога подкрѣпленія, для перенесения жестокихъ своихъ страданій. Потомъ тѣло Уара стали строгать желѣзными ногтями, содрали съ хребта его кожу, бритвами рѣзали его тѣло, били суковатыми палками по его чреву до тѣхъ поръ, пока оно не разсѣлось, и не выпали его внутренности. Среди этихъ страшныхъ истязаній, продолжавшихся около пяти часовъ, Уаръ предалъ духъ свой Богу. Тѣло мученика было
брошено на съединение псам. Святые учителя христианские,
после съединения, никто не поколебались в своем убежденни,
и не хотели, не смотря на какая угрозы, принести жертву языческим богам. По приказа
оправитель, святых учителей отвели в темницу.
В Египете жила одна вдова, христианка, по имени Клеопатра. Она была родом из Палестины; ей муж был военачальником в Египете; у нее был один
только малолетний сын, по имени Иоанн. Когда му
чили Уара, Клеопатра издалека наблюдала его страдания, проливая слезы и боясь себя в грудь. Когда тело Уара было брошено вн города на съединение псам, Клеопатра встала ночью, и вместе с ее своей рабою похитила тело святого мученика. Она принесла его мощи в свой дом и погребла их в ней.
На следующее утро правитель приказал привести к себ в темницу заключенных в ней христианских учителей. Сначала их подвергли жестоким пыткам и наконец усели мечем, а тело бросили в город, не погребенными. Но некоторые тайные христиане взяли их и с честью предали земле. Клеопатра же у себя дома, постоянно возжигала свечи над гробом св. муче
nika Уара и кадила.
Прошло несколько лет, и гонение на христиан мало-
по-малу начало утихать. Клеопатра захотела воротиться в свое отчество Палестину. Ей желательно было взять с собой и мощи св. Уара. Она обратилась с подар
ками к правителью Египта, и, выдавая мощи св. Уара за тело своего покойного мужа, стала просить позволе
ния перевезти их на свою родину, в Палестину. По
лучив на это позволение властей, Клеопатра отправи
лась с святыми мощами на родину. Скрытая же Клео-
патра мощи св. Уара подъ видомъ тѣла своего покойнаго мужа для того, чтобы христіане, узнавъ объ ея намѣреніи, не воспрепятствовали ей привести его въ осуществление. Прибывъ въ отечество, Клеопатра погребла мощи св. Уара въ своемъ селеніи, называвшемся Едра и лежавшемъ близъ горы Тавора. Постоянно Клеопатра ходила къ гробу мученика, возжигала тамъ свѣчи и кадила. И другіе, живя въ окрестностяхъ, христіане, слѣдуя примеру Клеопатры, приходили къ святому, приносили къ нему больныхъ, и они молитвами Уара получали исцѣленіе.

Клеопатра, видя такое стеченіе христіанъ ко гробу святаго мученика, рѣшилась построить храмъ во имя его, и свое рѣшеніе стала приводить въ исполненіе. Между тѣмъ сынъ Клеопатры—Іоаннъ, пришелъ въ возрастъ. Мать рѣшила опредѣлить Іоанна на воинскую службу, и онъ, благодаря ходатайству нѣкоторыхъ знатныхъ людей, получилъ почетное назначеніе, дававшее ему возможность достигнуть высокаго званія. И действительно, Іоаннъ скоро назначенъ былъ воинскимъ начальникомъ, и получилъ отъ царя позже, какъ знакъ своего новаго служенія. Это произошло тогда, когда постройка храма въ память св. мученика Уара приходила къ концу. Клеопатра, узнавъ о чести своего сына, сказала, что сынъ ея не возложить на себя царской одежды, и не станетъ служить въ новомъ званіи до тѣхъ поръ, пока не окончится постройка воздвигаемаго ею—Клеопатріою храма въ честь св. Уара. „Я хочу, говорила Клеопатра, чтобы сынъ мой вмѣстѣ со мною понесъ гробъ святаго мученика и потомъ уже исполнилъ царское повелѣніе“. Когда была окончена постройка нового храма, Клеопатра созвала епископовъ, священниковъ и монаховъ, взяла изъ гроба мощи св. Уара, положила ихъ на разукрашен-
номъ одрѣ, а сверху ихъ возложила поясь и волшебную одежду, въ которую долженъ былъ облечься ея сынъ; возложила этотъ поясь и одежду для того, чтобы они освятились отъ мощей святаго. Безчисленное множество народа сопровождало перенесение мощей св. Уара съ мѣста ихъ погребенія въ новосозданный храмъ. Когда мощи были внесены во храмъ, онъ былъ освященъ, и въ немъ была совершена первая божественная литургія.
Въ самый день перенесенія мощей и освященія храма Иоаннъ, сынъ Клеопатры, внезапно занемогъ и слегъ въ постель. Сильная болѣзнь Иоанна окончилась смертью. Поверенная въ глубокую печаль и отчаяніе, мать Иоанна, Клеопатра, горько плакала надъ бездыханнымъ тѣломъ своего любезнаго сына. Утомленная скорбью, Клеопатра заснула при гробѣ Иоанна. И вотъ во снѣ ей предсталъ св. мученикъ Уарь вмѣстѣ съ ея сыномъ Иоанномъ. На обоихъ были блестящія бѣлые одежды, золотые пояса, а на головахъ своихъ явившися имѣли драгоцѣнныя зо- зотые вѣнцы, знаки вѣчнаго блаженства. Святый муче- нику Уарь утѣшилъ Клеопатру, объявивъ прощеніе Бого- гомъ грѣхъ всего ея рода и блаженную жизнь ея сына предъ престоломъ небеснаго Царя: Добродѣтели Клео- патры и заботы ея о тѣлѣ Уара сдѣлали ее въпоѣнѣ доходной великой награды. Видѣвъ наполнило сердце Клеопатры неизрѣченной радостью. Клеопатра съ честью и уже не плака, а веселясь о Господѣ, погребла тѣло Иоанна, раздала все свое имѣніе нищимъ, и стала жить при храмѣ св. Уара, проводя время въ постѣ и постоян- ной молитвѣ. Послѣ семи лѣтъ такой подвижнической жизни, Клеопатра мирно скончалась и погребена была близъ мощей ея св. Уара. Смерть Клеопатры послѣдовала не позднѣе 327 года (Четьи-Миѳія).
О святомъ священномуученикѣ Садокѣ, епископѣ персидскомъ, и иже съ нимъ см. 20 февраля.

ПРЕПОДОБНАГО ИОАННА РЫЛЬСКАГО.

Преподобный Иоаннъ былъ родомъ болгаринъ. Его жизнь относится къ IX — X вѣками. Онъ родился въ болгарскомъ селеніи Скрпна, близъ города Средца. Когда умерли родители Иоанна, онъ роздалъ нищимъ все оставшееся ему имѣніе и принялъ монашество. Онъ оставилъ свою родину, и, пята на себѣ одну только кожаную одежду, взошелъ на одну высокую и необитаемую низкую гору, чтобы адѣсь удобнѣе подвизаться въ иноческомъ образѣ жизни. Спустя нѣкоторое время, на Иоанна напали разбойники, которые избили его и выгнали съ мѣста, на которомъ онъ поселился. Тогда Иоаннъ удалился въ пустыню Рыльскую и поселился въ дупѣ, проводя время въ постѣ и непрестанныхъ молитвахъ. Такъ онъ прожилъ адѣсь шестьдесятъ лѣтъ, питаясь одною растительной пищею и не видя ни одного человѣческаго лица, будучи окруженъ дикими звѣрями. Слухъ о пустыннѣ-подвижникѣ распространялся по окрестностямъ, и всѣ къ нему начали отовсюду стекаться недужные, желая получить его молитвы исцѣленіе; много къ подвижнику стало стекаться и такихъ, которые, ревнуя о благочестиіі, желали подвизаться подъ руководствомъ отшельника. Собравшіеся выстроили себѣ церковь, учредили монастырь и выбрали себѣ игуменомъ преподобнаго Иоанна. Онъ руководилъ иночевъ въ подвижнической жизни до глубокой старости. Преп. Иоаннъ мирно почилъ въ 946 году и съ честію былъ погребенъ своими учениками. По смерти своей онъ явился имъ и повелѣлъ перенести свое тѣло въ городъ Средецъ. Уче-

18°
ники преп. Іоанна, открывъ его гробъ, нашли въ немь тѣло своего учителя вполне цѣльнымъ и нетленнымъ, издающимъ собою благоуханіе. Прославивъ Бога за такое чудо, они съ честію перенесли тѣло своего учителя въ городъ Средецъ, положивъ его здѣсь въ храмѣ св. евангеліста Луки. Впослѣдствіи въ этомъ городѣ была выстроена новая церковь, посвященная памяти преподобнаго Іоанна, и здѣсь было положено его тѣло, причемъ изъ него проистекло много чудесныхъ исцѣлений. Въ 1128 году между греческимъ императоромъ Іоанномъ Комnenномъ (1118—1143) и царемъ венгерскимъ Стефаномъ II открылась война. Болгарія въ это время находилась подъ властью грековъ. Стефанъ II, достигнувъ города Средца, взялъ почивавшія въ немь мощи св. Іоанна и унесъ ихъ съ собою въ свою собственную страну. Здѣсь они ихъ помѣстили въ церкви города Острогома. Архіепископъ острогомскій сначала не увѣрялъ въ мощи св. Іоанна и не хотѣлъ поклониться имъ. За это противленіе онъ былъ наказанъ пѣхотою. Тогда архіепископъ позналъ свою вину, принесъ въ ней раскаяніе святому и поклонился его мощамъ. Преп. Іоаннъ внялъ раскаянію согрѣвшаго и разрѣшилъ его языкъ отъ пѣхоты. Многіе и другихъ чудесъ проистекло отъ мощей преп. Іоанна. Дивясь чудесамъ и вмѣстѣ будучи одержимъ страховъ наказанія за похищеніе святыхъ, Стефанъ II возвратилъ святыхъ мощи въ городъ Средецъ. Это было въ 1137 году. 19 октября 1238 года, въ правленіе болгарскаго царя Іоанна Асеня II и при патріархѣ Василии II, мощи преп. Іоанна были перенесены изъ города Средца въ столицу болгарскаго царства—Терновъ. Это перенесеніе мощей преп. Іоанна и воспоминается 19-го октября. Въ 1469 году онъ снова были перене-
сены въ Рыльскій монастырь (на рѣкѣ Рило, въ округѣ города Раслова), гдѣ почиваютъ и донынѣ (Четы-Минеи. Святые южныхъ славянъ, Филарета, арх. черниг.. 18 августа. Поли. Мѣсяц. Востока. арх. Сергиа. т. II, ч. 2, стр. 333—334. Голубинскаго, Исторія православныхъ церквей, стр. 661, 713).

СВ. ЛЕОНТИЯ ФИЛОСОФА.

Св. Леонтий былъ родомъ изъ Византии, занималъ сначала должность схоластика, или адвоката. Хитростю онъ былъ завлеченъ въ несторіанскую ересь, раздѣлявшую два естества въ Лицѣ Иисуса Христа, божеское и человѣческое. Но Леонтий скоро убѣдился въ ложности несторіанскаго ученія о лицѣ Иисуса Христа. Отказавшись отъ званія адвоката, Леонтий рѣшилъ посвятить себя пикетеской подвигнѣческой жизни. Съ этого цѣли онъ поселился въ лаврѣ св. Саввы, находящейся въ Палестинѣ. Здесь онъ проводилъ строгую жизнь, постоянно постиясь, молясь Богу и изучая тайны святой вѣры. На самомъ опять извѣдавши, что такое ересь, и убѣдившись въ полной несостоятельности различныхъ еретическихъ ученій, прем. Леонтий сдѣлался ревностнымъ, сильнымъ и опытнымъ обличителемъ современныхъ ему заблужденій въ вѣрѣ. Онъ написалъ много сочинений, въ которыхъ опровергалъ различныхъ еретическихъ ученія,— несторианскія, евтихіанскія, монофизитскія и другія. Во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ онъ обнаружилъ такую силу своей богословской мысли, что прем. Теодоръ Студитъ въ своемъ канунѣ на субботу сырной недѣли поетъ: „Леонтий—глубина благочестія“. Леонтий умеръ не позже 624 года.
(Историч. учение объ отцахъ церкви, арх. черн. Филарета. т. 3-й, стр. 211—213).
Свв. ФИЛИКЪ пресвитеръ и ЕВСЕВИЙ диаконъ, погибли отъ меча.

20-е число.
Св. великомученика Артемія. Св. праведнаго Артемія, веркольскаго чудотворца.

(Свв. мучениковъ Евра и Евноя. Преп. Матрона.
Св. мученицы Зевины. Преп. Герасима новаго).

СВЯТАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА АРТЕМІЯ.

Св. великомучен. Артемій былъ родомъ изъ Египта. Онъ находился въ военной службѣ при императорѣ Константинѣ Великомъ (324 — 337) и при сынѣ его Констанции (337—361); при императорѣ же Юліанѣ отступникѣ (361 — 363) Артемій сподобился принять мученическій вѣнецъ. Артемій былъ свидѣтельствомъ знаменія креста на небѣ, когда шелъ въ войскѣ съ Константиномъ Великимъ противъ Макеентія (305 — 312). По смерти Константина Великаго, его имперія раздѣлилась на три части, между его тремя сыновьями: Константиномъ II, Константиномъ и Констанциемъ. Послѣдній, при которомъ служилъ Артемій, получилъ въ свое владѣніе восточная страны, — Константинополь и Египетъ, а впо-
следствии стал обладать всюю востоком и западом. Император Констанций уверял отъ одного епископа, что въ Ахай погребены тѣла св. апостолов Андрея и Луки, именно тѣло ап. Андрея находится въ Патрахъ, а тѣло ап. Луки въ Оивахъ въ Веотии. Императоръ Констанций поручилъ Артемию взять эти мощи святыхъ и перенести ихъ въ Константинополь. Артемий торжественно перенесъ святых мощи въ столичный городъ, и получилъ за это отъ императора большую награду; еще при Константинѣ Великомъ за свое искусство и храбрость въ бояхъ отличенный почестями и наградами, Артемий теперь былъ свѣдленъ Констанциемъ августалиемъ (префектомъ) епископскими, т. е. начальникомъ надъ Египтомъ. Когда, по смерти Констанция, на императорский престолъ вступилъ Юлианъ, воспитанный въ эллинскомъ многобожіи, церковь Христова должна была перенести гонение со стороны нечестиваго отступника. Юлианъ захотѣлъ возстановить умиравшее язычество и уничтожить христианство, возведенное Константиномъ Великимъ на степень государственной религіи. Съ этой целью Юлианъ приказывалъ обращать христианскіе храмы въ языческіе, гнать и мучить христианъ. Однажды св. Артемию случилось быть въ Антиохіи, куда онъ былъ вызванъ императоромъ вмѣстѣ съ своими полками, чтобы идти отсюда въ походъ противъ персовъ. Артемію здѣсь случилось присутствовать при истязаніи двухъ антиохийскихъ пресвитеровъ, Евгенія и Макарія: императоръ сначала вступилъ съ ними въ споръ относительно истинны эллинскаго многобожія, и не поколебалъ ихъ христианскаго убѣжденія; тогда въ раздраженіи онъ приказалъ пещадно ихъ мучить. Артемій возмутился духомъ, видя мученія невинныхъ страдальцевъ за вѣру Христову. И вотъ онъ
стать сильно обличать императора в гонения и мучения христиан. Смутная обличительная речь Артемия привела императора в ужас, больше раздражение. Он лишил Артемия всех достойных ему почетов и должностей и приказал подвергнуть его истязаниям. Святого мученика обнаружили, связали ему руки и ноги, и разложили на землю, стали жестоко его бить волковыми жилами. После такого истязания, Артемия, вместе с Евгением и Макарием, бросили в темницу.

На следующий день Артемия предстали новым испытаниям. Сначала император хотелся склонить мученика к многобожию посредством различных льстивых обещаний. Но, несмотря на это, Юлиан приказал истязать Артемия. И вот его снова обнаружили, и втыкали в его тело раскаленная железная полоса; потом его хребет строгали острым трезубцем. После таких жестоких истязаний мученика отвели в темницу, и здесь мучили голодом и жаждой.

Спустя некоторое время, Артемия снова привели на судь к мучителю. Артемий объявил императору, что за все зло, которое он причинил христианам, ему в скором времени будет воздано справедливое отмщение. Разгневанный император приказал жестоко пытать св. мученика. Его подвергли следующему ужасному истязанию: он был сдавлен разданными на дрово огромным камнем до тех пор, что из него выступали внутренности. Не смотря однако на то, что Артемий оставался в этой пытке нескукко суток, он, сверх всякого ожидания, остался живым. Наконец св. Артемию отрубили голову. Честное и святое тело его было взято одной диаконессой антиохийской церкви, по имени Аристою, которая намазала его ароматами и отправила въ
Константинополь для погребения. Гдѣ первоначально были положены мощи св. Артемія, неизвѣстно. Впослѣдствіи онѣ были перенесены въ храмъ Иоанна Предтечи, построенный императоромъ Анастасіемъ (491—518) и называвшійся храмомъ святаго Артемія. Отъ мощей мученика произошло много чудотворений (Четьи Минеи. Прологъ. Полный мѣсяцъ. Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, ч. II, стр. 334—335).

О св. праведн. АРТЕМІИ, веркольскомъ чудотворцѣ, см. 23-го іюня.

Св. мучч. ЕВОРЪ и ЕВНОЙ побиты были за исповѣданіе вѣры Христовой камнями. Еворъ и Евной были учениками Милія, епископа персидскаго и священномученика. Святые мученики пострадали при персидскомъ царѣ Сапорѣ II, въ 341-мъ году (Полный мѣсяцъ. Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, ч. I, стр. 279, 299).

О жизни и страданіяхъ священномученика Милія, см. 10-го ноября.

СВЯТАГО МУЧЕНИКА ЗЕВИНЫ.

Святый мученикъ Зевина пострадалъ за вѣру Христову въ 308 г., въ царствованіе Максиміана Галерія (305—311). Современникъ Зевины, церковный историкъ Евсеевій Памфіль, такъ описываетъ страданія этого мученика: "Три вѣрныхъ христіанинъ, Антоній, Зевина изъ Елевсиса и Германъ, согласившись между собою, подбѣжали къ правителью, который тогда приносилъ жертву идоламъ и кричали, чтобы онъ оставилъ свое заблужденіе; ибо ньть другаго Божества, кроме Творца всѣхъ вещей и Создателя - Бога. Когда же спросили ихъ, кто они таковы, — они смѣло исповѣдали себя христіанами."
Правитель, по имени Фирмилан, сильно раздраженный этим, не захотел даже и мучить ихъ пытками, но приказал освободить ихъ головы" (Прологъ. Полный мѣсяц. Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, ч. II, стр. 358).

ПРЕПОДОБНАГО ГЕРАСИМА НОВАГО.

Жизнь преп. Герасима новаго относится къ XVI столѣтию. Онъ родился въ селеніи Трикала, находящемся въ Пелопонесѣ. Отецъ Герасима назывался Димитріемъ, а мать — Кали. Они были люди благочестивые, благородные и богатыя. Возрастая въ такомъ добрѣтельномъ семействѣ, Герасимть съ юныхъ лѣтъ началъ развивать въ себѣ благочестивыя христіанскія расположения и наклонности. Достигнувъ возраста, когда онъ сдѣлался способнымъ къ учению, Герасимъ былъ отданъ родителями въ школу. При счастливыхъ умственныхъ дарованіяхъ Герасимъ достигъ скоро очень широкаго умственного развитія и образования. Пришедши въ зрѣлый возрастъ, Герасимъ рѣшилъ оставить этотъ суетный міръ, со всѣми его благами и наслажденіями, и удалился на островъ Закинѳ. Проживъ здесь нѣсколько времени, Герасимъ отправился въ Эладу. Затѣмъ онъ удалился въ Тессалію, отсюда прибылъ въ предѣлы, Эвксинскаго понта; посѣтивъ и осмотрѣвъ Константинополь и всѣ мѣста, лежащія кругомъ его, — Пропонтиду и Халкидонъ, онъ удалился на Аѳонскую гору. Здѣсь онъ принялъ великую схиму и прожилъ довольно времени, ведя строго-подвижническую жизнь. Возымѣвъ желаніе поклониться святымъ мѣстамъ иерусалимскимъ, Герасимъ отправился туда. Побывавъ тамъ, онъ ножелалъ посмотри гору Синайскую и помолиться на ней. Отсюда онъ путешествовалъ въ Иерусалимъ и въ Меронъ, где онъ, по постригу, принялъ старцемъ и съ малыми и старыми святымъ мѣстами. Отсюда онъ путешествовалъ черезъ Иерусалимъ и Египетъ, а также и въ другие страны, и наконецъ онъ вернулся обратно въ гору Синайскую, где онъ и жилъ въ монастырѣ до конца своихъ дней. (Прологъ. Полный мѣсяц. Вост. Арх. Сергія. Т. 2-й, ч. II, стр. 358).
ствовал по Антиохии, Египту и Варварии, пользуя других, и сам от них пользуясь. Возвратившись из этого путешествия опять в Иерусалим, Герасим сделался здесь кандиловожителем при храме Гроба Господня. Патриарх иерусалимский Герман II (1534—1579), видя добродетельную жизнь инока, рукоположил его в иподиакона, потом в диакона и наконец в пресвитера, в каковом сане Герасим оставался при патриаршем доме в продолжение 12 лет, содействуя Герману в управлении его делами. Живя в Иерусалим, Герасим ревностно подвизался, уходя для этого на Иордан и проводя здесь время в постоянном посту и неусыпной молитве. Он настолько возвысился в духовной жизни, что, подобно Боговидцу Моисею и пророку - ревнителю Илия, могють поститься непрерывно 40 дней и 40 ночей, отнюдь ничего не ешив и не пивши.

Изъ Иерусалимской патриархии Герасим отправился на остров Крит, но, не найдя здесь места по своей душѣ, удалился в Закинтесь. Найдя здсь на верху горы, въ мѣстѣ совершенно непрѣходящемъ, пещеру, Герасимъ пробылъ въ ней совершенно одинъ въ продолженіе пяти лѣтъ, проводя жизнь какъ бы безплодную и питаясь одной растительностью. Но такъ какъ къ нему стало стекаться много подражателей, и они нарушали его безмолвіе, то Герасимъ перешелъ на противолежащей островъ Кефалонійскій, и, поселившись въ одномъ мѣстѣ, называвшемся Пещеры, пробылъ здсь 11 лѣтъ, проводя строгою подвижническую жизнь. Но такъ какъ и здесь его безмолвіе нарушалось, то Герасимъ перешелъ отсюда въ другое безмолвнѣйшее мѣсто, называемое Омала. Здсь онъ нашелъ ветхую церковь, обновил ее, назвал новымъ Иерусалимомъ, и рѣшился около нел провести оста-
тож своей жизни. Но и здьёс его безмолвие, которого онъ такъ сильно жаждалъ, скоро было нарушено. Жители Кефалонийскаго острова, видя добродѣтельную жизнь Герасима, стали просить его взять на себя руководство въ духовной жизни ихъ дочерей, желавшихъ посвятить себя подвижничеству. И вотъ на островѣ былъ основанъ монастырь, въ которомъ Герасимъ руководилъ въ иноческой жизни 25 старицъ.

За свою строго-подвижническую жизнь св. Герасимъ еще въ живыхъ удостоился дара чудотворенія. Въ одно время въ Кефалоніи случились бездождіе и великая засуха. Жители острова обратились къ Герасиму съ просьбою, чтобы онъ умолялъ Господа отвратить Своей гнѣвъ отъ нихъ. Долго святой отказывался отъ исполненія этой просьбы, по своему емисленному уму, считая ее выше своихъ силь. Но наконецъ, глубоко тронутый теплыми прошеніями кефалонийцевъ, умилосердился надъ ними и сталъ просить Бога о помилованіи ихъ. Богъ внялъ молитвъ праведника Своего, и скоро на иссохшую почву Кефалоніи ниспослалъ обильный дождь. Преп. Герасимъ многихъ бѣсноватыхъ освободилъ отъ дѣйствія злой силы, многихъ больныхъ исцѣлилъ отъ одержимыхъ ихъ болѣзней, сотворилъ и много другихъ чудесъ. Преподобный въ мирѣ скончался въ 1579 году 15 августа, будучи 70 лѣть отъ роду.

Такъ какъ 15 августа празднуется Успение Вожизей Матери, то память св. Герасима и была перенесена на 20 октября,—на день, въ который было перенесение его св. мощей. Перенесеніе это произошло спустя два года послѣ смерти Герасима. При перенесеніѣ этомъ случилось находиться (какъ-бы посланному отъ Бога для засвидѣтельствованія истины) одному эхарху тогданнаго кон-
стантинопольского патриарха Йеремии II. При перенесении мощей святаго произошли многія чудотворенія; они продолжали совершаться и послѣ для всѣхъ, съ вѣрою притекавшихъ къ угоднику Божію. Мы разсказываемъ объ одномъ изъ такихъ чудотвореній.

По смерти пр. Герасима, една бѣсноватая женщина пришла въ его монастырь, чтобы молитвами святаго угодника Божія освободиться отъ дѣйствія злой силы. Въ одну ночь бѣсъ, мучивший несчастную женщину, ввергнула ее въ колодезь монастырскій, чтобы потопить ее въ немъ. Ничего не знавшия объ этомъ, старцы вдругъ услыхали голосъ препод. Герасима: „поспѣшайте; бѣсемымая находится въ крайней бѣдѣ и нуждается въ избавленіи“. Старцы немедленно стали искать по всему монастырю несчастную женщину и долго не находили ее. Наконецъ онѣ заглянули въ колодезь, и, къ удивленію своему, увидѣли ею въ немъ стоящую поверхъ воды, какъ будто бы кто держалъ ее. Несчастная тотчасъ же была вытащена изъ колодца. На разспросы старцы о случившемся съ нею, она отвѣчала: „когда я по дѣйствію демона упала въ колодезь, и лишь только погрузилась въ глубину ея, вдругъ я увидѣла св. Герасима, который, схвативъ меня, вынулъ изъ воды, и я болѣе уже не погрязлась, и отъ адскаго мучителя уже освободилась“ (Аѳонскій Патерикъ, ч. 2, стр. 88—96).
21-е число.

Преподобного Иларiona Великого. Пренесение мощей св. Иларiona, епископа меглинского, в Тернову. Святых мучеников Дасия, Галия и Эотика.

(Свв. муч. Теодоты и Сократа пресвятителя. Преподобного Евкратия. Преподобномученика Захарии. Преподобного Варуха. Св. муч. Азы. Преподобного Филомена. Св. муч. Иоанна пелопоневского. Преп. Теофила и Иакова омученников).

ПРЕПОДОБНAGO ИЛАРИОНА ВЕЛИКАГО.

Преподобный Иларий Великий родился в Палестине, в селении Ёвае, близ шего города Газы, в пяти милях на юг от этого города. Годом рождения преп. Иларий был 291-й год. Родители преподобного были греки. Достигнув отроческого возраста, Иларий был отправлен родителями в Александрию, чтобы получить здешнее образование. В Александрии — этом центре греческого просвещения, Иларий усвоил не только светскую мудрость, но и сделался христианином, приняв святое крещение от св. епископа Петра (умер в 311 г.). Горя любовью к Богу, Иларий решил посвятить себя подвижнической жизни. Он усиливал о знаменитом подвижнике Антонии Великом, слава о доб-
родительной жизни котораго распространилась очень далеко. Иларіонъ рѣшилъ идти къ великому подвижнику и подражать его подвижнической жизни. 15-ти лѣть, въ 306 году, Иларіонъ пришёлъ къ Антонію и сдѣлался однимъ изъ первыхъ учениковъ его и по времени и по духу, хотя пробылъ у него всего около двухъ мѣсяцевъ. Къ Антонію Великому стало много стекаться ищущихъ образца добродѣтельной жизни, и Иларіонъ не находилъ безмолвія, котораго такъ желала горящая любовью къ Богу душа его. Въ томъ же 306 году, взявъ съ собою нѣсколько монаховъ, Иларіонъ, съ благословенія Антонія, возвратился въ Газу, близъ которой родился. На родинѣ онъ уже не нашелъ въ живыхъ своихъ родителей. Оставшееся послѣ нихъ наслѣдство Иларіонъ раздѣлилъ на двѣ части, изъ которыхъ одну отдалъ родственникамъ, а другую роздалъ нищимъ, не оставивъ себѣ ничего.

Порвавъ связь съ суетнымъ миромъ совершенно, Иларіонъ удалился въ пустыню зимнковскую (Майома—портовый городъ — на 20 стадій съвернѣгъ Газы). Здѣсь онъ проводилъ строго-подвижническую жизнь, постоянно посѣтая и молясь. Онъ презиралъ опасности, которыя ему грозили со стороны разбойниковъ и со стороны злой силы, парушавшей своиимъ дѣйствіями безмятежный покой подвижника. Онъ успѣшно подавлялъ въ себѣ всѣ скверныя помыслы, которые смущали его умъ и распашляли его молодое тѣло. Для этого Иларіонъ старался изнурить свою плоть трудомъ, копая землю, плетя корзины; всего же болѣе ему помогала молитва и богослужение. И хотя отъ многихъ забоi объ умерщвлении своей плоти онъ пришёлъ въ покоиеніе, за то духъ Иларіона сталъ бодръ и способенъ къ перенесенію всякихъ искушеній со стороны злой силы.
Такъ, въ одну ночь Иларіонъ, стоя на молитвѣ, вдругъ услыхалъ плачъ дѣтей, рыданіе женщинъ, ревъ львовъ и другихъ дикихъ звѣрей, великій шумъ и смятеніе. Но Иларіонъ не устрашился и не оставилъ своей пустынѣ: онъ сталъ только еще прилежнѣе молиться на колѣнахъ Богу, чтобы отгнать бѣсовское наважденіе. Поднявъ глаза, онъ увидѣлъ большую колесницу, запряженную страшными и свирѣпыми конями: она съ шумомъ пронеслась мимо него. Много и другихъ ухищеній употребляла злая сила для искушенія отшельника: то его прельщали и соблазняли обнаженные женщины; то, когда онъ алкалъ или жаждалъ, ему показывались различныя сладкія яства и питія и т. п. Утвердившись въ добрѣдѣтельной жизни, Иларіонъ наполнилъ себя силу усердію предолѣть всякія вражескія смушенія. Однажды на святаго наталы разбойники и хотѣли его убить. Но онъ силою своего слова убѣдилъ ихъ отвратиться отъ порока и вести добрѣдѣтельную жизнь. Слухъ о великомъ подвигѣ, о святости его жизни скоро распространился по всей Палестинѣ. И вотъ къ Иларіону стали стекаться имѣющіе нужду въ спасительныхъ молитвахъ святаго. Такъ къ Иларіону пришла одна женщина изъ Елевфесърополя, сильно желавшая имѣтъ дѣтей, но остававшаяся неплодною. За свое неплодѣ ей приходилось переносить много укоровъ со стороны своего мужа. Она горячо просила святаго помолиться о ней Богу. Иларіонъ внялъ просьбѣ женщины, и она скоро получила объ Бога по своему желанію. Въ другой разъ къ преподобному пришла одна знатная женщина изъ города Газы, и стала умолять его прийти въ этотъ городъ и исцѣлить трехъ ея сыновей, страдавшихъ неизлѣчимою болѣзнью. Святый сначала не хотѣлъ оставить безмоловную пустынью,
но, тронутый слезными просьбами женщины, отправился въ Газу и исцѣлилъ юношей. Слухъ о дарѣ чудотворения святаго распространился по всей Газѣ, и вотъ къ нему со всего города стали приносить больныхъ, которыхъ всѣхъ онъ исцѣлялъ. Многѣе пожелали жить подъ руководствомъ великаго пустынника-чудотворца. Около Иларіона собралось много учениковъ, и сталъ онъ инокомъ—наставникомъ въ Палестинѣ, какъ Антоній Великій—въ Египтѣ. Руководя собравшихся около себя учениковъ въ подвижнической жизни, Иларіонъ прославился и еще многими чудотворениями.

Съ благословенія Иларіона, по всей Палестинѣ начали устраиваться монастыри. Монахи этихъ монастырей приходили къ Иларіону, желая получить отъ него наставленія въ иноческой жизни. Монахи упросили преподобнаго обойти основаннѣе ими монастыри и утвердить въ нихъ строгій подвижническій образъ жизни. Святой склонился на эту просьбу и оставилъ свою пустынню. Сначала онъ отправился въ Іерусалимъ, потомъ въ Елuzu (нынѣ Елькуласа, на сѣверѣ пустыни Кадисы). Здѣсь Иларіонъ исцѣлилъ приведенныхъ къ нему больныхъ и бѣснаватыхъ, и крестилъ жителей этого города въ христианскую вѣру, потомъ основалъ вблизи его монастырь.

Путешествуя по Палестинѣ и основывал новые монастыри, въ открытыхъ утверждалъ иночество, Иларіонъ скоро сталъ скучать о томъ безмолвіѣ, которое онъ оставилъ въ любезной ему майской пустынѣ. Постоянно преподобнаго окружаала большая толпа людей, изъ которыхъ одни желали получить исцѣленіе, а другіе хотѣли научиться отъ святаго и получить отъ него благословеніе. Не имѣя такимъ образомъ никакой возможности сосредоточиться въ себѣ и постоянно безмолвствовать,
Иларионъ рѣшилъ возвратиться къ отшельническому образу жизни. Не смотря на всю печаль окружающего его народа, преподобный просился съ нимъ близ города Ветульія. Съ 14-го ипоками Иларионъ отправился ко гробу св. Антонія Великаго, который къ тому времени мирно почилъ. Это было въ 357 или въ 358 году. На пути Иларионъ посѣтилъ монаховъ Пелусія и Лихонта, также исповѣдника Драконія, бывшаго епископа ермопольскаго, въ заточеніи въ Ѳевастѣ, и Филона, епископа Киринеи въ Бавілонѣ, и чрезъ Афродитополь пришелъ къ мѣсту жительства Антонія Великаго. Здѣсь онъ пробылъ болѣе года и возвратился въ монастырь между Афродитополемъ и Анкирополемъ. Здѣсь въ 359 году Иларионъ своюю молитвою избавилъ окрестную страну отъ засухи и голода. Когда, вслѣдствіе такого благодѣянія, къ святому начали многіе приходить съ своими нуждами и нарушать его безмолвіе, Иларионъ удалился въ Александрию и поселился въ Брухіи, предмѣстьѣ ея, а отсюда удалился во внутренней оазисъ. Осенью 363 года прп. Иларионъ оставилъ пустынню и отправился въ Парѳонъ и Сицилію и поселился на мысѣ Пихонѣ, на самой южной части острова. Въ 365 году онъ отправился въ Епидаурѣ дalmатскій, откуда, вслѣдствіе чуда, обратившаго на него вниманіе города, убѣжалъ на островъ Кипрѣ, около сентября 365 года. На этомъ островѣ Иларионъ былъ принятъ епископомъ Епифаніемъ, который съ нимъ много бесѣдовалъ. На островѣ Кипрѣ Иларионъ поселился близъ Паesa. Здѣсь онъ и скончался послѣ многихъ трудовъ своихъ. Смерть Иларіона послѣдовала 21 октября 371 или 372 года. Тѣло преподобнаго тайно было перевезено въ Палестину и погребено здѣсь въ майомскомъ монастырѣ (Четырь-Минєи).

ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОГО ИЛАРИОНА,
ЭПИСКОПА МЕГЛИНСКОГО.

Святый Иларіонъ былъ знатный константинопольскій грекъ. На 18 году своей жизни онъ оставилъ суетный міръ, принявъ иночество и былъ настоятелемъ той обители, въ которой построился. Около 1134 года Иларіонъ былъ поставленъ въ епископа меглинскаго архіепископомъ ахридскимъ Евстаѳіемъ. Городъ Моглены (Мглинъ и Меглинъ, также Мегленъ, Меглинъ) въ настоящее время не существуетъ. Онъ находился не далеко отъ существующаго до настоящаго времени городка Нотъя, а этотъ послѣдній лежитъ за правымъ берегомъ рѣки Вардары, на верховьяхъ р. Могленцы, верстахъ въ 30 на съверо-востокъ отъ Водены. Иларіонъ въ продолженіе 30-ти лѣтъ пребывалъ на меглинской каѳедрѣ. Во время своего продолжительного управления меглинской епархіей Иларіонъ усердно и успѣшно боролся съ находившимся въ ней еретиками-манихеями или богомилами и съ армянами, такъ что наконецъ успѣлъ обратить къ церкви большую часть и тѣхъ и другихъ. Патріархъ Евѳній, писатель житія Иларіона, замѣчаетъ: „eresь арменская только тогда возмогла бѣ, яко и киръ Ма-нуилу царю греческому (1143—1180) вмалѣ не отчасти благочествивая нашєя вѣры, аще не блашеннымъ Ила-ріономъ укрѣпленъ бысть догматскими словесы“. Бла-женный Иларіонъ мирно похілъ въ 1164 году. Мощи его перенесены были изъ Меглина или Моглены въ Терновъ, и положены здѣсь въ монастыры 40 муче-
СВЯТЫХЪ МУЧЕНИКОВЪ ДАСІЯ, ГАІЯ И ЗО-ТИКА.

Святые мученики Дасій, Гай и Зотикъ пострадали за вѣру Христову въ царствованіе императора Диоклетіана (284—305). Они были служителями во дворцѣ Диоклетіана въ Никомидіи. Въ этомъ дворцѣ дважды открывался пожаръ. Помощникъ Диоклетіана въ управлении, цезарь Галерій, обвинилъ въ поджогѣ христіанъ и успѣлъ убѣдить Диоклетіана, что въ этомъ случаѣ слѣдуется предполагать съ ихъ стороны заговоръ. Въ Никомидіи начались розыски и пытки христіанъ; заставляли всѣхъ приносить жертвы идоламъ; многіе изъ христіанъ въ это время погибали; многіе изъ осужденныхъ, по свѣдѣтельству Лактанція и Евсевія, были ввержены въ море. Въ томъ числѣ были утоплены съ лодокъ царскіе доместики— Дасій, Гай и Зотикъ. Это было въ 303 году. (Четый-Миней. Полн. Мѣсяц. Востока, арх. Сергія, т. II, ч. 2, стр. 336).

Преподобный Евкратъ усѣкнутъ мечемъ.
Преподобномученикъ Захарія утопленъ въ морѣ.
Преподобный Варухъ похилъ въ мирѣ.
Мученица Аза сожжена въ огнь.
(Полн. Мѣсяцесл. Востока, арх. Сергія, т. II, ч. 1, стр. 279—280).
ПРЕПОДОБНАГО ФИЛОФЕЯ.

Время жизни Филофея не может быть определено на основании источников, изъ которых можно получить о нем свидетельств. Известно, что Филой, при крещении названный Теофилом, родился в Хрисополе, что в Македонии. Родители его были изъ Элатии азиатской. Опасаясь притеснения и всяких зол со стороны турок, они оставили Элатию и поселились в Хрисополе. Здесь умер отец Филофея, оставив въ сиротствѣ его и брата его. Не имѣя въ Хрисополѣ никаких родственныхъ связей, сироты блишее семейство терпѣло большую бѣдность и подвергалось всякихъ обидамъ со стороны окружающихъ. Въ то время турки, при безнаказанности со стороны правительства и при варварскомъ владычествѣ своемъ надъ христианами, отнимали у нихъ детей и, насилию и ласками слоняли ихъ въ исламъ. Въ числѣ прочихъ похищенныхъ былъ и Филофея вмѣстѣ съ своимъ братомъ и представленъ къ Ампру, который приказалъ ихъ бросить въ темницу. Несчастной, безпомощной и беззащитной матери похищенныхъ мальчиковъ оставалось только возложить всю свою надежду на помощь и заступленіе Божіей Матери, къ которой она и обращалась, съ горячими, слезными молитвами. Молитвы эти были услышаны, и мальчики чудеснымъ образомъ были освобождены изъ темницы. Въ одну ночь Богоматерь явилась мальчикамъ въ образѣ ихъ матери и сказала: „встаньте, дѣти Мои возлюбленные, и слѣдуйте за Мною“. Дѣти вскошили отъ радости, между тѣмъ двери темницы растворились сами собой. Выведши дѣтей изъ темницы, Богоматерь привела ихъ въ монастырь въ городѣ Неаполѣ, посвященный Ея имени. Въ это время въ мона-
старь́ша утрена. Богоматери́ приказала мальчи́кам остава́ться в этой обители, во всем слуша́ться игумена, принять на се́бя а́нгельский образ и преуспева́ть в добре́. Зат́ем, благословив мальчи́ков, Богоматери́ скры́лась.—По оконча́нии утренне́го богослуже́ния, мальчи́ки разсказа́ли игумену монасты́ря обо всем слу́чивающе́мся с ними. Игумень остави́л их в своей обители, поручив их одному старцу для нау́чения свяще́ния, писа́ния и правилам иноче́ской жизни. Ско́ро дети на-сто́лько преуспе́ли в духовном образова́нии, что игумен постро́г им в иноче́ство и назначи́л на должность экклесиархическую. Безусловное послуша́ние, строгий образ жизни скоро обрати́ли на них внима́ние всей обители. Особен но́ Теофи́ль, въ а́нгельском образе́ названный Филоосе́ем, отличался безропотнымъ смирени́емъ и дивнымъ послуша́ниемъ. Между тьмъ мать Филоосея, не имѣ́ва никакихъ свѣ́дчній о похищенныхъ у нея дѣ́тей, рѣ́шила и сама остави́ть міръ и посвятить себѣ подви́гъ иноче́ской жизни. Она удали́лась въ тот же городъ Неаполь, гдѣ и вступи́ла въ женскую обитель. Тамъ она скоро прина́ла постриже́ние отъ того самаго старца, который постригалъ и ея дѣ́тей, и названа была Евдоки́ею. Находя́сь въ такомъ близкомъ между собою разстоя́ніи, матерь и дѣ́ти рѣ́шительно не знали другъ друга и въ этой неизвѣ́стности протека́ло не́сколько времени.

Разъ, по случаю храмоваго праздника въ мужской обители, гдѣ подви́гала́ся пр. Филоосей съ своими брато́мъ, въ числѣ прочихъ монахи́нъ женскаго монасты́ря пришла туда и Евдоки́я. По оконча́нии божественной литургии, младшій изъ дѣ́тей Евдоки́и, встрѣ́тила свое́го брата, случайно назвавъ его вслу́хъ прежнимъ ми́рскимъ именемъ. При имении Теофи́ла Евдоки́я вдохнула́ и, невольно
увлекаемая чувством материнской любви, начала всматриваться в лица двух братьев. Ее сердце было невыносимо. Не долго она могла удерживаться от внутренних волнений и порывов материнской нежности: она подошла к ним, назвала каждого из них по имени, и когда сами братья узнали в ее старческих чертах черты незабвенной матери, то они увидели в ее объятия и сладко плакали, благословляя Бога, соединившего их во-едино. С того времени Евдокия, оставаясь в обители своей, до конца дней своих служила Богу с большим против прежнего усердием, и славила особенное предстательство Богоматери, избавившей дитей ее от печеностных турок. В своей обители Евдокия и окончила мирно свою жизнь. Между тем дети ее, подвизаясь, достигли до такой степени духовного развития, что стали образцом подражания для братьев своей обители. Владжему Филоею пришлось успешно выдержать искушение со стороны злой силы, выбравшей орудием для своего действия одну дочь, вступившую в женскую обитель в Наполь. Она имела свободный доступ в монастырь Филоеа, так как настоятель ее был ея духовным отцем. Постоянно, встречаясь в монастыре с Филоеем, она возгорела к нему плотскою страстью и всячески склоняла его к любодранию. Преп. Филоеей сначала убежденями старался отвратить ее от греха. Но, увидав безуспешность своих усилий, он открыл во всем игумену. Соблазнительница была выслана из обители, а за преп. Филоеем утверждилась слава, как о твердом в добродетели иноке. Избранная человеческой погибли, Филоеей резолюция оставить монастырь, не смотря на все сопротивление игумена этому намерению. Препод. Филоеей удалился на
Афонскую гору и поступил в число братии Донской монастыря. Съ безусловною готовностью и усердiemъ онъ исполнялъ здѣсь всѣ послушанія, возлагаемыя на него, какъ на новопоступившаго. Ташь прошло довольно долго времени. Чувствуя необходимость безмолвія послѣ многолѣтнихъ трудовъ послушанія, Филоеей рѣшился удалиться въ какую-нибудь сосѣднюю пустыню. Чтобы со стороны обители не возникло препятствія къ осуществленію этого намѣренія, Филоеей притворился глухимъ, вслѣдствіе чего ему позволено было вести себя такъ, какъ ему самому угодно. Тогда, удалившись изъ обители въ пустыню, отстояющую отъ нея въ шести ста-діяхъ, Филоеей погрузился въ безмолвіе, посвятить себя исключительно молитвеннымъ подвигамъ, хранилъ стро-гий постъ, часто по цѣлой недѣлѣ ничего не вкушая, а если и вкушалъ тогда, только хлѣбъ съ водою. При такихъ подвигахъ и строгихъ лишеніяхъ плоти, какъ и прежде, онъ не избѣгъ упорной браннъ и иску-шеній со стороны злой сильы. Но всѣ эти искушенія и брань блаженный Филоеей преодолѣлъ съ большимъ успѣхомъ. Постоянно возвышаясь по степенямъ подвижни-чества къ совершенству духовной жизни, онъ, наконецъ, достигъ глубокой старости и мирно похилъ смертнымъ сномъ, будучи 84 лѣтъ отъ рода. Когда насталъ часъ его кончины, пр. Филоеей строго запретилъ ученикамъ погребать свое тѣло, приказалъ бросить его съ безчестіемъ въ лѣсъ на расхищеніе и въ снѣдъ зверямъ и пти-цамъ, что ученики и исполнили въ точности по смерти Филоея. Но Богъ, прославляющій святыхъ Своихъ, не допустилъ оставаться мощамъ Филоея въ безвѣстыности и уничтоженіи. День старецъ обрѣлъ эти мощи нетленными и скрылъ ихъ въ своей келліи. Однако же Богу
было это не угодно. Въ слѣдующую же ночь старецъ увидаль во снѣ блаженнаго Филоея, который грозно приказывалъ ему немедленно отдать его главу ученикамъ его. Старецъ исполнить приказаніе преподобнаго. Ученики Филоея приняли главу своего учителя, прославляя Бога и прось Его помощи къ достойному подражанию оставившаго ихъ великаго подвижника (Аеонскій Патерикъ, ч. II, стр. 353—362).

СВЯТАГО ИОАННА ПЕЛОПОНЕЗСКАГО.

Св. Иоаннъ родился въ Пелопонезѣ (Мореи), въ селеніи Гераки. Онъ былъ сынъ священника этого селенія. 15 лѣтъ Иоаннъ оспротѣлъ. Въ 1770 году въ Пелопонезѣ вторглись полчища арванитовъ и плѣнили всѣхъ христіанъ, которые не успѣли скрыться. Между прочимъ было разорено и селеніе Гераки, при чемъ отецъ Иоанна былъ убитъ, а онъ самъ съ матерью своюю былъ отведенъ въ плѣнъ въ Лариссу. Здѣсь его три раза перепродавали изъ рукъ въ руки, отдѣльно отъ матери, пока наконецъ его не купилъ вмѣстѣ съ нею одинъ османскій турокъ. Этотъ турокъ очень полюбилъ мальчика и, съ согласія своей жены, рѣшилъ усыновить его. Одно только обстоятельство казалось ему препятствіемъ для этого: Иоаны были воспитаны въ христіанской вѣрѣ. Поэтому турокъ сталъ убѣждать Иоанна принять исламъ. Но Иоаннъ рѣшительно отказался исполнить желаніе своего господина. Тогда раздраженный турокъ силою сталъ гнать Иоанна въ мечеть. Подъ мечети множество турокъ окружило Иоанна: они кололи его саблями, толкали, приставляли пистолеты къ его груди, стараясь принудить его къ принятію ислама. Но Иоаннъ смѣло
говорил невѣрнымъ: „не потурчусь! я христіанинъ! умру христіаниномъ!“ Турки думали склонить Иоанна къ принятію ислама посредствомъ различныхъ волхвованій; они хотѣли довести отрока до сумасшествія, или возбудить въ немъ страсть къ женщинамъ и тѣмъ уловить въ свою вѣру. Но всѣ эти попытки были безуспѣшны, потому что благодать Божія пребывала съ отрокомъ и охраняла его отъ злыхъ ухищрений на него со стороны невѣрныхъ. Между тѣмъ наступилъ Успенский постъ. Иоанну рѣшительно отказались вкушать предлагаемую ему туркомъ мясную пищу и нарушить постъ. Тогда турокъ заключилъ Иоанна въ подвалъ, где стояли лошади, и цѣлыхъ 15 дней истязалъ тамъ отрока: онъ повѣсилъ его, зажигалъ солому и душилъ его дымомъ или бить саблею по чему ни попало. Все это онъ дѣлалъ для того, чтобы заставить Иоанну нарушить постъ. Но Иоанну предпочиталъ умереть, чѣмъ измѣнить церкви, по постановленіямъ которой онъ хотѣлъ жить. Онъ даже отказывался отъ мученической пищи. Убѣдившись въ своемъ безсилии принудить отрока нарушить постъ, турокъ рѣшилъ не дѣвать Иоанну пищи по два и по три дня. Мать не оставляла Иоанна во все время его страданій. Можно себѣ вообразить, какъ они раздирали ея любвеобильное материнское сердце. Она, наконецъ, стала совѣтовать Иоанну покориться турку. Но, твердый въ своемъ убѣщеніи, отрокъ не внял совѣту своей матери, рѣшивъ ему предпочтет исполненіе воли Божіей и повелѣній церкви.

Наконецъ турокъ, раздраженный упорствомъ своего раба, въ гнѣвѣ нанесъ ему ятаганомъ смертельную рану въ сердце. Такъ умеръ юный мученикъ за вѣру и церковь Христову. Это было 21 октября 1773 года. Умирая, отрокъ завѣщалъ похоронить себя между могилами сво-
ихъ родственниковъ. Его мать исполнила предсмертное желание своего сына. Останки мученика и до-нынѣ покоятся въ родномъ его селеніи Гераки (Христ. муч., пострадавшіе на востокѣ, П. Соловьева, стр. 197—200).

ПРЕПОДОБНЫХЪ ТЕОФИЛА И ИАКОВА ОМУЧЕСКИХЪ.

Преподобный Теофилъ и Иаковъ сперва вели подвижническую жизнь на островѣ Коневѣ вмѣстѣ съ святымъ Арсеніемъ (котораго память совершается 12 іюня). Потомъ въ 1396 году преподобные Теофилъ и Иаковъ оставили этотъ островъ и перешли на р. Омуку. Здѣсь, въ округѣ Демянскаго погоста, въ 65 верстахъ отъ Порхова, Псковской епархіи, преподобные основали пустынцу. Въ этой пустынѣ они прожили приблизительно до 1422 г., около котораго послѣдовала ихъ смерть. Мощи преподобныхъ—Теофила и Иакова почидаютъ подъ спудомъ въ Успенскомъ храмѣ основанной ими обители. Въ 1764 году этотъ храмъ былъ сдѣланъ приходскимъ (Филарета, арх. Черниговскаго, святые русской церкви. Истор. слов. о русск. свят. стр. 252).
22-е число.

Св. равноапостольного Аверкия, еп. йерапольского. Свв. седми отроков, иже в Ефес: Максимилиана, Иамвлиха, Мартина, Доксия, Антонина, Константина и Иоанна. Свв. муч. Александра епископа и Ираклия воина и четырех жень: Анны, Елисаветы, Эводотии и Гликерии.

Праздник икон преп. Богородицы Казанской.

(Муч. Захария. Св. Руфы. Преп. Лота. Преп. Тодора и Павла ростовских).

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОГО АВЕРКИЯ.

Св. Аверкий был третьим епископом Йераполя фригийского *). Он жил в царствование римского императора Марка Аврелия (161 — 180), преемника Антонина Пия. В то время христианская ветра еще не успела распространиться в римской империи и было много городов, население которых было по преимуществу языческое. К числу таких городов принадлежал и фригийский город Йераполь.

Город этот был наполнен идолопоклонниками. Св. Аверкию выпал счастливый жребий обратить ко Господу сердца йерапольских граждан, отвлеч их от служе-

*) В настоящее время не осталось и следов этого города, бывшего недалеко от нынешнего турецкого города Бамбук-Каласи.
них бездушным идолам и просветить святото человекова учение.

О начале деятельности святого Аверкия по обращению Иерапольцев - идолопоклонников в христианскую веру разказывают следующее.

Однажды святому Аверкию пришлось быть свидетелем одного великого языческого праздника в Иераполе: Святой с прискорбием увидел, как освященные безумием люди, оставившись Бога, поклоняются идолам и, в неведении о Создателе, почитают дно рук человеческих. Не равнодушины могли он заметить на такое торжество и, со слезами удалившись, заерся в своей клади и начал молиться: „Боже вечный и Господь милости, создавший вселенную и промышляющий о ней, пославший Сына Своего единородного на землю воплотиться ради человечка, Ты ныне св. небеси призри на всю поднебесную! Не прерии и сего города, в котором Ты поставил меня настрем словесных овец Твоих, посмотря на погибший народ, который подобающую Тебя честь воздает не Тебя, но скверным идолам,— дому рук своих; избавь заблуждающихся от погибели их и от тьмы приведи их к Твоему свету и пришли к избранному Твоему стаду“. Во времени молитвы се, Aверкий заснул и, возвратившись от сна, озувил в сердце своем неизреченную радость, исполненный ревностью о славь Божиею. Взяв в руки жезл, он рано утром отправился ко храму Аполлонову, в котором находили свои великий праздник, принося идолкия жертвыв во множестве находящимся в том храме истуканамь. Храм в это время был заперт. Святой разбил двери и начал сокрушать идолкия изображения. Стук, производимый падением
истукановь, разбудилъ близъ храма живущихъ жрецовъ идольскихъ. Они не знали, что подумать, и поспѣшили въ храмъ. Здѣсь увидѣли они своихъ идоловъ поверженными на полъ и разбитыми на части, увидѣли и св. Аверкія, понирающаго ногами останки частей идольскихъ. При такомъ зрѣлищѣ жрецы испугались. Между тѣмъ св. Аверкій обратился къ нимъ съ грозною рѣчью.

„Идите, сказала онь имъ, — къ городскимъ начальникамъ и ко всему народу и возвѣстите имъ о томъ, что вы видите“.

Сказавъ это, онъ удалился. Жрецы же отправились къ городскимъ начальникамъ и разсказали имъ о случившемся. Съ наступленіемъ дня и весь городъ узналъ о томъ, что сдѣлали св. Аверкій. Всѣ спѣшили къ храму, чтобы своими глазами увидать то, что сдѣлалось имъ извѣстно по слуху. Посрамленіе идоловъ принесло всѣхъ іерапольцевъ — идоловъ поклонниковъ въ великую ярость. Одни кричатъ: „пусть будетъ убитъ Аверкій“, другіе предлагали отправить его къ царю, чтобы тамъ онъ принялъ муки по дѣламъ своимъ. Большинство же хотѣло сжечь домъ св. Аверкія со всѣми его домашними. Начальники были не противъ этого послѣдняго желанія большинства; но они боялись, какъ бы пожарь отъ дома Аверкія не распространился по всему городу, и потому удерживали народъ, предлагая судить святаго по закону, или же отправить его къ проконсулу. Народъ слушать не хотѣлъ такихъ совѣтовъ и уже былъ недалекъ отъ того, чтобы напасть на домъ св. Аверкія и поджечь его.—Друзья и сосѣди Аверкія, при видѣ приближающейся неистовствующей толпы, желая спасти его отъ угрожающей ему опасности, предупредили о ней святаго и совѣтовали ему скрыться гдѣ-нибудь на время, пока не утихнутъ народные страсти. Аверкій ни мало
не испугался приближающейся разъяренной толпы и, услыхав о приближении ея от пришедшихъ къ нему сосдей, даже не прекратить бесѣды съ собравшимися въ его домѣ истинными христианами, за которой пришедшие его затали. Совѣту пришедшихъ онъ не внялъ, не смотря на то, что его раздѣляли и всѣ, находившіеся около Аверкия христиане, со слезами умолявшіе его укрыться отъ толпы. „Господь повелѣлъ апостоламъ Своимъ проповѣдывать слово Божие всѣмъ народамъ дерзновенно, безъ всякой боязни, такъ отвѣчалъ св. Аверкий на обрашенный къ нему совѣтъ, и мнѣ-ли страшиться возставшихъ на меня и ищущихъ души моей за ревность мою по Богѣ моему? Если я скроюсь отъ преслѣдования человѣческаго, то могу ли укрыться отъ руки Божіей? Есть-ли такое мѣсто, которое могло-бы скрыть меня отъ нея? Поистинѣ не слѣдуетъ бояться и скрываться намъ, ищущимъ Господа, Помощника и Хранителя жизни нашей, за Котораго пострадать — доброе дѣло и за Котораго умереть — лучшее всякаго благополучнаго житія“. Окончивъ бесѣду, св. Аверкий какъ-бы въ подтверждение сказаннаго имъ словъ безбоязненно вышелъ изъ дома и направился къ тому мѣсту, гдѣ въ особенности было много народа и гдѣ обычно народъ собирался. Здѣсь, сѣвши на возвышенное мѣсто, онъ открыто началъ говорить о познаніи истиннаго Бога и о суетности идоловъ, стараясь отвратить народъ отъ идольскаго служения и привлечь къ почитанію единаго, въ высшемъ живущаго, Создателя всего. Такая проповѣдь только развязала взволновавшійся народъ. Язычники готовы были броситься на св. Аверкія и умертвить его на мѣстѣ. Святой не устрашился.

Между тѣмъ случилось поразившее всѣхъ событие. Когда
разъяренные язычники приблизились къ святому Аверкію съ цѣлію умертвить его, въ толѣ внезапно произошло смутеніе. Трое бѣсноватыхъ юношей подняли страшный крикъ, раздали на себѣ одежду и своими зубами кусали свое тѣло; потомъ упали на землю и въ страшныхъ крикахъ испускали изъ рта пламя. „Аверкій! — кричали они, — заклинаем тебя единимъ истиннымъ Богомъ, Котораго ты проповѣдуетъ, не мучай насъ прежде времени“. Все смолкли при такихъ крикахъ и, поникши головами, смотрѣли на мученія бѣсноватыхъ, ожидая, что сдѣлаетъ св. Аверкій, внезапно-ли онъ просыбъ бѣсноватыхъ. Св. Аверкій скажалъ надъ бѣсноватыми и громогласно началъ молиться. „Отче возлюбленного Сына Твоего Иисуса, оставляющій намъ грѣхи, если даже мы много грѣшимъ предъ Тобою, и подающій все, что мы отъ Тебя просимъ для душевнаго спасенія нашего; теперь прошу Тебя и молю, освободи отъ бѣсовскаго нападенія этихъ юношей, чтобы чрезъ это во все остальное время своей жизни они ходили путемъ заповѣдей Твоихъ, слѣдую святой Твоей волѣ и чтобы волнующійся народъ, который теперь меня окружаетъ, видя совершенное Тобою исцѣленіе бѣсноватыхъ, познала Тебя, единаго истиннаго Бога, приклонился къ Тебѣ и убѣдился, что нѣть другаго Всесильнаго, кроме Тебя“.
Такъ помолившись, святой обратился къ мучимымъ бѣсамъ юношамъ и сказалъ: „во имя Христа моего повелѣваю вамъ, бѣсы, выйти изъ юношей, нисколько имъ не повредивши“, — и бѣсы съ великимъ крикомъ вышли изъ юношей, а юноши послѣ этого нѣсколько времени лежали, какъ мертвые. Св. Аверкій подошелъ къ нимъ, взялъ каждаго изъ нихъ за руку и поставилъ ихъ на землю. Послѣ этого они почувствовали себя совершенно здоровыми и,
понявиши, что съ ними случилось, прияли къ ногамъ святаго и начали цѣловать ихъ.

Такое умилютельное зрѣлище смягчило ярость народа.

Видѣвшие чудесное исцѣленіе, полученное бѣсноватыми по молитвѣ св. Аверкія, уже не могли оставаться при тѣхъ чувствахъ къ святому, какими наполнялись ихъ сердца нѣсколько времени предъ этимъ. Они теперь увидѣли въ немъ не врага своего, какимъ представлялся онъ имъ послѣ посрамленія идоловъ, находившихся въ Аполлоновомъ храмѣ, но—благодѣтеля, возвратившаго тронъ ихъ собратьямъ душевное и тѣлесное здравіе.

Чувство гнѣва къ святому смѣнилось въ нихъ чувствомъ благодарности и любви, а любовь къ нему стала залогомъ любви и къ проповѣдуемому имъ Богу, по молитвѣ къ Которому совершилось исцѣленіе бѣсноватыхъ. И вотъ, внезапо криковъ гнѣва и ненависти изъ толпы стали слышаться возгласы: „единъ есть Богъ истинный, Котораго Аверкій проповѣдуетъ!“ Къ самому Аверкію обращались теперь съ такими словами: „человѣкъ Божій, скали намъ, примѣтъ ли насъ Богъ твой, если мы къ Нему приступимъ; проститъ ли безчисленные грѣхи наши, если мы къ Нему обратимся; научи насъ, какъ намъ увѣровать въ Него?“ Св. Аверкій возводился всѣдствіе такой перемѣны въ настроеніи народа, и съ любовию началъ учить всѣхъ окружающихъ его познанію истиннаго Бога, продолжившись бесѣду свою до поздняго вечера.

Потомъ повелѣль принести къ себѣ недужныхъ и исцѣлять ихъ, призывая имя Господне. Народъ же, слушая проповѣдь си. Аверкія и видя совершаемыя имъ чудеса, увѣроявъ въ Господа нашего Иисуса Христа и просилъ крещенія отъ Аверкія. Но такъ какъ было уже поздно, св. Аверкій отложилъ крещеніе ихъ до утра, повелѣвши
приготовиться къ таинству. На другой день, когда народ собрался къ Аверкію принять крещеніе, онъ ввелъ ихъ въ церковь, предложилъ имъ поученіе и, совершивъ обычныя молитвы, крестилъ въ тотъ день пятьсотъ человѣкъ.

Такъ началась апостольская дѣятельность св. Аверкія. Вскорѣ примѣру пятисотъ человѣкъ, принявшихъ крещеніе отъ Аверкія, послѣдовали и другие, и такъ мало-по-малу весь городъ обратился въ христіанство. Слухъ объ ученіи и дѣлахъ св. Аверкія разнесся вскорѣ и по окрестнымъ городамъ и весямъ, и отовсюду стали приходить къ нему, и, слушая его ученіе и видя чудеса, имъ совершаемыя, многіе присоединялись ко Христу. Возвратившись домой, обращенные ко Христу рассказывали о святомъ мужѣ своимъ сосѣдямъ: такъ слава св. Аверкія росла и росла. Больные изъ далекихъ странъ приходили къ нему и получали двойное исцѣленіе,—тѣлесное и душевное.

Слухъ объ исцѣленіяхъ, совершаемыхъ св. Аверкіемъ, дошелъ и до высшихъ слоевъ тогдашняго общества. Объ Аверкіи узнала матерь проконсула восточнаго, Евксеніана Попліона, именемъ Фріелла. Она была слѣпа глазами. Услышавши, что св. Аверкій исцѣляетъ многие и различныя болѣзни, она приказала вести себѣ къ святому. Веднѣе застали Аверкія за бесѣдой съ народомъ и сказали объ этомъ Фріеллѣ. Не желая нарушать бесѣду, Фріелла безмоловно пришла къ ногамъ святаго. Святой, понимая, съ какою цѣлію пришла къ нему эта знатная женщина, не тотчасъ же подать ей исцѣленіе, но первоначально спросилъ, вѣруетъ ли она во Христа Иисуса, отверзшаго очи слѣпорожденному? Фріелла отвѣчала, что она готова увѣровать и омочила слезами ноги святаго.
Тогда Аверкій, прикоснувшись къ глазамъ ея, началъ молиться такими словами: „Свътъ истинный Иисусъ Христъ, приди и отверзи очи рабы Твоей!“ По такой молитвѣ Фриелла получила исцѣленіе и тотчасъ же была крещена св. Аверкіемъ. Въ благодарность за полученное исцѣленіе Фриелла отдѣла святому половину всего своего имѣнія для раздачи нищимъ и, получивъ отъ него наставление, возвратилась домой. Сынъ Фриеллы, проконсулъ Евксеніанъ Попліонъ, увидавши мать свою исцѣленную и узнавши отъ нея, что исцѣлилъ ея св. Аверкій, самъ пошелъ увидать его, чтобы самому поблагодарить его за исцѣленіе матери. Свидѣніе святыхъ не прошло безслѣдно для Евксеніана Попліона: онъ такъ же, какъ и мать его, обратился къ Христу. Послѣ этого еще три женщины, страдавши слѣпотою, приступили къ святому и, поклонившись ему, сказали: „и мы вѣриемъ въ Иисуса Христа, котораго ты проповѣдуешь; молимъ тебя, отверзи и наши слѣпныя очи, какъ отверзъ ты Фриеллѣ“. Св. Аверкій, обратившись къ нимъ, сказалъ: „если вы действительно вѣриете въ истинаго Бога, то увидите свѣтъ Его“. Сказавши это, онъ возвелъ очи свои на небо и сталъ молиться. Во время молитвы лучъ необыкновенного свѣта освѣтилъ то мѣсто, где молился св. Аверкій. Лучъ свѣта былъ такъ ослѣпителенъ, что всѣ окружающіе святаго не могли его вынести и пали на землю; только три женщины, молившія его объ исцѣленіи ихъ отъ слѣпоты, стояли прямо. Наконецъ и ихъ коснулся блестящій свѣтъ, и они прозрѣли. Послѣ этого видѣніе прекратилось. Всѣ бывшіе въ то время около св. Аверкія, будучи свидѣтелями этого, по молитвѣ святаго совершенного, исцѣленія, прославляли Бога, творящаго такое дивное чудеса.
Всѣ эти чудеса совершенны были св. Аверкіемъ въ
предъявляя Иераполя, города, в котором онъ святительствовал; но Аверкій не ограничивал своей дѣятельности предѣлами одного только Иераполя. Услыхавши, что и въ окрестныхъ городахъ и селахъ есть много больныхъ разными недугами, онъ отправился и туда съ учениками своими. Подобно Спасителю, онъ обходилъ города и селенія, уча о царствіи Божіемъ и исцѣляя больныхъ. 

"Въ одно изъ такихъ путешествій св. Аверкій пришелъ однажды въ селеніе Селище, при рѣкѣ. Въ селеніи, этомъ, было много больныхъ. Желая призвать ихъ къ Христу и понимая, что всего скорѣе онъ можетъ достигнуть этого чрезъ исцѣленіе ихъ, онъ, преклонивъ колѣна, обратился къ Богу съ такою молитвою: „Господи щедрый, послушай меня, раба Твоего, и ниспосли благодать вѣсту сему, да истечетъ источникъ теплыхъ водъ, чтобы всѣ, пользуясь этимъ источникомъ, получали исцѣленіе отъ всякой болѣзни“. По молитвѣ святаго былъ слышанъ сильный громъ. Потомъ небо прояснилось, и присутствовавшіе увидѣли предъ глазами новый досель невиданный ими тепловодный источникъ. По приказанію святаго, они начали копать около источника рвы, чтобы сохранять въ нихъ цѣлебную воду. Послѣ же приводили сюда своихъ больныхъ, обмывая ихъ въ этой водѣ, и всѣкій по омовеніи получалъ исцѣленіе молитвами свв. Аверкія.

Изъ Иераполя и окрестныхъ городовъ и селеній, въ которыхъ приходилось быть св. Аверкію, слухъ о немъ и о совершаемыхъ имъ чудесахъ дошелъ даже до Рима, столицы имперіи. Промышлу Божію угодно было и здѣсь прославить Аверкія чрезъ него явить и здѣсь силу и дѣйственность Христова имени, которое всюду проповѣдывалъ Аверкій."
Современный св. Аверкію римскій императоръ Маркъ Аврелий хотѣлъ выдать дочь свою Лукиллу въ замужество за помощника своего по управленью имперіей, Лукія Вера. Обручение Лукиллы съ Лукіемъ уже состоялось, и оставалось не много времени до сватвы. Вдругъ Лукилла сильно заболѣваетъ, такъ что человеческими средствами возвратить ей здоровье становится уже нѣвозможнымъ. Все родственники Лукиллы, въ особенності же отецъ ея и наренчный женихъ, пришли въ крайне уныніе, съ часу на часъ ожидая смерти Лукиллы. Въ такомъ тревожномъ состояніи они случайно узнаютъ, что во фригійскомъ городѣ Іераполь есть епископъ Аверкій, который именемъ проповѣдующаго имя Бога пеѳѣляетъ всякія болѣзни. Все обрадовались такому извѣстію и обратились къ проконсулу восточному, Евксеніану Попліону, подъ управліемъ котораго находился Іераполь, проси его прислать къ нимъ епископа Аверкія. Съ просьбой они послала къ проконсулу двухъ своихъ высшихъ сановниковъ, Валеріа и Васіана, дабы имѣ приказали привезти Аверкія въ Римъ со всѣкою честію. Получивъ просьбу, проконсулъ самъ лично отправился къ святому Аверкію, умоляя его отправиться въ Римъ съ присланными для сопровожденія его римскими сановниками. Услыхавъ всѣдствіе какой надобности царь приглашаетъ его въ столицу, Аверкій, ревнуя о славѣ имени Божія, не столь отказываться отъ приглашенія и послѣ недолгихъ приготовленій былъ уже на пути въ Римъ. Въ Римѣ ему очень обрадовались, и при пріемѣ царь ока- зывалъ ему всевозможную почесті. — Наконецъ онъ уви- дѣлъ и большую. Она была бѣсновата. Св. Аверкій, уви- дѣвъ ее, приказалъ вынести ее воны изъ дома. Когда это было исполнено, онъ возвелъ очи свои на небо и
началь молиться об исцелении страждущей отроковицы. Надежды, какия возлагали на св. Аверкия всѣ родственники больной, и в особенности ея отецъ, сбылись: по молитвѣ святаго болная выздоровѣла, бѣсть оставился ея. Понятно, какъ всѣ обрадовались выздоровленію больной, которой не могли помочь никакія человѣческія средства, которыхъ, въроятно, было испробовано не мало, такъ какъ больная была царская дочь, и для выздоровленія ея отецъ конечно ничего не жалѣлъ.—Въ благодарность за исцѣленіе св. Аверкію предложено было требовать отъ царя, что уггодно: такъ высоко оцѣнилъ царь услугу Аверкія. Святой не сталъ просить ни золота, ни серебра, ни какого либо имѣнія. Онъ понималъ, что все это суетно и имѣетъ значеніе въ глазахъ людей, живущихъ интересами мира сего и мало помышляющихъ о своемъ спасеніи. Прежде всего онъ пожелалъ, чтобы всѣмъ нищимъ города Иераполя отпускалось ежегодно изъ царской казны 3,000 мѣรъ пшеницы. Потомъ онъ выказалъ желаніе, чтобы при тепловодномъ источнику съ цѣлююю водою, явившимся въ селеній Селищѣ, по его молитвѣ, царскимъ изжившемъ построены были бані, чтобы источникомъ удобнѣе могли пользоваться больные, нещущие исцѣленія. То и другое желаніе св. Аверкія съ удовольствіемъ были исполнены царемъ, и святому выдана была грамата, свидѣтельствующая о томъ, что милости царскія къ іераоольцамъ не прекращаются и съ смертію Аверкія, но будутъ продолжаться изъ рода въ родь.

Исцѣливъ болѣную, св. Аверкій не отказалъ только этимъ запечатлѣлъ свое пребываніе въ Римѣ. Онъ и здѣсь, какъ и всюду, проповѣдывалъ имя Христово всѣмъ, во множествѣ находящимся въ этомъ городѣ, язычникамъ и
утверждалъ въ вѣрѣ тѣхъ, которые уже ранѣе его при-
бывтія были христіанами.
Изъ Рима св. Аверкій не тотчасъ же отправился въ Израиль. Двѣжимый чувствомъ ревности о славѣ имени Божія, онъ, съверища въ корабль, отправился въ страны Сиріи и прежде всего посѣтилъ Антиохію,—страну, ле-
жавую не далеко отъ Средиземнаго моря, по которому онъ плылъ на корабль изъ Рима; потомъ пошелъ въ Апамію и другія окрестныя страны, наставляя и утверждая всѣхъ въ истинной вѣрѣ и умирая церкви, смѣтенняя отъ еретиковъ маркіонитовъ 6). Затѣмъ, перешедши рѣку Евфратъ, былъ въ Нисибизъ и во всей Месопотаміи. От-
туда отправился въ Киликію и Писидію, а также и въ Синаидъ, митрополію фригійскую. Во всѣхъ этихъ стра-

*) Маркіониты получили свое названіе отъ начальника этой ереси Маркіона. Онъ былъ сынъ синайскаго епископа. Есть преданіе о томъ, что, когда онъ предъ отцемъ обнаружилъ свою ересь, то отецъ самъ отлучилъ его отъ церкви. — Еретическое учение Маркіона состояло въ томъ, что онъ признавалъ отъ вѣчности дѣйствіе въ мірѣ двухъ началь, Бога Благаго и зла-
го — сатану, и крою того допускалъ существованіе третьаго бога, дѣйствовавшаго въ Ветхомъ Завѣтѣ (дѣйствія). По его учению, этотъ третій богъ при всѣхъ своихъ умствіяхъ не cogъ освободить ветхозавѣтное человѣчество отъ служенія злому сатанѣ до тѣхъ поръ, пока самъ Благой Богъ не сошелъ на землю и, примѣвши призрачное тѣло, не открылъ Себя людямъ, какъ Богъ благости и любви. Общество послѣдователей ереси Маркіона было многочисленно по сравненію съ другими подобными еретическими обществами. Маркіонитство сначала заселилось въ Римѣ (около 150 г.), потомъ, рас пространявшись по Италіи, перешло въ северную Африку, Египетъ, Палестину и другія страны, гдѣ существовало до VI вѣка (Истор. Хр. Ц. Смирнова. Вып. 1-й и 2-й, стр. 127).
нахъ св. Аверкій безбоязненно и неусыпно проповѣдывалъ вѣру Христову и обратилъ многихъ ко Христу, а вѣрныхъ утверждалъ въ ихъ вѣрѣ, посрамляя еретиковъ и заставляя ихъ оставлять тѣ мѣста, гдѣ появлялся онъ съ своей проповѣдью. При этомъ Аверкій совершилъ много чудесъ, пещулять болѣзниыхъ разными недугами. Такая дѣятельность свят. Аверкія, проявленная имъ во многихъ странахъ, городахъ и селеніяхъ, и сопровождавшаяся всею распространеніемъ вѣры Христовой и подвѣлениемъ язычества, и была причиною того, что ему, по прославленію его, присвоено было названіе рави-апостольнаго. Никто подобно ему не обошелъ столько странъ, городовъ и селеній съ проповѣдью о Христѣ, кроме апостоловъ.

Окончивъ путешествіе и послуживъ славѣ именій Божія и спасенію человѣческому, святой Аверкій возвращался въ свой престольный городъ — Иераполь. Жители города, услыхавши о возвращеніи къ нимъ ихъ епископа и узнавши, что онъ находится уже недалеко отъ города, вышли все къ нему на встрѣчу и съ неизъяснимою радостью подходили къ нему, какъ дѣти къ своему отцу, и получали отъ него святительское благословеніе. Радости Иерапольцевъ при видѣ своего епископа не было конца. Въ особенности же радовались возвращенію св. Аверкія бѣдныя, которыхъ возвѣстили онъ о царской къ нимъ милости,—о разрѣшеніи ежегодно получать изъ казны на пропитаніе 3000 вѣръ пищаницы, — что дѣйствительно выдавалось имъ до царствованія Юліана отступника (361 — 363), который прекратилъ выдачу и отнялъ у бѣдныхъ иерапольцевъ ту грамату, которая была выдана св. Аверкію царемъ Маркомъ Аврелиемъ. Съ возвращеніемъ Аверкія иерапольцамъ сдѣлалось известно и
другая милость царская, обещанная святому: при тепловодном источнике, образовавшемся по молитве св. Аверкия около Селища, царским подданным построены были бани.

Водворившись во Иераполе, св. Аверкий остальные дни своей жизни провел мирно среди своих насельников, наставляя и утверждая их в вѣрѣ Христовой, радуясь той перемѣнѣ, какая произошла въ иерапольцахъ. Языческихъ торжествъ теперь уже не было въ Иераполѣ; весь городъ былъ христіанскимъ. — Почувствовавъ приближеніе смерти, св. Аверкий призвалъ къ себѣ учениковъ своихъ и, возбуждивъ имъ о скорой своей кончинѣ, далъ наставление твердо держаться той вѣры, которой онъ ихъ научилъ, не отступаясь въ христіанской надеждѣ и быть не лицемѣрными въ любви. Преподавъ имъ такое наставление и благословивъ ихъ, святой мирно скончался, имѣя отъ рода 72 года. Онъ былъ положенъ во гробѣ, имѣя самимъ сдѣланномъ, и погребенъ съ великою честью. Жители Иераполя много оплакивали своего епископа, выведенаго ихъ изъ тьмы язычества и просвѣтившаго свѣтомъ христіанскаго учения (Четы-Миней).

Кончину святаго равноапостольного Аверкия относятъ ко времени около 167 года. Въ синаксарѣ греческаго апостола XI — XII вѣка въ Московской Академіи подъ 31 окт. говорится, что главу св. Аверкия находилась въ Царьградѣ, въ храмѣ Богоматери въ Петрионѣ старомъ. Въ XIV и XV вв. Стефанъ новгородецъ и іеродияконъ Зосима видѣли тѣло его въ храмѣ Спаса Милостиваго (Филантропа) въ Царьградѣ: „святой равноапостольный Аверкий въ тѣлѣ, знаменія и чудеса много творя“. Но паломникъ Антоній новгородскій въ 1200 году видѣлъ его въ Софіи; слѣдовательно мощи его перенесены въ
СВВ. МУЧЧ. АЛЕКСАНДРА ЕПИСКОПА И ИРАКЛИЯ ВОИНА И ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЬ: АННЫ, ЕЛИСАВЕОУ, ОЭДООТІ И ГЛІКЕРІИ.

Св. епископ Александъ жилъ, какъ полагаютъ, около II или III вѣк. по рожд. Христ. Все это время, за весьма непродолжительными промежутками, было временемъ сильнымъ гоненіемъ на христіанъ. Гоненіе особенно сильно было при императорѣ римскомъ Декій Траянѣ (249-252). Какъ человѣкъ грубый, преданный однимъ воинскимъ занятіямъ, онъ не размышлялъ много о вѣрованіяхъ, слѣдуя древнему идолопоклонству и раздѣляя убѣжденіе, что цѣлость и благосостояніе государства стоять въ неразрывной связи съ сохраненіемъ древней, т. е. языческой религіи. Съ христіанами, отступившими отъ древней, языческой религіи и замѣтившими ее новую религію Декій задумалъ поступить очень просто — истребить ихъ совершенно, какъ будто бы это было дѣломъ легкимъ и возможнымъ. Въ 250 году онъ издалъ указъ ко всѣмъ областнымъ правителямъ, которымъ повелѣвалось всѣми мѣрами, не исключая и насилиственныхъ, принуждать христіанъ слѣдовать древней языческой религіи. Правительство установило определенный порядокъ преслѣдованія. Къ определенному времени всѣ христіане известной области должны были являться въ
назначенное мѣсто и приносить жертвы. Если же они не являлись добровольно, то ихъ размѣшали. Предстоянщіи и преемники Декія Траяна до Діоклитіана не прибывали къ такімъ рѣшительнымъ мѣрамъ при гоненіяхъ христіанъ.

Гоненіями на христіанъ римскіе императоры думали подавить христіанство; но ихъ усилія оставались тщетными. Христіанство по-немногу распространялось и крѣпло, живымъ свидѣтельствомъ чего были люди, готовые даже до смерти твердо стоять за вѣру во Христа. Таковъ былъ и епископъ Александръ. Никакія мѣры правительства не могли заставить его отрѣчься отъ Христовой вѣры, ни даже—прекратить христіанскую проповѣдь. Не смотря на запрещеніе правительства, онъ продолжалъ учить многихъ слову Христову, наставлять приходящихъ къ нему въ истинахъ христіанской вѣры. Слово его было живо и действенно. Стѣсненныя обстоятельства, въ которыхъ находились тогда христіане, по выслушаніи бѣды епископа Александра, переставали служить препятствіемъ къ переходу въ христіанство, и многие, послѣ бѣды, обращались къ Христу и принимали крещеніе отъ Александра. Такая дѣятельность епископа Александра не могла не обратить на себя вниманія правительства, въ особенности въ то неблагопріятное для христіанъ время. Начальникъ области, въ которой жилъ Александръ, услышалъ объ успѣхѣ, какой имѣли его бѣды, располагавшія язычниковъ къ принятію христіанства, и призналъ схватить его. Епископъ Александръ былъ схваченъ. Схваченного его стали побуждать къ отреченію отъ христіанства. Но трудно ожидать отреченія отъ такого человѣка, который былъ твердь въ своей вѣрѣ и самъ лично силою своего слова и, ко-
нечно, и своей ве́ры привлекъ многихъ ко Христи. Але́ксандръ былъ непоколебимъ. Тогда начальникъ приказань силою принуждать его къ отреченію и заставить его принести жертву идоламъ; но и принужденіе не по- дѣйствовало на Александра. После этого прибѣгли къ пяткамъ. Епископа начали мучить. Съ него живаго стали срѣзывать кожу, строгать тѣло. Александра все терпѣлъ и не отрѣкся отъ Христа и подобно тому, какъ нѣ- когда своими бесѣдами, такъ теперь своими увидитель- ными терпѣніемъ располагалъ свидѣтелей его мученій ко Христу. Еще не успѣли окончить мученій епископа Александра, какъ одинъ изъ близъ находящихся воиновъ, по имени Иоаннъ, видѣлъ терпѣніе Александра, открылъ занавѣшъ, что и онъ увѣровалъ въ Того Самаго Бога, за Котораго Александра страдаетъ и Который далъ ему силу терпѣливо переносить всѣ мучительныя стра- данія. Воина Иоанна схватили и стали мучить взѣсть съ епископомъ Александромъ. Мучили его не долго: ему отрубили голову. Вслѣдъ за Иоанномъ предстали предъ началь- никомъ области, мучителемъ Александра, четыре женщины: Анна, Елисавея, Теодотія и Глиферія. Всѣ они такъ же, какъ и воинъ Иоаннъ, безбоязненно объявили начальнику, что, видя терпѣніе мучимаго епископа Александра, онѣ почувствовали, что истинный есть Тотъ Богъ, за Кото- раго Александръ страдаетъ и что—ложны бои языческіе. Съ такими чувствами въ язычествѣ онѣ болѣе оставаться не могли и объявили себя христіанками. Имъ также от- рубили головы. После же всѣхъ ихъ, не услязавъ отъ епископа Александра отреченія отъ Христа, начальникъ-мучитель приказалъ умертвить и его. И Александръ кон- чилъ жизнь свою же смертію, какою за нѣсколько минутъ передъ симъ окончили жизнь свою новообразенные имъ
христиане: онъ был обезглавленъ. Это происходило въ Адріанополь (Четьи-Миней. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2, стр. 280).

ПРАЗДНИКЪ ИКОНЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ КАЗАНСКОЙ.

Праздникъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери 22 окт. установленъ въ благодарность Богородицѣ за избавленіе Москвы и Россіи отъ нашествія поляковъ въ 1612 году. По низверженіи съ престола царя Василія Іоанновича Шуйскаго въ 1610 году, Россія междуцарствіемъ, разстроイトвьмъ гражданскаго порядка, внутреннею измѣною и крахомъ предана была въ руки самозванцевъ и враговъ внѣшнихъ—пиндовъ и ненавистныхъ поляковъ, которые грабили, жгли города и села, овладѣли Москвою и привели отечество на край погибели и поруганія. Народъ русскій почувствовалъ свое униженіе и несчастье. Въ разныхъ мѣстахъ начали составляться ополченія для избавленія столицы и отечества отъ неистовыхъ враговъ. Тогда и Казань выказалъ свое усердіе къ отечеству и выслала свои дружинны къ Москве съ образомъ Казанской Богоматери. Ратники воззимѣли великую вѣру къ образу Пречистыя. Отъ него были много чудеса. Прибывшіе къ Москве дружинны съ св. иконою при помощи небесной Заступницы 26 мая отбили у поляковъ Новодевичій монастырь и взяли въ пленъ двѣ сотни ляховъ и 500 нѣмцевъ. Чудотворный образъ пробился съ ополченіемъ у Москвы до зимы, обратно отпущенъ былъ съ казанскимъ протоіереемъ и принесенъ въ Ярославль. Въ это время прибыли въ Ярославль дру-
жены Пожарского и Милана, шедше къ Москвѣ изъ Нижнего Новгорода. Рать пожелала идти нikonу съ собою, а въ Казань послали епископъ съ нею.

Движеніе чувствовало благочестіе, для испрошенія помощи свыше въ своемъ правомъ дѣлѣ предки наши напередъ обратились съ постомъ и молитвою къ Господу и Пречистой Его Матеріи. Всему православному воинству и народу заповѣдали тридневный постъ и учредили торжественное молитсоловіе. Богъ услышалъ молитвенный вопль болѣзняющихъ объ отечествѣ и церкви. Преподобный Сергій явился Арсенію, архіепископу елаеонскому, пришедшему въ Россію съ греческимъ патріархомъ Иереміей, бывшему потомъ епископомъ суздальскимъ (1612—1613), находившемуся въѣзду у поляковъ, и объявилъ, что Господь, по молитвамъ Божіей Матери и великихъ чудотворцевъ Россіи—Петра, Алексія и Ионы, въ слѣдующій день низложить враговъ и первоцестольный градъ Россійскій возвратить православнымъ христіанамъ. Божественное видѣніе, исцѣлившее недугъ святителя, удушенаго врагами, скоро сдѣдалось известнымъ Россійскому воинству. Ободренные войны мужественно приступили къ Москвѣ въ 1612 году 20 августа; снова отняли у неприятеля Новодвѣчій монастырь, который послѣ перваго освобожденія отъ враговъ опять занять быть ими; проняли гетмана Хоткевича отъ Москвы; находившихся въ Москвѣ враговъ совершенно стѣснили и морили голодомъ; 22 октября освободили Китай-городъ. Поляки, потеряя надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и угнѣженно испросили у Пожарского пощады.

Въ слѣдующій воскресный день, въ сопровожденіи христолюбиваго воинства, назначили совершить крестный
ходь съ Казанской иконою Богоматери на Лобное мѣсто для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественнаго благодаренія за избавленіе свое отъ враговъ. Когда совершалось это священное, торжественное шествіе, во срѣдѣ него вышель изъ Кремля архіепископъ Арсеній съ священными соборомъ, неся Владимировскую икону Богоматери, честный крестъ и другія святых иконы, бывшія въ плену. Узрѣвши чудотворную икону Богоматери, воины и народъ отъ умиленія и радости прошли слезы и лобызали святых изображенія.

По изгнаніи враговъ изъ Москвы, князь Пожарскій освятилъ храмъ въ своемъ приходѣ Введенія во храмъ Пресв. Богородицы, на Срѣтенской улицѣ, въ Москвѣ, и въ этомъ храмѣ поставилъ икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Теодоровичу о чудесахъ, бывшихъ отъ иконы въ бою съ гетманомъ и при взятіи Москвы. Михаилъ Теодоровичъ и матерь его, великая старушка иконина Марея Ивановна, возымѣли великую вѣру въ образъ и поведѣли праздновать въ Москвѣ дважды въ годъ и установили крестный ходъ. Первое празднество и крестный ходъ въ 8 день июля, когда явилась Пречистая Богородица въ Казанѣ, а другое въ 22 день октября, когда „очистился Московское государство“. Чудотворный образъ украсилъ многою утварью князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, по обѣту своему, въ 1625 году.

До 1649 года праздникъ въ честь чудотворной Казанской иконы Божіей Матери, кроме Казани, совершается былъ только въ Москвѣ. Въ этомъ же году царь Алексѣй Михайловичъ, обрадованный рождениемъ сына Дмитрія Алексѣевича, дарованнаго ему 1648 года октября 21 дня во время весеннѣй на праздникъ Казанской иконы
Божией Матери, в благодарение Богу и Пресвятой Богородицѣ установить день сей 22 октября праздновать по всей России.

Въ настоящее время праздникъ 22 октября, какъ и 8 июля, совершается въ Москве съ крестнымъ ходомъ въ Казанской собрѣ (Дни богосл. Дебольскаго. Ч. 1, стр. 202—204).

Примѣч. Чудотворная икона Казанской Божией Матери, по повелѣнію императора Петра I-го, въ 1710 году перенесена изъ Москвы въ Петербургъ, въ освященіе этой новой столицы, и поставлена была первоначально въ центрѣ ея—на Петербургской сторонѣ, въ Посадской улицѣ стараго гостинаго двора, въ похоронной церкви, устроенной въ часовнѣ.

Въ 1721 году образъ Казанской Богоматери перенесенъ былъ въ Троицкій соборъ. Въ 1737 году, въ день освященія новостроенной церкви Рождества Богородицы, на Невскомъ проѣздѣ, гдѣ нынѣ Казанскій соборъ, икона перенесена была и украшена богатою золотою ризою и драгоцѣнными камнями отъ приношений Ея Величества императрицы Анны Ioанновны, по дню освященія настоящеаго собора Казанскаго въ 1811 году 15 сентября на икону положена новая риза, сделанная изъ чистаго золота превосходной работы, украшенная драгоцѣнными каменьями и жемчугомъ, изъ коихъ большая часть принесена въ даръ императрицами Маріею Теодоровною, Елизаветою Алексеевною и великою княгинею Екатериной Павловной *). Въ день освященія собора св. икона въ присутствіи императора, двора, военнаго народа, при безчисленномъ стеченіѣ народа, перенесена въ новостроенный великолѣпный храмъ (Дни богосл. Дебольскаго. Ч. 1, стр. 205—206).

*) Все украшеніе на иконѣ цѣнится болѣе 30,000 руб. сер.
Муч. ЗАХАРИИ. Объ этомъ мученикѣ сохранялось очень мало свѣдѣній. Есть только известіе объ его мученической кончины. За ревность свою о славѣ Божіей и за твердость въ верѣ онъ былъ утопленъ въ морѣ (Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2, стр. 281).

О св. РУФѢ также сохранялось мало свѣдѣній. Извѣстно, что онъ умеръ естественною смертю,—скончался мирно (тамъ же).

Пр. ЛОТЪ жилъ въ IV вѣкѣ, въ Египтѣ. Онъ былъ учитель пр. Петра, память котораго празднуется 27 января (тамъ же).

ПРЕП. ТЕОДORA И ПАВЛА РОСТОВСКИХЪ.

Преп. Теодоръ и Павелъ ростовскіе были основателями ростовскаго Борисоглѣбскаго монастыря, что на рѣкѣ Устьѣ. Первыми на мѣсто, гдѣ впослѣдствіи построень былъ монастырь, пришелъ Теодоръ. Пришель онъ изъ Новгородской страны. Сначала поселился онъ вблизи дороги, шедшей изъ Каргополя и Вѣлозера въ Москву и три года прожилъ въ одиночествѣ, мало забо- тясь о земномъ и проводя время въ молитвѣ. По истеченіи же этого времени пришель къ нему Павелъ и сдѣлался его сподвижникомъ. Въ 1363 году Теодоръ и Павелъ узнали о пребываніи неподалеку отъ нихъ, именно въ Ростовѣ, преподобнаго Сергія, приходившаго для примиренія князя Константина съ новымъ великимъ княземъ Димитріемъ. Пустынножители обратились къ преподобному за духовными совѣтами, испрашивая благоустройственіе на построеніе обители въ пустынѣ, гдѣ они поселились. Сергій самъ отправился на мѣсто подвиговъ пустынниковъ и на р. Устьѣ, гдѣ въ настоящее время находится храмъ обители, указалъ строить церковь во
имя свв. мучеников Вориса и Глъба. „Призреть Господь на это место, великие страстотерпцы будут помогать вам; обетропится она и получит известность“, сказал преп. Сергий. Скоро последовало подтверждение словам Сергия. Разъ, когда строившее обитель отдыхали от трудов, явились им два воина в княжеских одеждах и сказали: „трудитесь здесь; Бог не оставит вась, и мы здѣсь будемъ неотступно съ помощью для васъ и для вашихъ преемниковъ“. „Кто вы такіе?“— спросили пустынники, пробудясь отъ сна; и услышали отвѣтъ небесныхъ воиновъ: „я— Романъ“, сказалъ одинъ, „а я Давидъ“—отвѣтилъ другой. Пустынниками построено было два храма, — одинъ въ честь страстотерпцевъ, другой, теплый—во славу Благовѣщенія Богоматери. Игуменомъ, по желанію братіи, сдѣлался Теодоръ. Такъ основалась обитель. Спустя нѣсколько времени послѣ ея основанія, слѣдилось то, что пророчественно сказалъ о ней преп. Сергій, благословляя мѣсто для ея начала. Она сдѣлась известною и къ празднику страстотерпцевъ-князей собирались въ нее многие богомольцы. Вмѣстѣ съ ними изъ близайлежащихъ городовъ и уѣздовъ приѣзжали къ обители купцы и производили торговлю, платя монастырю на священ, задонъ и на церковное вино. Кроме того многие изъ богатыхъ людей ростовской области стали желать быть погребенными въ пустынной обители и дѣлали вклады. На получаемыя деньги обитель обзавелась всѣмъ нужнымъ: былъ купленъ рабочий скотъ, заведены пашни. Между тѣмъ блаженный Теодоръ уже достигъ до старости и послѣдніе дни своей жизни по желанію провести въ безмолвіи. Борисоглѣбскую обитель поручил онъ сподвижнику своему Павлу, а самъ удалился съ двумя учениками на Кубенское озеро и здѣсь
на урочище — Святая Лука, поставил келлию. Но ино-
родческое племя, по имени Чудь, еще не разставшееся
съ грубостью дикаго звучества, разорило келлию и заста-
вило его удалиться съ Луки. Теодоръ поселился на рѣ-
кѣ Ковжѣ и при устьѣ ея полюбил мѣсто, бывшее во
владѣніи удѣльнаго князя Андрея Димитриевича. Чтобы
попросить себѣ у князя это мѣсто для сооруженія церк-
ви и для устройства при ней обители, Теодоръ отпра-
вился въ Москву, гдѣ тогда князь находился. Услыхавъ
просьбу Теодора, благочестивый князь не только далъ
мѣсто, но еще пожаловалъ Теодору грамату на земли
(Починки Вѣлозерскія) для обители и на рыбную ловъ.
Обитель устроена была при впаденіи Ковжы въ Вѣ-
лоzeros (въ 40 верстахъ отъ нынѣшняго Вѣлозера)
съ храмомъ во имя Чудотворца Николая. Скоро собра-
лось сюда довольное число подвижниковъ. Для новой
обители изъ среды братій Теодора, чувствующаго приближе-
ніе смерти, избралъ настоятеля, а самъ возвратился на
мѣсто начальнихъ подвижовъ своихъ и здѣсь кончилъ
дни свои въ покоя отъ трудовъ своихъ, 22 октября 1409
года. Вскорѣ скончался и Павелъ, бывшій по смерти
Теодора начальникомъ и въ ковженской Никольской
обители. По кончинѣ своей, онъ оставилъ по себѣ
въ обѣихъ обителяхъ благія воспоминанія. Борисо-
глѣбская обитель установила чтить память его въ одинъ
dень съ памятю первоначальника обители Теодора—22
октября (Русскіе святые Филарета, арх. черн. Слов.
23-е число.

Св. апост. Иакова, брата Господня по плоти. Св. Игнатия, патриарха Константина града. Св. влаженного Иакова, боровицкаго чудотворца.

(Преп. Никифора. Преп. Петрония. Двухъ отроковъ).

СВ. АПОСТ. ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ.

Св. апостолъ Иаковъ, брать Господень по плоти, (Мф. XIII, 55; Посл. къ гал. 1, 19) — сынъ Иосифа, обручника Пресв. Дѣвы Маріи. Онь же Иаковъ малый, или меньший (Мар. XV, 40). Его должно отличать отъ Иакова Зеведеева, память котораго празднуется въ 30-й день апреля, и отъ Иакова Алфеева, которому бываетъ празднование 9 октября.— Вмѣстѣ съ своимъ отцемъ и святымъ семействомъ Иаковъ находился въ Египтѣ, когда, по повелѣнію ангела, Иосифъ удалился туда для сохраненія Божественнаго Младенца Иисуса отъ преслѣдованій царя Ирода.

Св. апост. Иаковъ былъ назореемъ отъ самого рождения, т. е. велъ жизнь очень строгую, пребывалъ часто въ постѣ и молитвѣ. Онъ не пилъ вина и сикера, не ѣлъ ничего мяснаго, не стригъ волосъ, не умащался
елеем и не мылся в бань. По явленіи на землѣ Господа, Иаковъ пошелъ всѣдъ за Нимъ и сдѣлся Его ученикомъ и апостоломъ. По воскресеніи Своемъ, Господь удостоилъ его Своимъ особеннымъ явленіемъ (1 Кор. XV, 7). Послѣ же, по назначенію отъ Самого Спасителя, онъ на 34 году своей жизни отъ апостоловъ избрали былъ первымъ епископомъ іерусалимскимъ. Иаковъ мудро управлялъ церковью, и своею святою жизнью заслужилъ великое уваженіе у всѣхъ, не только у апостоловъ и христіанъ, но и у невѣрующихъ. Апост. Петръ послѣ своего чудеснаго освобожденія изъ темницы сказалъ: „возвѣсти те о семѣ Иакову и братіямъ“ (Дѣян. XII, 17). Апост. Павелъ называетъ его вѣстѣ съ апост. Петромъ (Ки- фою) и Ioанномъ столпами церкви и между ними первымъ поставляетъ Иакова (Посл. къ гал. 2, 9). На соборѣ апостольскомъ, бывшемъ во Иерусалимѣ около 50 г. по Рожд. Хр. для разсмотренія вопроса: должно ли христіанамъ соблюдать ветхозавѣтный законъ обрядовыи, — предсѣдательствовалъ Иаковъ, епископъ іерусалимскій, и его сужденіе принято было всѣмъ соборомъ и утверждено ощутительнымъ изволеніемъ Св. Духа (Дѣян. XV). Именемъ Иакова отличены братъ его, апост. Іуда (Лук. VI, 16, Дѣян. 1, 13), который соборное посланіе свое начинаетъ наименованіемъ себя рабомъ Иисуса Христа и братомъ Иакова (Іуд. 1), и тѣмъ показываетъ особенную важность апостола Иакова въ церкви апостольской. Объ уваженіи, какое приобрѣлъ апост. Иаковъ у христіанъ, можно судить по тому, что, напримѣръ, иудейскіе начальники позволяли ему входить въ ту часть храма іерусалимскаго, которая называлась Святая Святыхъ. Первоосвященники іудейскіе входили туда только разъ въ годъ; но Иаковъ могъ во всѣ часы дня и ночи молиться тамъ. Во храмѣ
входил онъ одинъ; и его находили тамъ стоящимъ на колѣнахъ и молящимся объ отпущении грѣховъ народу. За удивительную правду апостола Иакова Его называли утверждениемъ верующихъ, или праведнѣйшимъ изъ всѣхъ людей, защтику и оплотомъ народа.

Тридцать лѣтъ былъ апостоль Иаковъ епископомъ иерусалимскимъ, паконецъ распространеніе слова Божія святымъ апостоломъ возбудило зависть и злобу фарисеевъ. Они выставили новымъ первосвященникомъ Аналіемъ, врагомъ христіанъ, задумали погубить праведнаго старца и надѣялись гоненіемъ его уничтожить ревность исковѣдниковъ Христа. Недовольные множеніемъ христіанъ, они начали кричать и говорить, что пожалуй и весь народъ признаетъ Иисуса за Христа. И вотъ, однажды въ праздникъ Пасхи, когда въ Иерусалимѣ собралось много народа, они, собравшись къ Иакову, обратились къ нему съ такою просьбою: „просимъ тебя, удержи народъ; вѣдь онъ въ заблужденіи,— признаетъ Иисуса Христомъ. Вотъ теперь сошли всѣ на праздникъ Пасхи. Просимъ тебя, вразуми ихъ касательно Иисуса. Мы довѣряемъ тебѣ это,— лѣстно добавляли фарисеи,— потому что сами вѣримъ въ народомъ признаемъ, что ты праведенъ и безпристрастенъ. Такъ убѣди же народъ не заблудиться касательно Иисуса. Тебя всѣ послушаютъ и мы со всѣми. Встань на кровлю храма, чтобы сверху ты видѣлъ быль, и слова твои слышны были всему народу“. — Апост. Иаковъ не могъ, конечно, согласиться дѣлать то, о чемъ его фарисеи и книжники просили, и, послѣ того, какъ онъ отказывался, его сплою втащили и поставили на кровлю, а потомъ съ угрозами стали требовать, чтобы онъ оттуда говорилъ съ народомъ, стоявшимъ толпами на площади. „Праведный,—кричали ему фарисеи и книжники,—тебѣ
всё мы должны в'рить! Вотъ этотъ народъ въ заблужденiи,—слѣдуеть Исусу распятому; скажи же намъ, что такое дверь Исуса распятаго, т. е. какое надобно имѣть понятiе объ Исусѣ?“ Іаковъ сталъ отвѣщать. Но вмѣсто того, чтобы отрѣчься предъ всѣмъ народомъ отъ Христа, какъ желали того фарисеи и книжники, и объявить Его учение ложнымъ, онъ громко исповѣдаль Спасителя мiра, распятаго и воскресшаго, прибавивъ, что Онъ придетъ опять судить живыхъ и мертвыхъ: „Для чего спрашиваете меня объ Іисусѣ, Сынѣ человѣческомъ? Онъ возстанетъ на небесахъ однажды сильнѣйшей Силы и опять придетъ на землю на облакахъ небесныхъ“. Вѣрящiе, которые находились въ толпѣ народа, услыша эти слова, съ радостію всплакнули: „Слава Богу — Осана сыну Давидову!“ А книжники и фарисеи говорили между собою: „худо же мы сдѣлали, доставивъ Исусу такое свидѣтельство, взойдемъ и сбросимъ Іакова, чтобы другiе по крайней мѣрѣ отъ страха не повѣрили ему и закричали: „э! э! и праведный заблуждаетъ“. Вѣзѣлавъ на верхѣ, они столкнули оттуда праведнаго и начали бросать въ него камнями. Сверженный не тотчасъ же умеръ, не смотря на то, что упалъ на острые камни. Собравъ остатки силы, онъ, приподнявшись, сталъ на колѣна, поднялъ руки къ небу и началъ молиться: „Господи Іоанже, Отеч, отпусти имѣ; они не знаютъ, что дѣлаютъ!“ Между тѣмъ въ него легли камни; но вотъ видѣлся изъ толпы какой-то священникъ, одинъ изъ сыновъ Рихава, и говорилъ: „перестаньте; что вы дѣлаете? Праведный за насъ молится“. Не успѣлъ онъ догооворить этихъ словъ, какъ на апостола бросился изъ толпы одинъ сунцепчикъ. Схвативъ скалку, на которую накатываются сукна, онъ ударилъ ею праведнаго по головѣ,
и онь скончался, 60 льть отъ роду. Его погребли на мѣстѣ его мученической кончины; надь его могилою, подъ храма, и доселѣ стоитъ памятникъ. Такимъ образомъ Иаковъ былъ вѣрнымъ свидѣтелемъ для иудеевъ и язычниковъ, что Иисусъ есть Христосъ. Иакову до того всѣ удивлялись и за его праведность столько его уважали, что безпрестанно изъ иудеевъ мученическую его смерть почитали причиною немедленно открывшейся осады и разрушения Иерусалима отъ римлянъ.

Св. апостолъ Иаковъ, первый, по внушенію Святаго Духа, написалъ божественную литургію, или обѣдню, которая совершается разъ въ годъ во Иерусалимѣ надь гробомъ его, въ день его преставленія. Впослѣдствіи свв. Василій Великій и Иоаннъ Златоустъ сократили литургію ап. Иакова, и въ этомъ сокращенномъ видѣ совершается она у насъ до настоящаго времени. Св. Иаковъ написалъ также первую изъ такъ называемыхъ соборныхъ посланий. Это посланіе написалъ онъ около 59 г. по Р. Хр. къ разсѣяннымъ иудеямъ, о спасеніи коихъ ему вѣрено было архипастырское попеченіе. Посланіе Иакова исполнено богодохновеннаго и высокаго ученія.

Мученическая кончина святаго апостола Иакова, брата Господня по плоти, послѣдовала въ 63 году по Р. Хр. Если при жизни своей апостолъ Иаковъользовался всеобщимъ уваженіемъ, то память праведнаго, безъ сомнѣнія, по смерти его сохранилась съ похвалами въ церкви Христовой (Четьи - Минен. Прологъ. Дни богослуженія Дебольскаго. Ч. I, стр. 361—365).

Примѣч. Мощи св. ап. Иакова были въ Царьградѣ при паломникѣ Антоніи въ 1200 г. въ придѣлѣ Халкопратійскаго храма, а глава — въ храмѣ апостоловъ. Въ настоящее время мощи его находятся, говорятъ,
въ Римѣ, въ церкви 12 апостоловъ. Въ Москве на Старофеодосиевскомъ подворье сохраняется честь москежской, присланная александрійскимъ патріархомъ Іеронимомъ въ 1833 году.

СВ. ИГНАТИЙ, ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНА ГРАДА.

Св. Игнатий родился въ 798 году. Происходилъ онъ изъ царскаго рода. Онъ былъ сынъ императора Михаила Куропалата, называемого иначе Рантагеемъ, а по матери Прокопіи—внукъ другаго императора Никифора I. Жизнь св. Игнатія съ юныхъ лѣтъ протекала въ подвигахъ монашескихъ. Пятнадцатилѣтнимъ отрокомъ онъ встрѣтил со всѣми семействомъ заключень былъ въ монастырь. Это сдѣлано было по приказанію императора Льва Армянина (813—820), захватившаго въ свои руки престоль отца Игнатія, Михаила. Пребываніе въ монастырѣ благоприятнымъ образомъ повлияло на развитіе характера святаго. Изъ него выработался человѣкъ самой строгой жизни, отличающійся ревностью по отношенію къ исполненію своихъ обязанностей, и кромѣ того истый поборникъ православія въ противодѣйствіи неугасаемому еще тогда иконоборству, осужденному на седьмомъ вселенскомъ соборѣ, въ 787-мъ году. Такъ его личныя качества, а также и царственное происхожденіе его скоро выдвинули его изъ ряда прочихъ монаховъ. Онъ былъ сдѣланъ игуменомъ. По смерти же патріарха св. Меодія, вызванъ былъ изъ уединенія и, по старанію императорицы Теодоры, возвѣдѣнъ былъ въ патріархи, въ 846 году. Привыкши въ монастырѣ къ строгой, аскетической жизни, онъ не могъ равнодушно смотрѣть на развращенную жизнь при дворѣ императора греческаго Михаила III, лично подававшаго примѣръ всѣмъ окружающімъ, не соблюдавшаго законовъ пріличія и обнаруживавшаго явное неуваженіе ко всему
священному. Особенно же возстал он против порочности дяди императора, Варды, по малолетству императора управлявшего империей и своей крайне развращенной жизнью оказавшего сильное влияние на молодого Михаила. Не желая производить раздора, Игнатий долго действовал мирным путем. Уважая Императора, он старался склонить Варду к перемене настоящего его образа жизни и высвободить из-под его влияния императора Михаила. Последнего ему хотелось снова отдать в руки благочестивой матери его императрицы Теодоры, которая в первые годы его жизни строго его воспитывала; но св. Игнатию едва это не удалось. Обращенными к Варде уважания не действовали на этого обрушенного в пороках человека, и он свой поведением продолжал развращать императора. Св. Игнатий употребил в дуло угрозы; но и угрозы были недействительны. Ради благи империи и заботясь о том, чтобы имевшееся стать во главе империи лицо было окружено более лучшими людьми, чьм тѣ, которые теперь его окружали, св. Игнатий для вразумления Варды воспользовался единственным оставшимся в его власти средством,—наложить на него епитимию. Но, чтобы в своих поддѣйствовать на Варду при помощи этого средства, он сдѣлать оное ясным для всѣхъ. Епитимія состояла в лишении св. Тапинъ. Игнатий не допустил Варду до пріобшения св. Тапина в присутствии всего народа. — Варда не правился и послѣ такого наказания, но ожесточил Богъ сердце его, и онъ возстал на святаго мужа. Изъ в руках своих управления империей, онъ счел себя вправѣ самовластно, даже безъ всякаго суда, уволить патриарха, и сослалъ его въ заточение на островъ Теревинъ. Это было въ 858 году.
Незаконный поступок Варды возбудил сильное волнение в народ, который любил и уважал патриарха Игнатия. Волнения усилились, когда на живое патриаршеское место Варда назначил другого патриарха — Фотия. Большая часть духовенства и народа не хотели признать новаго патриарха, оставаясь върными прежнему. Чтобы прекратить это несогласие и волнение въ народ, Варда рѣшился созвать соборъ, желая осудить св. Игнатия. Соборъ былъ созванъ. Собравшися требовали, чтобы на соборъ позванъ былъ и св. Игнатий. Этого же требовалъ и юный императоръ; но, наученный Вардою, онъ хотѣлъ, чтобы святой явился въ платѣ простаго монаха. Святой Игнатий безпрекословно повиновался волѣ императора: онъ явился. Его начали склонять къ добровольному оставлению патриаршества, и когда онъ отказывался, ругались надъ нимъ, причиняя ему всѣкія обиды. Потомъ сорвали съ него монашескія одежды и одѣли его въ рубище. Наконецъ, недовольствуясь этимъ, заключили его въ гробницу Копронимову *) и тамъ приказали мучить. Обезображенного ударами, его почти нагаго положили на мраморѣ; это было въ самую средину зимы. Мучителямъ хотѣлось, чтобы святой самъ отказался отъ патриаршества, но святой молчалъ. Мученія продолжались еще пятьдесят дней, въ теченіи которыхъ придумывали множество разнообразныхъ муку, чтобы склонить наконецъ святаго къ добровольному отреченію. Тяжелая мученія, которымъ подвергло правительство святаго, многихъ привлекли на его сторону и во многихъ поселили нерасположеніе къ новому патриарху. И вотъ Господь

*) Такъ названа гробница по имени императора греческаго Константина Копронима (743—775).
обрадовалъ святаго. Съ возсвѣтіемъ на престоль новаго греческаго императора Василия Македонянниа ему возращено было патріаршество (25 сентября 867 года), и онъ съ честію еще десять лѣтъ управлялъ Константинопольской патріархіей. Предъ своею смертію онъ поручилъ Фотію благоволенію всѣхъ прибверженцевъ своихъ. Скончался святой Игнатій 23 октября 877 года, имѣя отъ роду 78 лѣтъ (Прологъ. Римская и Византийская церкви. А. Лебедева. Всеобщ. Памятн. достопримчъ. произв. Т. 10-й).

СВ. БЛАЖЕННОГО ИАКОВА, БОРОВИЦКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Кто былъ св. блаженный Иаковъ, боровицкій чудотворецъ, точныхъ свѣдѣній объ этомъ нѣть. „Невѣдомо намъ, кто онъ и откуда“,—говорить описавший явленіе святыхъ мощей его, быть можетъ, и очевидецъ. „Мы только благодаримъ блаженнаго Иакова. Онъ просилъ Христовою силою чудотвореній, подобно древнимъ великимъ святымъ. Въ блаженномъ отрокъ сильный и дивный мужъ пришелъ къ намъ въ русскую землю—охранять и соблюдать въ рѣку нашу во Христа“ По преданию, блаженный Иаковъ былъ простой, но усердный къ дѣлу, судовщикъ и пріяялъ на себя суровое юродство; скончался же, убитый громомъ.

Самое первое явленіе прославившагося раба Божія случилось въ царствованіе благовѣрнаго царя Иоанна Васильевича и при святительствѣ митрополита Макарія всѣя Руси, въ 1543 году, въ предѣлахъ новгородскихъ, когда архіепископъ новгородскій былъ Теодосій. Явленіе это прекрасно описываетъ Филаретъ, архіепископъ черниговскій. „Надобно представить себѣ, говорить онъ,
быстроту течения рѣки Мсты, особенно страшнобурную силу ея въ весеннее время, когда самая сильная и ловкая рука гребца съ трудомъ у берега можетъ править ладьей. По этой-то рѣкѣ, противъ течения ея волны, во время вскрытія ея, на третій день Пасхи, несло громадную льдину. Это было у грозныхъ боровическихъ пороговъ; по льдинѣ неслась наперекоръ массамъ воды, обрисовывающимся со пороговъ. Густой паръ, какъ дымъ, поднимался со льдинъ, плавшей между камнями, и обличалъ нѣчто чудное на верху ея". Действительно, на льдинѣ находилась обрубленная дубовая колода: гробъ безъ крышки, въ которомъ лежало нетлѣнное тѣло отрока.

Изумлился народъ, когда наконецъ причалила къ берегу чудная льдина со своей священною ношею; но вмѣсто подобающаго умилѣнія объяль его ужасъ необычайнаго события и малодушный страхъ. Какъ ни дивно было плаваніе льдина, крестьяне встрѣтились съ мысленіемъ объ отвѣтѣ за мертвое тѣло. И вотъ, вмѣсто того, чтобы принять, какъ благословение Божіе, свыше дарованное сокровище, они, собравшись къ берегу, длиными шестами стали негостепріимно отталкивать льдину. Льдина однако не слушалась и возвращалась къ берегу. Видя, что она сопротивляется ихъ усилиямъ и какъ бы не хочетъ идти по рѣкѣ, они обмотали колоду веревками, повлекли вмѣстѣ со льдиною по теченію Мсты и отвели версты за двѣ отъ ея. Боровичи. На разсвѣтѣ, къ общему изумленію, появилась опять у берега дивная льдина, и напрасно съ новыми усилиями старались увлечь ея ниже по рѣкѣ: и въ третій разъ возвратилась она къ тому же мѣсту.

Но уже на этотъ разъ были явленія нѣкоторымъ изъ старѣйшихъ поселянъ для вразумленія всѣхъ. Не одному и не двумъ, но нѣсколькимъ предстояль во свѣтъ блажен-
ный отрокъ и кротко укорялъ ихъ: „зачьмь, будучи сами христианами, немилостиво гоните меня, подобнаго вамъ хр"стианина? Если же хотите знать мою имя, то вѣдайте, что я — Иаковъ, тезоименитъ святому апостолу Иакову, брату Вожио“. Старшины поутру передали одинъ другому видѣніе и всѣдѣ за ними народъ поспѣшилъ на берегъ, но уже не для того, чтобы снова отталкивать колоду съ нетлѣннымъ тѣломъ отрока, но чтобы благоговѣйно принять ее и снять гробъ со льда. И вотъ, когда они съ вѣрою и благоговѣніемъ стали припадать къ убогой колодѣ, какъ бы къ драгоцѣнной ракѣ, по вѣрѣ ихъ потекли исцѣленія отъ нетлѣнныхъ мощей, и многие недуги — душевные и тѣлесные, уврачевались тайными къ Богу молитвами святаго отрока. Мощи поставлѣны были въ часовнѣ.

Мѣстные священно-служители поспѣшили возвѣстить о чудесномъ явленіи своему архиепископу, тщательно за-
писывая между тѣмъ все совершившееся предъ ними чудеса. Владыка же новгородскій донесъ митрополиту всѣя Руси Макарію о чудномъ явленіи въ его епархіи. Возра-
dовался первосвятитель и царь (это было во время со-
bорнаго совѣщенія о многихъ святыхъ, прославленныхъ въ землѣ русской), и соборно повелѣли архиепископу Теодо-
sію, чтобы воздалъ подобающую почесть новоявленному угоднику. Митрополитъ послалъ отъ себя архимандрита Константина со священнымъ клиромъ освидѣтельство-
vать нетлѣнныхъ мощей, и онъ, поднявъ ихъ предъ нача-
ломъ литургіи, при стеченіи народа, переносъ съ пустыннаго берега, изъ часовни, во вновь устроенную цер-
ковь Соборнія Святаго Духа; въ селеніи Боровичахъ, октября 6 дня 1544 года. Въ это же время граматою архиепископа предписано было совершать торжественное богослуженіе въ день перенесенія мощей.
Послѣ того потекли отъ мощей праведнаго новые потоки чудесъ.—Въ 1572 году новгородскій архіепископъ поручилъ строго погребить на мѣстѣ разсказы о чудесахъ. Посланное донесли, что при мощахъ св. Иакова совершается „множество исцѣленій“. Описавшій явленіе мощей св. блаженнаго Иакова говоритъ, что сначала записывали всѣ чудеса, совершавшіяся при мощахъ, но потомъ перестали записывать, потому что чудесъ совершалось чрезвычайно много.

Въ церкви Сошествія Св. Духа мощи св. Иакова пополнились болѣе ста лѣтъ,—до тѣхъ поръ, когда святѣйшій патріархъ Никонъ соорудилъ на Васильевскомъ озерѣ великколѣпную обитель Иверскую, по образцу Аѳонской. Онъ перенесъ съ большимъ торжествомъ нетлѣнныя мощи блаженнаго отрока во храмъ Богоматери, по тому соображенію, что явились онъ въ день празднованія чудотворной Ея иконы Иверской. Это было въ 1657 году, и тамъ онъ досель почиваютъ въ серебряной позлащенной ракѣ, устроенной патріархомъ (Русск. свв. Филарета, арх. черн. Жит. свв. Муравьевъ. Слов. истр. о свв. стр. 111—112. Истор. Росс. іер., ч. 4, стр. 192).

Преп. НИКИФОРЪ подвизался въ Царьградѣ. Здѣсь основывалъ онъ монастырь Харсіа, названный такъ по имени сановника, бывшаго при Теодосіѣ младшемъ (408—450). (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 281).

О пр. ПЕТРОПОЛІѢ см. 4 сентября.

ДВУХЪ ОТРОКОВЪ. Въ одно изъ гоненій на христіанъ отроки эти были сожжены (Мѣсяцесл. Вост. А. Сергія. Т. 2, стр. 282).
24-е число.


(Матери и дитяти. Марка, Сотериха и Валентины. Акакиа пресвитера. Муч. Нерона. Преставленіе затворника Іоанна).

СВ. МУЧ. АРЕОИ И ИЖЕ СЪ НИМЪ.

Св. мученикъ Ареои былъ градоправитель Неграна въ Аравіи. Этотъ аравійский городъ состоялъ подъ властью ефиопскаго царя Дуанана (или Ду-Наваса). Царь Дуананъ былъ не таковъ, какъ другіе соседніе царя—его современники. Между тьмъ, какъ царь восточной римской имперіи Юстиніанъ (527—566) и царь ефиопскій Елеазовъ были христіанскими царями и по-христіански смотрѣли на своихъ подданныхъ, Дуананъ былъ язычникъ, хулилъ имя Христово и немилосердно обращался съ христіанами, находившимися въ его царствѣ. Въ средѣ окружающихъ его не было ни одного христіанина: то были или евреи, или же ндолопоклонники, почитающіе за боговъ—солнце, мѣсяцъ и др. свѣтила. Не терпя христіанъ
около себя, онь задумал вобще изгнать ихъ всѣхъ
изъ своего царства, стереть съ лица омиритской земли
и самое имя Христово. И воть онь началъ мучить и
убивать всѣхъ вѣрныхъ, которые не слушали его при-
казаній объ отреченіи отъ христіанства и не хотѣли
вмѣстѣ съ нимъ исповѣдывать жидовскую вѣру. По при-
казанію его, тоже происходило и во всѣхъ городахъ и
селеніяхъ его царства. Всюду принуждали христіанъ пе-
реходить въ юдейскую вѣру, если же убивали ихъ безъ
милосердія. Приказаніе Дуаана сдѣлалось известнымъ
и въ г. Негранѣ. Это былъ городъ большой и много-
людный. Со временіи Констанція (337—361), сына Кон-
стантина Великаго, онь сдѣлался христіанскимъ горо-
домъ. Просвѣтившись христіанствомъ, городъ этотъ не
допускалъ въ свою ограду никого изъ не христіанъ, ни
эллина, ни юдея, ни язычника, и всѣ жители его пре-
бывали въ благочестіи и честности. Услыхавъ о прика-
заніи Дуаана, въ Негранѣ никто не могъ привести его
въ исполненіе, такъ какъ здѣсь не было никого, кто бы
ему сочувствовалъ: всѣ, даже и власти, были христіане.
Приказаніе осталось не исполненнымъ. Объ этомъ узналъ
Дуаанъ. Въ порывѣ гнѣва онь рѣшился тотчасъ же от-
метить непокоряющимися. Съ отрядомъ воиновъ онь на-
правился къ г. Неграну. Жители города стали въ обо-
ронительное положеніе: Началась осада. Долго не уда-
лось бы Дуаану взять хорошо укрепленный городъ,
если бы онь не прибѣгнулъ къ хитrostі: онь послалъ
пословъ своихъ въ городъ и приказалъ сказать гражда-
намъ, что не хочетъ обижать ихъ и не будетъ при-
нуждать ихъ оставить христіанскую вѣру и перейти въ
жидовство; но что онь пришелъ къ нимъ за обычною
dанью и потому напрасно они не выпускаютъ его въ го-

родь. „Отворите мнѣ городѣ, чтобы я вошелъ и посмотрѣть на него“, говорилъ Дунаанъ гражданинъ. „Я возьму съ васъ обыкновенную дань и, клянусь Богомъ и закономъ, не сдѣлаю вамъ никакого зла, но оставлю васъ спокойно жить при вашей вѣрѣ“. Граждане отвѣтили: „мы, христиане, научились отъ святыхъ писаній повиноваться царю и покоряться властямъ. Если вы поступили такъ, какъ мы намъ съ клятвою объяшаешь,—не обидите насъ и не станете принуждать оставить вѣру въ Господа нашего Иисуса Христа, то мы готовы впусти тебя въ городъ, какъ царя, и возьмемъ съ насъ обыкновенную дань. Если же ты причинишь намъ какое-либо зло, то, да будешь ты извѣстно, Богъ, знающій о твоей клятвѣ, не замедлить наказать тебя. Мы же никогда не отступимъ отъ Христа Спаса нашего, не только въ томъ случаѣ, если ты лишишь насъ имущества, но даже и тогда, когда за неповѣданіе Христа мы должны будемъ умереть“. Выслушавъ это, царь Дунаанъ снова подтвердилъ свою клятву.

Не предполагая вѣроломства въ царѣ Дунаанѣ, гражданинъ города Неграна, послѣ вторичной клятвы царя, отворили ему городскія ворота и впустили его въ городъ, гдѣ встрѣтили его съ подобающею ему, какъ царю, честью и поднесли ему дары. Дунаанъ принявъ дары и не тотчасъ же обнаружилъ затаенныя свои мысли, съ какими вошелъ онъ въ городъ. Онъ долго любовался благоустроеннымъ городомъ и хвалилъ городдні за ихъ честную и трудолюбивую жизнь. По осмотрѣ города, немного отдыхнувъ, онъ отправился обратно въ свой станъ. Граждане радовались тому, что они не обманулись, что царь сдержалъ свое слово,—не причинилъ имъ никакого несчастья; но радость ихъ была преждевременна, и имъ скоро
пришлось разочароваться. Возвратясь въ стаъ, Дуанань потребовалъ къ себѣ всѣхъ знатныхъ гражданъ и властей города Неграна, здѣсь-то и рѣшилъ привести въ исполненіе свои задуманныя мысли относительно ихъ. Граждане повиновались и пришли во главѣ съ градоправителемъ, украшеннымъ сѣдиною, девяностопяти-лѣтнимъ старцемъ Ареоюю. Присшедши и ничего не подозрѣвая, граждане послѣ должаго поклоненія Дуанану, какъ царию, стали благодарить его за милость къ нимъ. Но Дуанань не слушалъ ихъ, такъ какъ тайная мысли его не давали ему покоя. Не давъ кончить рѣчи, онъ приказалъ схватить всѣхъ гражданъ, заключить ихъ въ оковы и посадить подъ стражу; вмѣстѣ съ этимъ послалъ солдатъ своихъ въ городѣ съ приказаніемъ разграбить его. Не понимали граждане, что съ ними случилось. Они не думали, чтобы можно было такъ нагло схватиться надѣ клятвъ; но Дуанань не перемѣнялъ своего послѣдняго рѣшенія, и граждане были отведены подъ стражу. Между тѣмъ солдаты опустошили городъ. Потомъ, по приказанію Дуанана, разложены были костеры, и собраны были въ городѣ всѣ священники, клирики, иноки и инокини, а также и дѣвы, посвящившихъ себя на служеніе Богу, всѣхъ 427 человѣкъ. Всѣ они были сожжены. Сожгая ихъ, Дуанань говорилъ: „это тѣ, которые служили виною къ погибели другихъ, потому что учили, что Распятаго должно почитать Богомъ“. Такъ началось гоненіе на христіанъ въ г. Негранѣ.

По сожженію 427 человѣкъ, нечестивый царь Дуанань разослалъ по городу проповѣдниковъ, чтобы отвлекать всѣхъ отъ Христа и приходить въ жиходство. Самъ же приказалъ привести къ себѣ заключенныхъ подъ стражу и началъ бесѣдовать съ ними, въ особенности же
съ главнымъ изъ нихъ, св. старцемъ Ареою. "Что за безуміе вѣровать Распятому, какъ Богу! — сказала царь ему. Можетъ-ли быть биенъ Богъ, не имѣющій тѣла, или можеть-ли умирать безсмертный? Нѣтъ-ли и между вами такихъ, которые, подобно еретику Несторію, считаются Христа не какъ Богда, но какъ пророка? Я не приуждаю васъ поклоняться солнцу, лунѣ и вообще какой-либо твари, не заставляя приносить жертвы богамъ языческимъ. Я проповѣдую вамъ Самаго Бога, Творца вселенной".—На такія слова св. Ареоа со всѣми бывшими съ нимъ отвѣчалъ: "мы знаемъ, что Божество не можетъ ничего претерпѣвать; но никто изъ насъ этого и не проповѣдуетъ. Мы говоримъ, что во Христѣ пострадало за насъ человѣчество, взятое отъ Пресв. Дѣвы Маріи, какъ пророки, о которыхъ и самъ ты знаешьъ, свидѣтельствуютъ; Божество же Свое Христосъ проявилъ въ необыкновенныхъ чудесахъ. Но зачѣмъ много говорить тебѣ. Скажу кратко, что мы исповѣдаемъ Христа Богомъ и Сыномъ Божімъ, и отъ имени всѣхъ гражданъ даю тебѣ слово, что въ городѣ нашемъ нѣтъ ни одного человѣка, который бы за Христа не претерпѣлъ всевозможныхъ мученій. А что ты говоришь объ еретикѣ Несторіи, про- кламѣсь св. отцами, то какое намъ до него дѣло. Мы не раздѣляемъ во Христѣ лицъ, но вѣруемъ, что въ Немъ человѣчество соединено съ Божествомъ. Тебя же за то, что хулишь Господа нашего, и за нарушение данной тобой клятвы, скоро постигнетъ Божіе отмщеніе". Дунанъ выслушалъ слова святаго Ареоы и, не обнаруживая гнѣва своего, сталъ кроткими словами уговаривать святаго и бывшихъ съ нимъ гражданъ и обѣщаніемъ даровъ и почестей сталъ склонять всѣхъ ихъ къ отступленію отъ Христа, но ничего не успѣлъ и, отложивъ мученіе ихъ,
приказал опять отвести ихъ подъ стражу, а самъ устрѣмился на народь и началъ убивать всѣхъ безъ милосердія. Приказал привести къ себѣ женъ и детей свв. мучениковъ, содержимыхъ съ Ареѳю въ узахъ. Они пришли и вмѣстѣ съ ними пришло множество другихъ женъ и вдовицъ, и дѣвъ, и инокинь. Дунаанъ сначала ласкальствовъ, а потомъ страхомъ мучений старался привлечь ихъ въ жидовство; но они не только не отрекались отъ Христа, но и безбоязненно укоряли Дунаана за его вѣроломство. Тогда онъ приказал Ѳоннамъ предать ихъ всѣхъ смертной казни, которую свв. мученицы приняли съ величайшею радостью. Подивился нечестивый царь Дунаанъ, видя несмѣрную радость свв. мученицъ, и, обратившись къ вельможамъ своимъ, воскликнулъ: „какъ образъ Галилеинъ могъ такъ прельстить людей, что они смерть за Него взяли ни во что и съ готовностью погубляютъ ради Него душу свою и тѣло!“ Дунаанъ не понималъ, что значитъ пострадать за Христа, и какое благо ожидаетъ страдальцевъ за Него въ будущей жизни.

На другой день Дунаанъ снова призвалъ къ себѣ свв. Ареѳу со всѣми бывшими съ нимъ, числомъ 340 человѣкъ, и, обратившись къ Ареѳу, сказалъ: „ты, мерзкая глава, возсталъ на власть нашу и весь городъ возстановилъ противъ насъ и побуждаетъ противиться намъ. Ты увлекъ народъ, и онъ слушается словъ твоихъ, какъ закона, нашъ же законы и приказанія не исполняетъ. Ты проповѣдуетъ, что должно почитать Распятаго Богомъ; Того, Кто Самъ Себѣ не помогъ, когда Его распинали,—помощникомъ. Заѣдешь ты не слѣдуешь примѣру отца своего, который управлялъ г. Неграномъ, во всѣмъ повинуясь царямъ, прежде насъ бывшимъ? Достоинъ ты мученій, а
также и всѣ слушающіе тебя". Святой старецъ съ кротостью выслушалъ слова Дунаана и, вздохнувъ, сказалъ: "не ты причиною того, что сейчась происходитъ, но наши граждане, которые не послушали совѣта моего. Я совѣтовалъ не пускать тебя въ городъ, тебя — человѣка льстиваго и лукаваго; но они не послушали моего совѣта. Я хотѣлъ съ небольшимъ отрядомъ одинъ выйти противъ тебя, какъ нѣкогда Гедеонъ на мадіанитянъ: я надѣялся на Христа моего, Котораго ты хулитъ, и зналъ, что Онъ поможетъ мнѣ одолѣть тебя, безбожнаго клятвопреступника, не сдерживающаго даннаго съ клятвою обѣщанія сохранить городъ и гражданъ".

На это одинъ изъ свиныхъ царской сказала св. Арсѣй: "такъ-ли учишь законъ Моисеевъ почитать показанника Божія? Въ законъ сказано: "князю людей твоихъ не должно говорить зла". Да и ваше писаніе учитъ чтить царя, не только доброго и кроткаго, но и строптиваго". Святый отвѣчалъ: "развѣ не знаешь ты того, что сказано Ахаву Иліею пророкомъ, когда Ахавъ сказалъ Иліи: ты развращаешь израиля? Илія такъ отвѣчалъ: не я развращаю израиля, но ты и домъ отца твоего. Видишь, Илія не только одного Ахава, но и весь домъ его обличилъ и чрезъ это нисколько не нарушилъ закона: всѣкій, благочестно чтущій Господа, не разоряетъ закона, когда обличаетъ царя нечестиваго за его нечестіе. Вижу, — продолжалъ святой, — что злоупотребляете вы долготерпѣніемъ Божіимъ и желаете, чтобы и мы такъ поступили. А ты, царь, безбожный и безчеловѣчный! такъ-ли поступили ты съ нами, какъ съ клятвою обѣщаніемъ? Такою-ли должна быть правда царская? Такъ-ли поступали цари, бывшіе прежде тебя? Нѣть, тѣ цари были добрые, кроткіе, милосердныя и праведныя, хранищее даваемыхъ ими
объявлений. Ты же—клятвопреступникъ, который никакъ
не можетъ насытиться человѣческою кровью. Знай, что
всевѣдущий Богъ скоро низложитъ тебя съ царскаго пре-
стола и отдастъ его человѣку върному и доброму, утвер-
дить и возвысить христианскій народъ, и возстановить
новыхъ христианъ на мѣсто тѣхъ, которыхъ ты сжегъ.
Я считаю себя блаженнымъ, что мнѣ, въ глубокой стар-
ности, имѣющему 95 лѣть отъ роду, ниспосылается Богъ
мученический вѣнецъ, и столько народа идетъ всѣдъ за
мною на мученія". Сказавши это, св. Ареан обратился
cъ стоящему около него народу и сказалъ: „муже граж-
dане! прельстились мы, повѣривши клятвѣ и лестнымъ
словамъ царя сего безбожнаго, и вотъ теперь видимъ
неправду его и слышимъ богохульныя слова его. Не
лучше ли было бы, если бы мы противились ему и до
конца отстаивали нашъ городъ: помощь бы намъ Богъ
побѣдить Дунайана. — Теперь намъ предстоитъ выбирать
одно изъ двухъ: или повиноваться врагу и получить
отъ него право на жизнь, или же воспротивиться ему
и претерпѣть блаженную кончину. Другой! постараемся
страданіями своими наслѣдовать безсмертную славу. Что
славы въ мученичества, и есть-ли что лучше какъ умереть
за Христа? Я издавна имѣлъ желаніе терпѣть муки за
Христа и теперь радуюсь, что получу желаемое: я го-
товъ умереть. Вы же, други, не будьте трусивы и мало-
dушны и приверженны къ сей временной жизни, чтобы
не лишиться вамъ жизни вѣчной. И мучитель нашъ
будетъ хвалиться, если онъ кого-нибудь изъ нась отвлечетъ
отъ святой вѣры, и вознесется гордостью своей,
какъ будто бы всѣхъ побѣдилъ, и умножить хулу на Сына
Божія. Поэтому, если есть кто-нибудь такой среди насъ,
кто боится смерти и думаетъ отречься отъ Христа, тотъ
пусту не медля выйдеть изъ среды насъ и не носить на себя все имени христианина.

Когда кончилъ рѣчь св. Арефа, всѣ единогласно выразили свою готовность умереть за Христа и получить блаженную кончину. Тогда святый, обратившись къ Дунану, сказалъ: „благодарю тебя, что не прервалъ словъ моихъ и далъ мнѣ въ послѣдній разъ побесѣдовать съ моими друзьями. Теперь же не медли, но дѣйствуй съ нами, что задумали. Ты видишь наше намѣреніе не отступать отъ Христа даже и въ томъ случаѣ, если за это должно будь пострадать и умереть“.

Разгневанный царь осудилъ св. Ареоу и всѣхъ бывшихъ съ нимъ на смерть, чрезъ усеченіе мечомъ, которую и сподобились получить святые мученики около потока, называемаго Одіасъ. Первымъ былъ обезглавленъ св. Ареоа. Это было въ 523 году (Четы-Минес).

СВ. МУЧ. СИНКЛИТИКІИ *) И ДВУХЪ ДІСЕРЕЙ ЕЯ.

Св. муч. Синклитикія происходила изъ г. НегрANA, въ Аравіи, и пострадала въ одно время съ градоначальникомъ, св. муч. Ареоою, въ 523 г.—Св. Синклитикія была дочь благородныхъ, богатыхъ и знатныхъ родителей и обладала очень красивою наружностью, въ которой вполнѣ отображались добрыя качества ея души. Красота и богатство были причиной скораго ея вступленія въ бракъ, но она не была въ немъ счастлива. Едва очень молодою лишилась она своего мужа, оставившаго ей двухъ дочерей. По смерти мужа, было много искупледей руки и сердца св. Синклитикіи, но она не рѣшилась вступать

*) Синклитикія здѣсь нарицательное имя—сенаторша.
во второй бракъ и сдѣлалась невѣстою Христовою, служа Ему день и ночь, проводя время въ постѣ и молитвѣ.

Когда омлѣтский царь Дунаанъ мучилъ христіанъ го-
рода Неграна, допесли ему о св. Сипилитикіи. Онъ при-
казывалъ привести ее къ себѣ вмѣстѣ съ двумя ея дочерь-
ми. Святую привели. Дунаанъ ласково взглянулъ на нее и обратился къ ней съ такою рѣчью: „спышалъ я о тебѣ, достойная похвала женщина, что ты благородна, цѣломудрена и разумна, что и самое лицо твое пока-
зываетъ. Не совѣтую тебѣ подражать безумнымъ женщинамъ, которыхъ я, за ихъ безуміе, погубилъ. Не назвавай Во-
гомъ Того, Кто распятъ на крестѣ: Онъ былъ другъ мятарямъ и грѣшникамъ и противникъ отеческихъ зако-
новъ. Отвергнись отъ Назорянина и будь съ нами за одно. Я обѣщаю помѣстить тебя вмѣстѣ съ царицею въ царскихъ палатахъ: тамь будешь ты проводить пріятную жизнь. Я слышалъ о тебѣ, что ты добродѣ-
тельна и благоразумна. Будь же благоразумной и теперь: послушайся совѣта моего и пожалѣй красоту и юность твою и дѣйствіе дѣтей твоихъ, такъ какъ, если ты не послушаешь меня, я предамъ тебя и дѣтей твоихъ въ руки мучителей“.

Св. Сипилитикія отвѣчала: „тебѣ, царь, должно по-
читать Того, Кто далъ тебѣ власть, и порфиру, и диа-
дему, далъ и самую жизнь,—потому что Онъ—Сынъ Бо-
жій и Богъ; ты же, неблагодарный, дерзновеннымъ язы-
комъ злословишь Благодѣтеля своего; не бойся ли, что громъ съ неба поразить тебя. Ты хочешь соблазнить меня похестями, но я честь твою взгляю въ безчестіе и не желаю, чтобы хвалили меня твъ самихъ уста, которая хулить Бога моего. Я должна быть безумной, если согласуюсь жить вмѣстѣ съ врагами Вождями“.
Услышав это, царь Дунаань, обратившись к вельможам своим, сказал: „видите, как злословить нас эта скверная женщина“, и повелел снять покрывало с головы ея и ея дочерей и такъ, съ непокрытой головой и распущенными волосами, водить ихъ по городу съ безчестіемъ и поруганіемъ. Когда повели святую Синклитикію и ея дочерей по городскимъ улицамъ, то всѣ, ветрѣвавшия имъ женщины, плакали, видя ихъ безчестье. „Не плакайте, —говорила имъ святая, —сегодняшній день радостнѣе для меня всѣхъ дней моей жизни. Я радуюсь, что Господь смотритъ на мое поношеніе, и слышитъ мое исповѣданіе, и знаетъ мое усердіе къ Нему: я не пожелала ни почетствъ, ни богатствъ, ни пріятной жизни; но одного хочу, чтобы обрѣсти Христа моего. И вотъ, теперь я иду къ Нему и веду къ Нему вмѣстѣ съ собою плодъ чрева моего,—дочерей моихъ. Прощу васъ, сестры моя, не плакайте, но радуйтесь вмѣстѣ со мною, потому что иду соединиться съ небеснымъ моимъ Женихомъ, Христомъ“.

Обошлѣди всѣ городскія улицы, слуги царскіе, водившіе св. Синклитикію съ ея дочерью, снова привели ее къ царю. Царь сказал ей: „если хочешь остаться живою, отвернись отъ Христа твоего“. „Если я отвернусь отъ Христа моего, то кто избавитъ меня отъ вѣчной смерти?“—отвѣтила ему святая. Царь пришелъ въ ярость отъ такого отвѣта и гневно воскликнулъ: „о скверная женщина! я раздроблю плоть твою, растрезаю утробу твою и отдамъ тебя на съдѣніе псамъ и посмотри, избавить ли тебя отъ рукъ моихъ Назорянинъ, на Котораго ты надѣвашся“.

Слушая такія слова царя, старшая дочь св. Синклитикіи не вытерпѣла и плонула въ лицѣ царю. Ей было
девнадцать лет. Слуги царские, не взирая на ее возраст, тотчас же бросились на нее и умерщвили. Вмешалась с ней была умерщвлена и младшая ее сестра. Объ дочери пали мертвыми к ногам достохвалной их матери. Царь Дунанъ повелъ собрать кровь ихъ и поднести къ устамъ матери, чтобы она выпила. Мать прикоснулась устами къ крови и сказала: „благодарю Тебя, Господи Боже мой, за то, что сподобилъ меня вкусить чистой жертвы убогихъ моихъ дочерей; Тебя, Господи, приношу сию жертву, Тебя представляю сихъ мученицъ, чистыхъ дьвницъ, непорочныхъ изъ утробы моей; съ ними же и меня соединивъ, введи къ чреву Твой и, какъ говорить Давидъ, покажи во мнѣ матери, веселяющеся о чадахъ своихъ“ (пс. 112, 9). Едва только окончила она свои слова, какъ и ей ниспослалъ Господь мученическую кончину: ей отрубили голову.—Глядя на св. Симплитику и ея дочерей, мучитель замѣтилъ: „никогда въ жизни не видалъ я такой красивой женщины и такихъ прекрасныхъ дьвницъ, какъ эти, которые ни красоты своей, ни жизни не пощадили ради Христа своего“ (Четырнадцати Миней).
негранских гражданъ и предавать ихъ смерти за твердое исповѣданіе Христа. Елеевой, движеній чувствомъ христіанской ревности, рѣшился отмстить Дунаану за его хулу на Христа, которую обнаруживалъ онъ еще и своими словами и другими поступками, по возвращеніи изъ похода на г. Негранъ. Вернувшись изъ похода, онъ послалъ пословъ своихъ къ царю персидскому, просить его, чтобы и онъ поступалъ въ своей землѣ подобно ему, и избивалъ бы всѣхъ подвластныхъ ему христіанъ. О томъ же чрезъ пословъ просилъ онъ и князя сарацнскаго, обѣщая ему много золота въ томъ случаѣ, если онъ согласится избивать христіанъ, находящихся въ его княжестввѣ. Отмстить нечестивому Дунаану побуждалъ бы. Елеевая и современный ему греческий императоръ (восточной римской имперіи правитель) Юстиніанъ I (527—566). Къ этому же побуждалъ его архіепископъ александрийскій Астерій и на это благословлялъ его другой, іерусалимский архіепископъ Тамосей.

И вотъ, подъ влияніемъ собственной христіанской ревности и всѣдствіе побужденія другихъ христіанскихъ ревностныхъ мужей, Елеевой сталъ готовиться къ походу на Дунаана, хулителя Христа. Онъ собралъ до 120 тысячъ войска и построилъ 130 новыхъ кораблей, и кромѣ того исправилъ нѣсколько ветхихъ, и съ наступленіемъ весны выступилъ въ походъ. Одну часть войска онъ послалъ сухимъ путемъ въ омиритскую страну, самь же съ остальными войскомъ отправился туда моремъ. Елеевой хотѣль окружить омиритскую землю своимъ войскомъ; но ему сдѣлать это не удалось. Ту и другую часть войска его постигли несчастія. Шедшіе по суши заблудились въ пустыняхъ и горахъ, въ непроходимыхъ и безводныхъ мѣстахъ, и окончили тамъ жизнь свою. Только не многіе
вернулись к Елеазову и принесли ему печальную весть об остальных воинах, с которыми они шли. Сам Елеазов с бывшим при нем войском также не до- плыл до земли омиритской. Корабли его прибило въ- роем к городу Дакелу, в котором он должен быль высадиться на берег.

Смотря на несчастья съ христианской точки зрѣнія, какъ на проявленія Божьяго о нас промышленія, Елеаз- вой прибѣгнулъ къ Богу съ молитвою. Долго молился онъ въ Дакелской городской церкви предъ алтаремъ, воспоминая въ молитвѣ благодарія Божій, полученный когда-то евреями въ Египтѣ и во время сороколѣтняго странствования ихъ по пустынѣ, и теперьшнее отноше- ніе ихъ къ своему Благодателю и къ людямъ, утверждав- шимъ въ Единороднаго Сына Его, Господа нашего Исуса Христа. „Неблагодарными оказались иудеи Тебѣ, Благодателю своему, не только тѣ, которыхъ вывелъ Ты изъ Египта, но и дѣти ихъ и вообще весь родъ ихъ, даже до настоящаго времени. Тебѣ известно, какая не- счастія причинили они городу Твоему Неграну, въ ко- торомъ обманомъ захватили людей и собрали беззакон- ный совѣтъ на святыхъ Твоихъ, а оставшихся христіанъ розыскиваютъ, чтобы умертвить ихъ. Если это—наказа- ніе за наши грѣхи, то молимъ Твою благость, не пре- давай насъ въ ихъ руки, но Самъ казни насъ, какъ Ты захочешь: мы вполѣ отдаемся Тебѣ, врагамъ же нашимъ не предавай насъ, чтобы они не сказали: гдѣ же Хри- стосъ ихъ, на Котораго они надѣются, и гдѣ крестъ ихъ, которымъ они хвалятся?“ Такая молитва исходила прямо отъ чистаго сердца бл. Елеазовъ, не могшаго объяснить себѣ постигшія его несчастья въ то время, когда задумалъ онъ сдѣлать, какъ казалось ему, доброе, истинно-
христианское дело—называйте неблагодарных Богу иудеев, в лиц царя Дунаана. Искренность молитвы Елевсовой и чистота его намерений привлекли к нему помощь Божию. Как только вышел он из городской церкви, ему сказали, что не далеко живет один инок, имеющий Зинона, который 45 льет пребывает в затворе и за свою добротеленную жизнь получал от Бога дарь предвѣдения. Зинон объяснилъ бл. Елевзону причину его неудачи. "Развѣ не знаешь ты словь Спасителя, сказавшаго ему въ отвѣтъ на его вопрос о причинѣ постигшихъ его неудачи: «Мне ом́щеченіе, я воздамъ, ты же худо поступилъ, вознамѣрившись мстить Дунаану. Отнимешь отъ тебя царство, и многіе вмѣстѣ съ тобою лишатся жизни»". Услышавши это, Елевзоной опечалился и съ плачемъ вышелъ отъ Зиноны. Всю ночь послѣ этого провелъ онъ въ раздумьяхъ и долго молился. На утро онъ снова явился къ Зинону, и тутъ св. инокъ далъ блаженному добрый совѣтъ: "если хочешь остаться въ живыхъ и побѣдить царя нечестиваго, дай объщеніе посвятить остальные дни твоей жизни на служение Богу, прими иноческий санъ". Елевзоной принялъ этотъ совѣтъ, какъ проявленіе Божіей къ нему милости, и далъ объщеніе сдѣлаться инокомъ послѣ того, какъ Господь дасть ему одержать побѣду надъ Дунааномъ. Услышавъ отъ Елевзовой такое объщеніе, св. инокъ благословилъ его идти на брань.

На другой день подулъ попутный вѣтеръ. Елевзовой съ войскомъ сѣлъ въ корабли и отправился къ омьртвѣкой странѣ. Съ Божіей помощью доплыли они туда блаженно, не смотря на большия препятствія, встрѣчавшіяся на пути; но долго не могли высадиться на берегъ, такъ какъ Дунаанъ сильно укрѣпилъ берега, пославъ туда
свои войска. Дело дошло до того, что стал чувствовать недостаток в съестных припасах. Часть воинов Елезвоя, боясь, как бы не умереть голодною смертью, разъ какъ-то ночью пробрались на берегъ, въ неприятельской стань, и, нашедши здѣсь лошадей, думали бѣжать. Но они встрѣтились съ однимъ опричникомъ княземъ и царскими евнухомъ. Считая бѣгство въ виду неприятеля постыднымъ, они вступили съ ними въ битву и совершенно неожиданно одержали верхъ. Обрадовавшись, они вернулись къ Елезвоя, приведя плѣнными князя и евнуха. Князь, какъ оказалось, былъ предводителемъ стоявшаго на берегу неприятельского войска, и потому взяли его въ плѣнь сильно воодушевило всѣхъ Елезвоевъ воиновъ. На утро они смѣло выступили противъ неприятельского войска, оставшагося безъ предводителя, и удачно высадились на берегъ. Отсюда поѣдомъно прошли къ столицѣ опричной земли—Фаре, взяли ее и овладѣли ея богатствами. — Услышавъ объ этомъ, Дунаанъ пришелъ въ отчаяніе и, не надѣясь одолѣть Елезвоя послѣ того, какъ онъ вошелъ уже въ столицу, добровольно предалъ себя въ его руки. Елезвой своими руками отсѣлъ ему голову.

Послѣ этого, воздавъ благодарность Богу за дарованную ему побѣду надъ Дунааномъ, бл. Елезвой возвѣстилъ обо всѣмъ съ нимъ бывшемъ царю Юстиниану I, архіепископамъ и епископамъ царскаго Иерусалимскаго. И всѣ благодарили Бога. Самъ же Елезвой, вернувшись въ страну свою, чрезъ нѣсколько времени отправилъ свой царскій вѣнецъ въ Иерусалимъ. Потомъ тайно въ простой одеждѣ ушелъ изъ палата и затворился въ келліи близъ лежащаго монастыря, изъ которой не выходилъ до самой кончины своей, служа Богу день и ночь. Пищи употреб-
лять онъ очень мало; небольшой хлѣбецъ дѣлилъ на три дня. Иногда ѣлъ смоквы и финики. Въ келліи его не было ничего кромѣ подстилки, на которой онъ спалъ, и деревяннаго водоноснаго и кошницы. Вина и масла блаженный совсѣмъ не вкушалъ. Въ затворѣ прожилъ блаж. Елеазовой пятнадцать лѣтъ и скончался мирно около 555 года по Р. Хр. (Четы-Миней).

СВ. АѳАНАСІЯ, ПАТРІАРХА ЦАРЕГРАДСКАГО.

Св. Аѳанасій былъ родомъ изъ Адріанополя. Отца его звали Георгіемъ, а мать Евфросиніе. Оба они были люди благочестивые, благородные и добродѣтельныя. Эти качества родителей переданы были и дитяти. Аѳанасій, во св. крѣщеніи названный Алексіемъ, не любилъ предаваться играмъ съ тою охотою, какая свойственна дѣтямъ, и находилъ большие удовольствія въ церковной службѣ и въ ученьѣ грамотѣ. Такъ было въ дѣтскомъ возрастѣ. Пришедши въ юность, и въ это время обнаружилъ онъ добрый качества своей души: изъ сверстниковъ своихъ онъ дружился только съ благородными по душѣ и добродѣтельными и искалъ отъ нихъ душевной себѣ пользы. По кончинѣ отца своего, оставшись сиротою, онъ преуспѣвалъ болѣе и болѣе въ добродѣтели, такъ что при постоянномъ упражненіи въ божественномъ Писаніи, онъ достигъ въ короткое время такой силы разума и вѣрія, что всѣ удивлялись ему, какъ превосходившему самихъ старцевъ въ благоразуміи. Такая жизнь сама собой предрасполагала юнаго Алексія къ безмолвію и уединенію, а потому онъ и положилъ въ умѣ своеемъ отрекаться отъ мира и достигать высшей мудрости и небеснаго блаженства. Сильнымъ побужденіемъ къ этому было для него слово
Господа: "кто любить отца или мать больше, чьём Меня, тот недостоин Меня" (Мф. Х, 37). Кромь того, читая чудную жизнь дивного Аликія Кіонита *) и видя, что он оставил ради Бога не только мирь, но и мать свою, которая была также вдовица и имела его единственного утешение, рѣшился скрыться изъ дома, оставить отечество, сродников, друзей и мать свою. Не объявляя никому о своемъ рѣшеніи, Алексій удалился въ Тессалонику, въ предѣлахъ которой находился дядя его—инокъ одного богатаго монастыря, куда пришедшій, принялъ постріженіе подъ именемъ Акакія. Впрочемъ онъ недолго оставался здѣсь: вида, что братія не исполняютъ въ точности обязанностей своего званія, онъ удалился оттуда на св. гору Аеонскую. Жизнь аеонскихъ отшельниковъ чрезвычайно понравилась юному Акакію. Онъ съ удовольствіемъ обходилъ пустынныя жилища отшельниковъ и старался бесѣдовать съ каждымъ изъ нихъ, съ тѣмъ чтобы послѣ подражать имъ въ силахъ своимъ въ подвигничествѣ. Отъ отшельниковъ научился онъ нестяжательности, которая простиралась въ немъ даже до того, что онъ не хотѣлъ приобрѣсть для себя обыкновенной обувь и довольствовался только грубой власяницею, а сверху иначеокъ одѣяніемъ. Плата его состояла изъ хлѣба и воды. Куда бы ни было, всегда ходилъ пѣшимъ и даже впослѣдствіяхъ, занимая каѳедру Константинопольской церкви, сохранялъ это обыкновеніе. Постелью для него служила земля.

По обозрѣніи монастырей св. горы, Акакій вступилъ въ число братства Есфилеменской обители. Здѣсь ему дали послушаніе—прислуживать при трапезѣ. Находясь

*) Память его 26-го ноября.
на этом послушании, он не имел ни отдельной келлии; ни постели, ни даже рогожи не только летом, но и зимой. Сон его был самый краткий, потому что большую часть ночи проводил он в молитве. Пища его состояла из остатков от братской трапезы; масла и вина и иного какого-либо телесного утешения никогда не позволяла себе. Вследствие такой строгой жизни Акакия, все братство питало к нему любовь и уважение: Воись, как бы не увлекшись ему тщать почетом, какой в монастыре ему все оказывали, Акакий скрылся из монастыря и удалился в Иерусалим для поклонения святым местам и чтобы повидать пустынью иорданскую. Потом посвятил он гору Латрскую, где и провел долгое время в отшельничестве вместе с другими отцами, принимая от них советы и наставления. С горы Латрской горы перешел он на гору Авксентиеву, потом на гору Галасийскую в монастырь ближ. Лазаря, где пробил все семь летъ в разных монастырских послушанияхъ.

Здьсь же принял онъ схиму и нареченъ Афанасием. Безукоризненная жизнь его и безусловное послушание убедили настоятеля, вопреки желанию св. Афанасия, возвести его на степень священства, а вслед за этимъ на него возложена была обязанность экклесиарха, которую и исполнял онъ с большимъ прилежаніем.

За свою святую жизнь в монастырь ближ. Лазаря, Афанасий удостоился божественного откровения и видения Иисуса Христа, призывавшаго его пасти словесныхъ овецъ. Св. Афанасий имѣл обыкновеніе по ночамъ ходить молиться въ церковную паперть до утрень. Въ одну ночь, когда онъ молился предъ Распятиемъ Христовымъ, вдругъ слышит отъ лица Спасителя голосъ: „за то, что ты, Афанасий, любишь Меня, будешь пасти на-
рочь Мой". Пораженный этим голосом, онъ палъ на землю и отъ страха и необыкновенной радости словословилъ Господу.

Какъ ни доволень былъ св. Афанасій возложенными на него въ монастырѣ благ. Лазаря послушаніями, но мысль опустынномъ уединеній не оставляла его, и онъ опять удалился на св. гору и, выбравъ по сердцу пустыню, остался въ ней, терпя всякаго рода лишениія, умерцвляя плоть и благоугодная Богу. Но и здѣсь не долго оставался онъ. Случайная смути возникшия на св. горѣ, заставили его удалился на гору Гантъ, гдѣ, нашедши мѣсто уединенія по свосму желанію, поселился онъ и проводилъ время въ молитвѣ. Скоро сюда собрались къ нему братія. Въ числѣ ихъ былъ знаменитый Этиодоритъ.—Кромѣ лицъ, желавшихъ подвизаться вмѣстѣ съ Афанасіемъ, къ нему приходило множество народа за совѣтами, а иногда — только послушать его бесѣдъ и посмотреть на него. И его бесѣды были такъ дѣйственны, что не только мужи, но и множество женѣ, слушая ихъ, отрекались отъ міра, такъ что скоро подъ управлениемъ св. Афанасія возникъ въ пустынѣ и женскій монастыръ.

Слушать о св. Афанасіи дошелъ скоро до царскихъ палатъ. Императоромъ въ то время былъ благочестивый Иоаннъ Кантакузенъ. Наслышавшись о св. Афанасіи, онъ пожелалъ возвести его на патріаршую каѳедру, которая тогда оставалась праздною. Собравъ архіерейъ и клиръ, императоръ сказалъ имъ, хотите-ли избрать архипастыремъ Афанасія? Единодушное желаніе видѣть Афанасія на патріаршей каѳедрѣ было на это отвѣтомъ. Вслѣдствіе этого выбраны были нѣкоторые изъ архіерейѣ и сановниковъ царскихъ для того, чтобы объявить святому
Аеанасию волю царя, избрание клира и всей церкви и привести его в столицу съ подобающео честию и торжеством. Долго отрекался смиренный отпленник отъ предлагаемого ему достоинства, долго умолял его избрать другаго, а его оставить въ пустынѣ, привыкшаго къ уединенію; долго просили и убѣждали его съ своей стороны посланные не противиться волнѣ и избранию царя. Наконецъ, видя непреклонность его, строго сказали: „если ты не послушаешь насъ въ настоящее время, когда церковь особенно требуетъ и зоветъ тебя на помощь противъ враговъ ея, — отдаешь отъ Богу въ день суда“. Тогда святой, вспомнивъ слова Господа, объявлялъ въ вѣрить ему церковь Свою, ужаснася мысли, какъ бы, отрекаясь отъ архиерейскаго достоинства по смирению, не принять ему отъ Бога осужденія за преслѣдованіе волнѣ Его, и безпрекословно наконецъ вѣрить себя промыслу Божію (1289 г.).

Вступление св. Аеанасія на патриаршую каѳедру было торжественно. Царь, синклитъ и весь народъ радовались и ликовали о патриархѣ своемъ. И радость не была напрасной. Св. Аеанасій оправдалъ возлагаемая на него надежды. Нашедши церковь много поврежденную отъ еретиковъ, онъ обратилъ все свое вниманіе и приложилъ всевозможныя труды къ уничтоженію плевелъ еретическихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ревнуя о благѣ вѣренной ему паствы, онъ сильно обличалъ несправедливыхъ и хищниковъ, не стыдясь ни вельможъ, ни богатыхъ, ни даже самого царя, и всѣхъ уклоняющихся отъ праваго пути исправлялъ увѣщаніями, непокорныхъ же и ослушниковъ наказывалъ строгими епитиміями. Св. Аеанасій всѣми силами и средствами старался выполнить принятый имъ на себя долгъ пастыря церкви. Но такою дѣятельностью
онъ скоро нажить себѣ враговъ. Нѣкоторые сановники и клирики, не вынося упрековъ и обличеній святаго, жаловались и роптали на патріарха, обвиняя его въ чрезвычайной жестокости и неукротимости характера, и просили рукоположить ихъ другаго патріарха, болѣе снисходительного къ немощамъ человѣческимъ. Какъ ни сильно были эти и подобны имъ клеветы на св. Аѳанасия, одинакоже царь, зная чистоту добродѣтельной жизни его, оставлялъ ихъ безъ вниманія. Но съ теченіемъ времени клеветы и ненависть къ патріарху усилились, такъ что многие изъ архіереевъ пристали къ непризнанной и враждебной партии противъ невиннаго архипастыря. Чтобы усмирить мятежныхъ и не нарушить мира церковнаго, императоръ приказалъ быть объявить патріарху, что, уступая необходимости и пользы церкви, онъ увольняетъ его отъ патріаршескаго служенія. „Государь!—отвѣчалъ на это св. Аѳанасій,—я не самъ и не для того принялъ это высокое достоинство, чтобы работатьствовать предъ людьми, молчать и оставлять безъ вниманія погрѣшности людей, но чтобы обличать ихъ и исправлять. Ибо страшному осуденію подлежитъ всѣкій изъ насъ, если не обличаетъ согрѣшающихъ. Если же за строгость моихъ обличеній меня возненавидѣли и желаютъ моего удаленія съ каѳедры патріаршей, непрекословлю твоей власти и волѣ Божіей,—я удаляюсь, прося Бога, чтобы Онъ устроилъ намъ все къ лучшему всѣстолю Его помощью“.

Сошедши съ каѳедры святительской (1293 г.), святой Аѳанасій удалился въ монастырь свой, на гору Гантъ, остался тамъ и провелъ 10-ть лѣтъ, подвизаясь строже прежняго. Эдѣсь, за чистоту сердечную и за свою святую жизнь, онъ получилъ отъ Бога даръ предвѣдненія и пророчески изрекалъ будущее. Многое онъ предсказывалъ
императору, что все сбылось в свое время, как видно изъ писем его, которые показывают, какой благодарность и откровенность был достоенъ Богомъ св. Аѳанацій.

Мѣсто св. Аѳанація на патріаршей каѳедрѣ заступилъ добродѣтельный и достойный удивленія Іоаннъ. При своей чрезмѣрной кротости и простотѣ онъ не въ силахъ былъ бороться съ врагами церкви Божіей, а потому, послѣ десятилѣтняго управлія (1293—1303 гг.), онъ добровольно сложилъ себѣ достоинство патріаршеское, не стерпѣ упрековъ совѣсти за слабость правленія. Такъ образованъ церковь опять остался сиротствующей. Въ то время въ Константинополѣ жилъ одинъ добродѣтельный человѣкъ, по имени Мина, знакомый св. Аѳанацію. Св. Аѳанацій писалъ къ нему, что въ такой-то день будетъ землетрясеніе въ столицѣ. Такъ и случилось. Царь, пораженный такимъ предвѣдѣніемъ изгнаннаго патріарха, рѣшительно положилъ, не смотря на враговъ его, возвести его снова на степень первосвятительства. Какъ и прежде,—долго не хотѣлъ св. Аѳанацій принять предложенное достоинство, но его взяли насильно изъ монастыря и съ великою честью и торжествомъ вручили ему вторично желѣзъ пастырскаго служенія (1303 г.). И торжество добродѣтелей его было совершенное по вторичномъ занятіи имъ патріаршеской каѳедры. При точномъ и строгомъ исполненіи своего долга въ отношеніи къ церкви, онъ былъ самымъ теплымъ представителемъ бѣдныхъ, вдовъ и сиротъ, старательнымъ помощникомъ всѣхъ въ нуждахъ, а къ убогимъ былъ столько сострадателемъ, что неистощимою рукою разсыпалъ имъ милостью и питалъ ихъ на собственный средства. Тѣмъ болѣе не щадилъ онъ ничего для бѣдныхъ, такъ какъ тогда свирѣпствовалъ сильный и ужасный голодъ, отъ котораго
многие умирали. Вопль и слезы нуждающихся доходили до патриарха и сильно трагали его сострадательное сердце. Входя в жалкое положение несчастных он, проповеди изобилия возбуждали богатых на помощь бедным, а чтобы подать им примету в своем лице, он избрал благочестивых и верных мужей в многом местах столицы, которыми и поручил варить пищу и овощи для раздачи бедным, доставлять им одежду и исполнять прочих их нужды. Таким образом многие были спасены им от голодной смерти. Семь лет управлял св. Афанасий церковью, сияя чистотою и святостью жизни и подавая собою примету доброполей. Однако же и теперь, как и прежде, не смотря на безусловную неприимецность его поведения, врачи патриарха нашли причину ослабить и низложить невинного, —его оклеветали в ересь. Произошло это таким образом. Враги скрыли икону Богородицы под и подложили патриаршего престола и объявили его иконоборцем, вынувши икону из-под подноожия, в вида народа. Впрочем клевета по тщательности избегтановани дели была открыта, и злодей были наказаны. Случай этот был уважительным поводом для св. Афанасия оставить патриаршество, уступив злобу врача, однако император не согласился на такое его желание. Но патриарх остался нереклонен в своем намерении; через несколько времени после этого он тайно удалился в свой монастырь (1311 г.).

Освободившись от смут и иерархических трудов, св. Афанасий всецело посвятил себя Богу и исполнению иноческих правил, так что, просвещенный в молитвах, он удостоился от Бога многих откровений, провидя будущее и предсказывал о нем, как о настоящем; и все сбывалось по словам его. Кроме того Гос-
подъ подалъ ему дарь чудотворений. Однажды учениковъ святаго, по имени Іакинея, имѣлъ на шеѣ неизлѣчимую болѣзнъ — ракъ. Много разъ онъ просилъ позволенія у св. Аванаасія обратиться къ лѣкарю. Св. Аванаасій, молясь Богу объ исцѣленіи его болѣзни, убѣждалъ его терпѣть ее съ благодарностью, подобно Иову и многимъ другимъ, терпѣвшимъ тяжкія болѣзни и благодарившимъ Господа. Вѣдный Іакинея томился, страдалъ и изнемогалъ въ духѣ терпѣнія. Наконецъ пришла ему на мысль кровоточивая жена, упоминаемая въ св. евангеліи; онъ рѣшился подражать ея примѣру и вѣрѣ. И вотъ, разъ подошелъ онъ къ св. Аванаасію сзади, упала на землю и, заливаясь слезами, край одежды его положила на большое мѣсто и, по вѣрѣ своей, действительно исцѣлился.

Двѣ монахини женского монастыря весьма тяжко и долго болѣли, такъ что наконецъ не въ силахъ были выносить страдалаческаго положенія. Между тѣмъ на пособіе врачей ужѣ не было надежды. Онѣ послѣднѣе къ святому, умоляя его помолиться Богу объ облегченіи ихъ болѣзни и о выздоровлѣніи. „Я желаю бы,— отвѣчалъ имъ святой,— чтобы вы и еще потерпѣли временно для принятія большей награды въ вѣчности, не такъ какъ изнемогаете въ терпѣніи, помолитесь въ эту ночь Пресв. Богородицѣ, и завтра, по милости Божіей, будете здорово“. Слово св. Аванаасія сбылось. Къ утру больныя действительно получили исцѣленіе и возблагодарили Господа.

Сверхъ прочихъ добродаєтелей св. Аванаасій имѣлъ удивительное смиреніе. Онъ никогда не носилъ драгоцѣнныхъ одеждъ, за что нѣкоторые осуждали его, какъ предрекилъ столь высокаго достоинства, требующаго при-
личия и блеска. На это он обыкновенно говорил, что "в тв'ять стыда и поношения въ ношении смртныхъ и худыхъ одеждъ, грѣхъ только одинъ есть—ношение человѣку. Кто любить Бога, тотъ долженъ творить волю Его и не быть человѣко-угодникомъ, но смртнымъ и умѣреннымъ во всѣхъ отношеніяхъ жизни". Будучи смртнымъ самъ, онъ такимъ образомъ и другихъ волею или неволею училъ тому же и словами и собственнымъ примѣромъ.

При конце своей жизни св. Аѳанасій удостоенъ былъ откровенія свыше и видѣнія ХристаСпасителя. "Для чего ты оставилъ овцѣ безъ пастыря? сказалъ ему Господь однажды, когда святой стоялъ на молитвѣ. Я вѣрить ихъ тебѣ; ты же ихъ оставилъ и волки расхищаютъ ихъ. Я—Богъ твой, но Я съ любовию восприялъ плоть и распялся для спасенія мира, а ты не перенесь клеветы и оставишь церковь Мою, какъ боязливый воинъ". Пораженный словами Господа, св. Аѳанасій въ чрезвычайномъ страхѣ и трепѣ палъ на землю и, заливаясь слезами, съ горькимъ плачемъ и рыданіями просилъ прощенія въ своемъ малодушіи, что и получилъ отъ Господа. Послѣ сего видѣнія онъ еще строже началъ проводить жизнь свою, посвящая почти все время молитвѣ и богослуженію.

Предчувствуя приближеніе смерти, онъ собралъ къ себѣ учениковъ своихъ и далъ имъ послѣднее наставление, заповѣдывая имъ въ особенностіи стараться о приобрѣтеніи смирненномудрія, любви и милосердія,—трехъ добродѣтелей, безъ которыхъ никто не можетъ спастись. "Свято храните,—говорилъ онъ также въ наставлении,— уставы церкви и св. отцовъ преданія. Очищайте сердце и мысль отъ худыхъ помысловъ и, спасая, спасайте свои
души". Преподавъ ученикамъ своеимъ такое наставленіе, св. Аеанасій скончался, имѣя отъ роду 100 лѣтъ (Аеонск. патерикъ, ч. 1, стр. 312—321).

ПР. АРЕОБЪ ПЕЧЕРСКАГО.

Пр. Ареоа печерскій былъ родомъ изъ Полоцка. О жизни его подробныхъ свѣдѣній не сохранилось; но известенъ одинъ замѣтательный случай, съ нимъ бывшій. Въ келліи пр. Ареоы было много богатства; но онъ былъ одержимъ скупостью и не только не подавалъ ни одной лепты въ милостыню нищимъ, но даже себѣ отказывалъ въ крайнихъ нуждахъ. И вотъ, у такого-то скупаго человѣка однажды ночью воры, пришедши въ его келлію, украли все имѣніе, которое онъ скрывалъ. Отъ чрезвычайной скорби Ареоа едва не наложилъ на себя руки и началъ нападать на невинныхъ, такъ что многихъ за него напрасно мучили. Братія всѣ умоляли его престать отъ такого жестокаго взысканія и уговаривали его, говоря: "братъ, возверни печаль твою на Господа, и Онъ тебя пречиститъ". Но Ареоа никого не хотѣлъ слушать и жестокими рѣчами всѣхъ досаждалъ. Спустя много времени впала онъ въ тяжкій недугъ и уже близокъ былъ къ смерти; но все еще не переставалъ роптать. И человѣколюбивый Богъ, желающій всѣхъ человѣкамъ спасти себя, показалъ и на немъ Свою милость.

Однажды ночью лежалъ онъ какъ бы мертвый и, долго молча, началъ взывать съ сильнымъ воплемъ: "Господи помилуй, Господи прошіи, Господи согрѣшили! Твое это, и ни о чемъ не жалѣю".—Потомъ, послѣ своего выздоровленія, онъ разсказалъ братіи причину своего вопля и о бывшемъ ему явленіи. "Я видѣлъ, гово-
риль онъ, какъ пришли ко мнѣ ангелы и въ то же время полкъ бѣсовский; они начали состояться между собою объ укрѣпленномъ у меня богатствѣ. Вѣсы гово- рили, что я не прославилъ за сиѣ Бога, а похулилъ, и потому долженъ быть имъ преданы. Ангелы же гово- рили мнѣ: „о, окаянный человѣкъ, если бы ты благодар- рилъ Бога за похищенное у тебя имѣніе, то сиѣ вмѣ- нилось бы тебѣ въ милостьню, какъ нѣкогда Иову, пбо великое дѣло прѣдъ Богомъ, если кто творить милос- стыню по своему произволенію; но если кто съ благодар- реніемъ терпѣтъ и утрату, то борьба съ искушеніемъ замѣняетъ для него дѣло охотнаго произволенія, когда онъ благоугодно предаетъ все Богу, такъ какъ діаволь при всякому искушеніи усиливаются вовлечь въ хулѣ человѣка“. Когда ангелы мнѣ такъ говорили, я громко произнесъ: „Господи помилуй! Твое оно не жалѣю о немъ“: Послѣ этихъ словъ вѣсы исчезли, ангелы же обрадовались, и утраченное серебро было вмѣнено мнѣ въ милостыню“.

Пр. Арея съ тѣхъ поръ совершенно измѣнился, такъ что всѣ удивлялись случившейся съ нимъ перемѣнѣ послѣ видѣнія ангеловъ. Онъ не переставалъ хвалить Бога словами: „Господь мнѣ далъ, Господь и отнялъ; какъ Господу угодно, такъ и случилось, буди имя Гос- подне благословенно отъ нынѣ и до вѣка“: Забота о спасеніи дошла въ Ареѣ до полнаго отрѣщенія отъ всего земного,—онъ сдѣлался затворникомъ. Въ затворѣ и скон- чался пр. Арея; здѣсь же съ честію были онъ и погребенъ и здѣсь же почииваютъ неплѣнныя мощи его, сви- дѣтельствуя о вѣчномъ его блаженствѣ. Кончина пр. Арея пещерскаго послѣдовала не позднѣ 1190 года (Патер. печер.).
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТИ.

Св. икона Богородицы—Всѣхъ скорбящихъ Радости, находящаяся въ Москвѣ, на Ордынкѣ, сдѣлалась известна съ 1688 года, въ царствованіе Иоанна и Петра Алексѣевичей. Отъ нея получила исцѣленіе сестра патріарха Иоакима, жившая въ Москвѣ. Она ужасно страдала раною въ боку и, не надѣвшишься выздоровѣть, ждала только смерти. Однажды, проснувшись рано утромъ, она начала читать молитву Іисусову (Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя), потомъ вѣлѣла себя приподнять и поддерживать и въ это время стала призывать въ помощь Пресвятую Богородицу и съ сердечнымъ умилениемъ и слезами вызывала къ ней: „О всемилостивая моя Владычице Богородица! усмири меня немощную и помоги скорбную, уже на одрѣ смерти лежащую. Весь міръ тобою хвалится, и всѣ приемлютъ нескудныя Твоя милости; только я одна лишаюсь сей благодати Твоей, и, конечно, приемлю достойное наказаніе по моимъ безмѣрнымъ беззаконіямъ и грѣхамъ. Но Всемилосердная! не яростю, ниже гнѣвомъ накажи меня, но призри благоутробно на сию любую немощъ мою и помилуй меня“.

Долго она такъ молилась, — и вотъ слышитъ голосъ: „Евоимія! ты такъ долго страдаешь; чему же не прибѣгнешь къ общей всѣхъ Цѣлительницѣ?“ Евоимія съ изумленіемъ отвѣчала на этотъ голосъ: „гдѣ же мнѣ найти такую цѣлительницу?“ Невидимый голосъ провѣчалъ: „есть въ храмѣ Преображенія Сына Моего образъ Мой, именуемый Всѣхъ скорбящихъ Радости; онъ стоитъ на лѣвой сторонѣ въ трапезѣ, гдѣ обыкновенно становятся женщины. Призови тамошняго священника съ этимъ об-
разомъ и, когда онъ отслужитъ молебное цѣльно съ водоосвященіемъ, болѣзнь твоя пройдетъ. Испытавшись, не забывай Моего къ тебѣ милосердія и объявъ о немъ въ прославленіе Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени". При этихъ словахъ Евениіа увидѣла какъ бы діаконскій орарь, развернутый предъ нею и показывающий ей храмъ Преображенія. Во все это время Евениіа была какъ бы въ изступленіи. Пришедши въ себя и узнавши отъ родственниковъ, что действительно въ храмѣ Преображенія, на Ордынкѣ, есть икона Богоматери—Всѣхъ скорбящихъ Радости, она пригласила къ себѣ священника и, по совершении молебна съ водоосвященіемъ, получила исцѣленіе.

Въ память сего первого чуда отъ иконы Богоматери—Всѣхъ скорбящихъ Радости — и установленъ ея праздникъ 24 октября (Слава Богом. ч. 3, стр. 67).

Примѣч. Св. икона украшена серебряною позолочен-ной ризою, однимъ большимъ и другими средней величины алмазными вѣнцами, большой алмазной цѣлью и жемчужнымъ покровомъ. Въ числѣ украшеній ризы особенно замѣчательны два большихъ яхонта, присе- сенные въ даръ графомъ Шереметевымъ и герцогиней Сера-Капріодъ. Всѣ украшенія ризы на иконѣ Богоматери—Всѣхъ скорбящихъ Радости цѣлятся въ 150,000 рублей на ассигнаціи (Дни богосл. Дебольскаго. Т. I, стр. 161).

МАТЕРИ И ДИТЯТИ.

Неизвѣстны имена свв. мучч. матери и дитяти; но извѣстно, что родомъ они были изъ арабійскаго города Неграна и замучены при нашествіи на этотъ городъ нечестиваго омниртскаго царя Дунаана. Мученическая кон-чина ихъ послѣдовала тотчасъ же за кончиною градопра-
вителя Неграна— св. муч. Ареы и иже съ нимъ. Мать и дитя были свидѣтелями того, какъ палачи отсѣкли головы свв. муч. Завидя струящуюся изъ нихъ тѣла кровь, они подошли къ нимъ, и мать съ благоговѣніемъ взяла нѣсколько еще теплой крови и помазала ею и себя и сына своего. Помазуясь, она упрекала-царя Дуана за его дѣйствія и грозила ему судьбой фараона. Услыхавъ ея угрозы, бывшй здѣсь воины схватили ее и, приведши къ царю, разсказали все, чтмъ она ему угрожала. Разгнѣванный царь приказалъ вести ее на костеръ и предать смертной казни чрезъ сожженіе. „Слуги царскіе стали приводить въ исполненіе царское приказаніе. Но въ то время, когда развели огонь и стали связывать мать, чтобы бросить ее въ костеръ, маленькй сынъ ее началъ плакать и, увидавъ царя, подбѣжалъ къ нему, взялъ его за ноги и умолялъ помиловать мать. Царь прельстился красотою ребенка и милымъ его голосомъ. Возь ребенка на руки, онъ посадилъ его вмѣстѣ съ собою и началъ спрашивать, говоря: „кого ты болѣе любишь: насъ или матерь?“ Ребенокъ ответилъ: „матерь люблю и пришелъ просить тебя, чтобы ты не велѣлъ ей мучить“. „Разъ полемаешь ты, что такое—мучenie?“ спросилъ его удивленный его просьбой царь. „Принять мучenie значить умереть за Бога, Христа“ благоразумно отвѣталъ ребенокъ. „А кто такой Христосъ?“ продолжалъ высматривать царь. „Пойдемъ въ церковь, отвѣ- ти-ребенокъ, и тамъ я тебе покажу Его“, потомъ, посмотрѣвъ на матерь, готовящуюся претерпѣть мучenie, сталъ вырываться изъ рукъ царя, чтобы идти къ матері. „Но вѣдь ты уже оставилъ мать и пришелъ ко мнѣ; такъ зачтмъ же ты теперь хочешь уходить отъ меня? Останься съ нами, мы дадимъ тебѣ разныхъ сладостей, и ты будешь
доволенъ", сказалъ Дунаа,ъ замѣтивъ стремление ребенка къ матери. "Не буду съ вами, сказалъ ребенокъ, но хочу къ матери. Я думалъ, что и ты вѣрешь во Христа, по-тому и пришель просить тебя, чтобы не велѣть мучить матѣ мою; теперь же вижу, что ты—живодинъ, и потому не хочу оставаться съ тобою и принимать что-нибудь отъ тебя, но хочу, чтобы ты отпустилъ меня къ моей матери". Едва только онъ это проговорилъ, какъ, обращившись въ сторону матери, увидѣлъ, что она ввержена въ огонь. Расплакался ребенокъ и по-дѣтски отплатилъ царю за свою матъ: онъ укусилъ царя. Царь отчаялся его отъ себя и велѣлъ взять его одному изъ вельможъ, которому поручилъ заняться воспитаніемъ мальчика въ духѣ еврейскаго закона и въ отверженіи отъ Христа. Вельможа заинтересовался мальчикомъ и его дѣльными отвѣтами на тѣ вопросы, какъ онъ ему задавалъ, и заговорилъ объ немъ съ своимъ пріятелемъ. Все это проходило не далеко отъ костра, въ который, ввержена была мать ребенка. Взглянувъ на костеръ и увидавъ тамъ горячою матѣ свою, ребенокъ не вытерпѣлъ и, выравнивъ изъ рукъ вельможи, бросился къ костру, и, прославляя Христа, присоединился къ матери и сгорѣлъ вместе съ нею. Это было въ 523 г. (Четь-Миней).

МАРКЪ, СОТЕРИХЪ и ВАЛЕНТИНА умерли въ векомъ по землѣ (Мѣсяцъ Вост: арх. Сергія. Т. 2, стр. 282).

Муч. АКАКІЙ былъ пресвитеръ и привелъ ко Христу и крестилъ св. Иринарха, съ которымъ взялъ претерпѣлъ мученическую кончину черезъ усвѣченіе мечемъ, въ 303 г. (Мѣсяцъ Вост. арх. Сергія. Т. 2, стр. 282).

Муч. НЕРДОНО умерли мученическую кончину приняли черезъ сожженіе на кострѣ (Талъ же).
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНИКА ЙОАННА.

Блаж. Йоаннъ былъ затворникъ Пековскопечерскаго монастыря. Онъ жилъ двадцать два года въ городской стѣнѣ; не елъ хлѣба и питался только рыбой. Скончался 24 октября 1616 г. (Русск. свв. Филарета, арх. черн. Ист. сл. о свв. стр. 120).

25-е число.

Свв. мучч. Маркіана и Мартирия. Св. мучч. Анастасія.

(Мучч. Валеріна. Мучч. Савина. Св. Тавионы. Двухъ мучч. во Фракіи. Валерія и Хрисовія).

СВВ. МУЧЧ. МАРКІАНА И МАРТИРИЯ.

Свв. мучч. Маркіанъ и Мартирий претерпѣли мученическую кончину въ царствованіе Констанція (337—361), сына Константина Великаго. Констанцій былъ христіанскімъ императоромъ; но онъ уклонился въ ересь, волновавшую въ его время церковь. То была ересь Ария, пресвитерь александрийскаго, который первый открыто высказалъ мысль, составляющую сущность ереси, что Сынъ Божій сотворенъ. Послѣдователи Ария отдѣлились отъ истинно-православныхъ христіанъ, и церковь раздѣлилась на-дво. Арианство проникло и во дворецъ царскій. Здѣсь представителями ереси явились два сановника царскія: Евсеевій и Филиппъ. Они-то и склонили царя Констанція къ арианству.
Понятно, как должно было воодушевить арианье присоединение к ихъ ереси царя. Понятно также и то, въ какую сторону послѣ этого должно было измѣниться отношение ихъ ко всѣмъ истиннымъ послѣдователямъ христианства. Если и ранѣе ариане ненавидѣли истинныхъ христіанъ, то теперь, приобрѣтши расположеніе царя къ ихъ ереси, они стали гнать ихъ и мучить. Главными гонителями стали арианствующіе сановники царскіе—Евсевій и Филиппъ. Въ числѣ лицъ, ими замученныхъ, были и свв. муч. Маркіанъ и Мартірій.

Св. Маркіанъ былъ чтецомъ, а св. Мартірій иподіакономъ при патріархѣ константинопольскомъ Павлѣ, котораго, по пропискамъ Евсевія и Филиппа, сослали въ Арменію и тамъ замучили за то, что онъ не хотѣлъ принять аріанство. Понимо должности чтеца и иподіакона свв. Маркіана и Мартірія были при патріархѣ иотаріями *) и вообще приближенными къ нему лицами, его учениками. Потому-то злоба гонителей, по изгнаніи патріарха, обратилась на нихъ. Но прежде, чтобъ излить на нихъ гнѣвъ свой за твердое ихъ стояніе въ истинонѣ вѣрѣ Христовой, Евсевій и Филиппъ стали убѣждать ихъ добровольно уклониться къ ихъ ереси. Думая сколько достигнуть успѣха въ такомъ своемъ злочестивомъ дѣлѣ, они давали святымъ угодникамъ золото и обѣщали

*) Нотаріями назывался классъ чиновниковъ при дворѣ константинопольскаго патріарха, состоявшихъ подъ вѣдѣніемъ главнаго нотарія, или протонотарія. Сей послѣдній имѣлъ въ своемъ завѣдваніи наблюдение за точностью и исправностью гражданскаго судопроизводства по дѣламъ, подлежащимъ вмѣстѣ суду гражданскому и церковному, напр. по части завѣщаній, договоровъ, отпуска рабовъ и проч. Нотаріи помогали ему въ этомъ, проходя свою должность подъ его надзоромъ.
посходатайствовать для них у царя великую милость,— возвести ихъ на архиерейскихъ каѳедры и сдѣлатъ обла-
дателями большихъ имѣній. Но ничто не прельстило
Маркіана и Мартірія. Золота они не взяли и отъ обѣ-
щанной имъ чести отказались, и предпочли претерпѣть
поношеніе и безчестіе і даже принять мученія и смерть;
чѣмъ чрезъ приобрѣтеніе богатства, славы и чести сдѣ-
латься еретиками, изгнаніе истинной вѣрѣ. Аріанству-
ющіе гонители христіанъ, увидавши, что никакими сред-
ствами нельзя совратить въ свою ересь святыхъ испо-
вѣдниковъ Христовыхъ, осудили ихъ на смерть. Не 
грозно было для святыхъ такое осуждение! Къ смерти 
за Христа они всегда были готовы и всегда съ радостію 
желали принять ее, зная, какое блаженство ожидаетъ ихъ 
за такую смерть въ будущей жизни. Маркіанъ и Мартірій 
съ любовью приняли осужденіе—умереть за Христа 
и только, когда взяли ихъ и привели на мѣсто, гдѣ 
должны были они принять кончину, они испросили у 
служителей казни дать имъ пѣсколько времени для моли-
твы. Молиться имъ было позволено. „Господи Воже, 
создавший сердца наші и знающій всѣ дѣла наши, прий 
въ мирѣ души рабовъ Твоихъ, потому что ради Тебя 
умираемы мы и, какъ овцы, отдаемъ себя на закланіе. 
Радуемся, что такою смертию ради имени Твоего закан-
чиваемы мы земное наше существованіе. Сподоби насъ 
быть наслѣдниками вѣчной жизни у Тебя, Жизни на-
шей!“ такъ молились святые. Помолившись, они пре-
клонились подъ мечъ, и имъ отсѣчены были головы. Это 
было въ 355 г. Христиане, бывшіе при мученической 
кончинѣ свв. Маркіана и Мартірія, взяли честный тѣла 
ихъ и похоронили при вратахъ Мелангійскихъ, *) въ

*) Т. е. ведущихъ во фракійскій городъ Меланію.
октябрь 25 числа.

Константинополь же. После на могиле мучеников св. Ioанном Златоустом выстроена была церковь, и подавались в ней, по молитвам свв. мучеников, различных исцелений больным (Четы-Миней).

СВ. МУЧ. АНАСТАСИЯ.

Св. муч. Анастасий мученическую кончину претерпел при императоре римском Диоклетиане (284—305), имея в котором обозначается последнее жестокое гонение на христиан, хотя лично он принимал в нем не особо большее участие. Кто был по происхождению св. Анастасий, незвестно, но по ремеслу он был валящик сукон. Место мученической кончины его—Солона, приморский город в Далматии. Сюда явился святой из Аквилии и стал дерзновенно проповедывать Христа, Бога истинного, Творца всего. Смывши противность его удавила всех. Его схватили и начали уговаривать отречься от Христа и, когда он оставался непреклонным в своей вере, отсекли ему голову и бросили в море. Свидетельницей этого была одна богатая матрона Асклепия. Она обещала дать награду тому, кто вытащит из воды мощи св. мученика. Некоторые африканцы дали обещание это сделать и действительно извлекли мощи святого и, благоговея пред ними, часть их (как думают, главу) взяли в Африку, не смотря на то, что слуги Асклепион просили отдать все мощи, грозя в противном случае донести о поступках их правительству. Асклепия положила мощи в своей домовой церкви, и в то время потекли от них исцеления для всех, кто приходил к ним с върдою (Пролог. Месиасель. Востока, арх. Сергия. Т. 2, зам. стр. 340).
Муч. ВАЛЕРИНЪ мученическую кончину претерпѣлъ чрезъ устѣніе главы его мечомъ (Мѣсяц. Вост. Арх. Сергія, т. 2, стр. 283).
Муч. САВИНА за непреклонное исповѣданіе вѣры своей во Христа былъ сожженъ на кострѣ (тамъ же).

СВ. ТАВИЕЫ.

Св. Тавиеа была обращена къ истинной вѣрѣ св. апостоломъ Петромъ и сдѣлалась его ученицей. Проживала она въ малоазійскомъ городѣ Лидды и занималась цѣлюмъ женской одежды и вообще бѣлья. Случилось разъ, что она сталомала. Болѣзнѣ ея была такъ сильна, что никто не надѣялся на ея выздоровление; и она дѣйствительно умерла. Живиція съ нея вдовицы приготовили ее къ погребенію: по христіанскому обычаю омыли ея тѣло и положили въ горницѣ. Жаль было вдовицамъ ихъ сожительницѣ, тѣмъ болѣе, что она умѣла заслужить ихъ любовь и уваженіе за свою честную и исполненную добрыхъ дѣйтъ жизнь и за свою неоскудную милостыню нищенъ. Услышавъ, что недалеко отъ Лидды, въ Іоаннѣ, находится св. апостолъ Петръ, онѣ послалъ къ нему двухъ человѣкъ просить, чтобы онъ не замедлилъ придти къ нимъ. Св. апостолъ исполнилъ просьбу и втѣстѣ съ посланными прибылъ въ Лидду и направился въ горницу, гдѣ лежала умершая. Въ горницѣ этой въ это время было много народа. Петръ выслалъ всѣхъ вонъ и, преклонивъ колѣна, помолился; потомъ, обратившись къ тѣлу, сказалъ: "ТАВИЈѢ, встань!" И, по слову апостола, св. Тавиеа открыла глаза свои и, увидѣвъ Петра, сѣла. Тогда Петръ подалъ ей руку и поднялъ ее. Послѣ этого
призвал всѣхъ, бывшихъ въ домѣ, и поставилъ ея предъ ними живою. — Такъ совершалось воскрешение св. Тафины. Это чудо и воспоминается церковью 25 октября, въ который день оно, вѣроятно, и случилось (Дѣян. св. апост. гл. 9, ст. 36—41).

ДВУХЪ МУЧЕНИКОВЪ. Имена сихъ свв. мучениковъ неизвѣстны. Извѣстно только, что они претерпѣли мученическую кончину, раздавленные между двумя камнями. Это случилось во Фракіи (Мѣсяцъ Вост. арх. Сергія. Т. 2, стр. 283).

Свв. мученики ВАЛЕРІЙ и ХРИСАЈЙ усѣчены мечемъ (Тамъ же).
26-е число.

Св. великомуч. Димитрия Солунского. Воспоминание величного труса в Царьграде. Пр. Аполлинария Мидийского.

(Мучч. Артемидора и Василия. Муч. Леополида. Муч. Гликона. Преподобные иконы великомуч. Димитрия из Солун в монастырь Пантократора. Преподобномуч. Йоасафа. Пр. Димитрия Басарбовского).

СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО.

Св. великомученик Димитрий родился в греческом городе Tessalonicaх или Солуне. Отец его, начальник города, тайно влюблялся в Христа, но не смел открыто исповедовать слово Божие, потому что в это время было ужасное гонение на христиан. В отделенной комнате своего богатого дома он устроил молельню. Там хранились у него две иконы: одна изображала Спасителя, другая — Пречистую Его Матерь. Сюда приходили они молиться в видении своей единоверной и благочестивой супругой; перед иконами зажигали они паникадило, курили ойнамию и приносили теплых молитвы Богу. У них долго не было детей; они очень сожалели о том, и часто просили Бога, чтобы Он дал наследника дому их. Много они делали добра и помо-
гали нщимъ. Господь услышалъ, наконецъ, ихъ молитву и исполнить ихъ желание: у нихъ родился сынъ,— это былъ святый и блаженный Димитрий.

Весь городъ принялъ участіе въ радости доброго воеводы. Счастливые родители много благодарили Бога, и выражали радость свою добрьми дѣлами и богатыми милостынями. Они съ любовью воспитывали единственного своего сына. Когда же онъ выросъ и пришелъ въ такія лѣта, что могъ уже понимать истинное учение, они привели его въ свою молельню, и тамъ, указывая ему святыхъ иконы, стали научать его всему тому, что приходить въ познаніе Господа нашего Иисуса Христа и доказываетъ всю суть и ложь язычества. Димитрий слушалъ со вниманіемъ слова родителей, усердно поклонился, приложился къ святимъ иконамъ, и въ тѣхъ поръ всей душой веровалъ въ истиннаго Бога. Родители его призвали священника и пѣкоторыхъ знакомыхъ христианъ и тайно окрестили его. Отрость, принявъ святое крещеніе, продолжалъ учиться закону Божію. На немъ пребывала всегда благодарать Божія, просвѣщающая и вразумляющая младенцевъ.

Димитрий былъ уже въ совершенныхъ лѣтахъ, когда скончались его благочестивые родители. Онъ остался назлѣдникомъ ихъ добрыхъ дѣлъ и большаго имѣнія. Когда императоръ Македіанъ узналъ о смерти воеводы, онъ призвалъ къ себѣ его сына и, замѣтивъ его разсудительность и умъ, сдѣлалъ его проконсуломъ Солунскімъ, и между прочимъ повелѣлъ очистить городъ отъ христіанъ и убивать всякаго, кто призываетъ имя Распятаго. Димитрій былъ принятъ въ городѣ съ большимъ почетомъ отъ всѣхъ солунскихъ гражданъ, и немедленно началъ явно предъ всѣми исповѣдывать и прославлять имя Гос-
пода нашего Иисуса Христа и всѣхъ учитъ истинной вѣрѣ, уподобляясь для жителей Солунъ апостолу Павлу, кото-
рый также въ этомъ городѣ приводилъ жителей къ по-
знанію истиннаго Бога. Долго дѣйствовалъ онъ такимъ образомъ; наконецъ дошелъ до императора слухъ о 
томъ, что онъ не только не исполняетъ его приказанія 
и не преслѣдуетъ христіанъ, но что самъ обращаетъ дру-
гихъ ко Христу.

Въ это время императоръ возвращался изъ дальнаго 
похода и долженъ былъ проходить чрезъ Солунъ. Дим-
митрій, узнавъ о скоромъ приѣздѣ царя, поручилъ полови-
ну имѣнія своего вѣрному слугѣ, Лушку, а другую розда-
лъ нищимъ. Самъ, оставивъ всѣ земные попеченія, 
обратился къ посту и молитвѣ и приготовлялся къ близ-
кой смерти. Когда приѣхалъ императоръ, онъ сталъ узна-
вать о томъ, справедливо ли обвиняютъ Димитрія и 
призывалъ его къ себѣ. Димитрій смѣло объявилъ себя 
христіаниномъ и обличалъ языческое многобожіе. Его 
сейчасъ же повели въ темницу; онъ пошелъ туда безъ 
страха, повторяя слова царя Давида: „Воже, въ помощь 
мою вонми; Господи, помощи мнѣ потщися, яко Ты еси 
терпѣніе мое, Господи; Господь упованіе мое отъ юности 
моей“.

Св. Димитрій не переставалъ въ темницѣ пѣть и слави-
вать Бога. Въ заключеніи своемъ онъ имѣлъ чудесное 
видѣніе, которое расшифрило сердце его любовью къ Богу 
и наполнило желаніемъ пролить кровь свою за Христа. 
Онъ увидѣлъ свѣтлого ангела, который показалъ ему 
вѣнецъ мученическій и сказалъ: „Миръ тебѣ, страдающемъ 
Христовѣ, мужайся и крѣпнись“.—„Радуюся о Господѣ, 
воскликнулъ Димитрій, и веселюсь о Богѣ, Спасителѣ 
моемъ“.
Въ то время, какъ Димитрій былъ въ темницѣ, въ Солунѣ устраивались игрища для увеселенія царя, который любилъ смотрѣть на жестокія побоища и на кулачный бой; у него былъ любимый боцѣцъ, именемъ Лій, необыкновенно сильный и ловкій, который всегда почти до смерти убивалъ своихъ противниковъ, бросая ихъ съ высоты на острыя копья. Обыкновенно заставляли его бороться такимъ образомъ съ христіанами. Въ Солунѣ былъ въ то время молодой христіанинъ, именемъ Несторъ. Онъ съ негодованіемъ видѣлъ, какъ много на этихъ побоицахъ убиваютъ христіанъ, и рѣшился самъ пойти противъ любимаго царемъ боцѣца. Онъ пришелъ въ темницу къ св. Димитрію и объявилъ ему о своемъ намѣреніи, прося его благословенія и молитвъ. Димитрій освятилъ его крестнымъ знаменіемъ и сказалъ: „ты побѣдникъ, но будешь замученъ“. Несторъ, принявъ благословеніе, пошелъ на побоище и, воскликнувъ: „Боже Димитріевъ, помилуй меня“; началъ бой и вскорѣ одолѣлъ противника. Императоръ въ гнѣвѣ велѣлъ сейчасъ же казнить Нестора смертию; но послѣ такого отомщенія продолжалась ярость его. Узнавъ, что святый Димитрій благословилъ Нестора на борѣбу, онъ осудилъ его на такую-же смерть, какою умеръ любимый его боцѣцъ. Рано утромъ 24 октября воины вошли въ темницу; они нашли святаго молящимся, бросились на него съ копьями и умертвили его. Это случилось около 306 года. Тѣло святаго лежало въ темницѣ до ночи, когда пришли вѣрующіе христіане и тайно похоронили его.

Вѣрный рабъ Димитріевъ, Луппъ, которому онъ поручилъ свое имѣніе, былъ въ темницѣ и видѣлъ мученическую смерть своего господина. Онъ омочилъ свое платы и перстень въ крови мученика, понесъ ихъ вѣрующимъ
и творилъ ими многія чудеса и исцѣленія. Узнавъ о томъ, императоръ Максиміанъ велѣлъ также предать его смерти.

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ; гоненіе прекратилось, вѣрующіе надѣ гробомъ св. Димитрія построили небольшой храмъ, гдѣ совершались многія чудеса и многие больные получали исцѣленіе. Однажды вельможа, имени Леонтий, страдавшій долго тяжкою болѣзнью, пришелъ съ вѣрою въ эту церковь, получилъ исцѣленіе надѣ самымъ гробомъ святаго и въ благодарность рѣшился перестроить храмъ. Когда сломали прежнюю церковь и стали копать основаніе для новаго каменнаго храма, обрѣзены были мощи святаго. Ихъ поставили въ церкви въ серебряной ракѣ. Построеніе новаго храма св. Димитрию исцѣленнымъ надѣ гробомъ святаго Леонтиемъ было, какъ думаютъ, въ V вѣкѣ.

Послѣ того много разъ св. Димитрій спасалъ свой городъ чудеснымъ образомъ. Много больныхъ и страждущихъ получали исцѣленіе у раки святаго. Разсказываютъ о томъ, какъ однажды чудеснымъ видѣніемъ исправился одинъ молодой церковнослужитель, имѣвший привычку похищать церковное имущество. Но памятникъ всего спасенія города отъ нашествія враговъ представительствомъ св. Димитрія. Святой явился ему одному добродѣтельному мужу, который усердно молился о спасеніи города отъ враговъ. Жители Солунъ, ободренные видѣніемъ, укрѣпились на мужественную брань и побѣдоносно отразили враговъ своихъ. — Въ церкви св. Димитрія солунскаго надѣ алтаремъ долго сохранялся шитый образъ, его изображающий. Преданіе говорить, что онъ былъ вышитъ двумя христіанскими дѣвницами, по приказанію языческаго князя. Этотъ жестокій злодѣй съ угрозами мученій и смерти велѣлъ его вышить для того, чтобы поругаться
над святыней. Он хотел сделать из его повозки для своей лошади. Вёдущий христианин горько плакал над работой своей и просил Господа избавить их от греха — быть участниками такого поругания. Господь услышал их молитву. Образ был чудесным образом перенесен в Солнун и сделался предметом поклонения для въеvidenceющихся (Четы-Миней). В древних житиях св. великомученика Димитрия не говорится об истечении от мощей его мура; но известно, что мощи св. Димитрия прославлены этим чудом. Когда оно случилось, с точностью сказать нельзя. Из того обстоятельства, что посланные императором Юстиинианом (527—565) в Солнун за частью мощей святого, но не допущенные к сему святым, принесли императору только перст от гроба, а не мура, можно думать, что в это время мощи его не источали мура. Открытие же мощей с муrom послéдовало не раннее конца VII века, послé Иоанна солнунского, который о муре тоже не говорил. В X веке есть уже свидетелей у Иоанна Каменяты, что мура истекало от мощей великомуаченика. (Мфесец. Вост. Арх. Сергия. Т. 2-й. Зам. стр. 341).
зданіями пострадали стѣны, которыми обнесенъ былъ Константинополь: они упали. Отъ сотрясения земли велухалось море и затопило прибережная селенія. Жители Константинополя пришли въ страшный ужасъ, и многіе умерли. Оставшиеся же въ живыхъ молили Бога и Пречистую Его Матерь о помощи; и Богъ услышалъ ихъ молитву: землетрясение прекратилось. Въ воспоминаніе этого события жители Константинополя въ послѣдующее время каждогодно собирались 26 октября во Влахернскую церковь Пресв. Богородицы и совершали въ ней божественную службу, принося благодарение Пресвятой Богородицѣ и проса Ея быть заступницей христианъ и на будущее время, при всѣхъ бѣдахъ и напаестяхъ (Прологъ).

ПРЕП. АФАНАСІЯ МИДИКІЙСКАГО.

Преп. Афанасій былъ сподвижникомъ Никиты исповѣдника *), игумена Мидицкаго монастыря, что въ Вионіи. Онъ тайно покинулъ родительскій домъ и ушель одинъ въ монастырь. Родитель его съ гнѣвомъ пришелъ въ обитель, снялъ съ него иноческую одежду и, одѣвши его въ драгоцѣнныя одежды, отвелъ въ домъ свой. Отрокъ, пришедши домой, сообщилъ отцу своему, что не можетъ оставаться въ миру, потому что ненавидитъ миръ. Отецъ всѣхъ старатся расположить любимаго сына къ миру; но онъ сбросилъ съ себя дорогія одежды и разорвалъ ихъ. Отецъ надѣлъ на него еще лучшія одежды, потому что былъ богатъ и славенъ. Но юноша поступилъ также и съ новыми одеждами. Отецъ сталъ быть его и, наказавъ безчеловѣчно, принуждень былъ лечить его. Но

*) Память его 3-го апрѣля.
Афанасий сказал родителю: „если ты и на куски раздробишь меня, то все-таки не отвратишь меня от моего намерения!...“ Родитель умился и со слезами сказал сыну: „Иди, сын мой, в путь добрый, который ты избрал!“—Афанасий отправился в монастырь, изъ ко- торого взял его отецъ, и стал здѣсь подвизаться. По- томъ, услышавъ о добродѣтельной жизни Никиты, игумена Мидкійской обители, перешелъ сюда и здѣсь до самой смерти подвизался вмѣстѣ съ Никитой, живя съ нимъ какъ бы одною душею и будучи примѣромъ всей братии. Скончался преподобный 26 октября 814 г. По кончинѣ его отъ груди его взоръ кишарисъ, листья котораго имѣли цѣлебную силу, врача всѣкіе недуги каждаго, кто съ вѣрою ими пользовался (Четырь-Миненъ въ житіи цреп. Никиты, 3-го апрѣля).

Муч. АРТЕМИДОРЪ и ВАСИЛИЙ за исповѣданіе Христа усѣчены мечемъ (Мѣсяцесл. Вост. Арх. Сергія. Т. 2, стр. 284).

Муч. ЛЕПТИНА получила мученическій вѣнецъ, будучи влекома по землѣ до смерти (тамъ же).

Муч. ГЛИКОНЪ усѣченъ мечемъ (тамъ же).

Пренесеніе шконы великомучч. Димітрія изъ Солунъ въ монастырь Пантократора (въ Константинополь) было при императорѣ Мануилѣ Комниѣ, въ 1143 году.

ПРЕПОДОБНОМУЧ. ІОАСАФА.

Преподобномуученикъ Іоасафъ былъ ученикомъ святѣй- шаго патріарха константинопольскаго Нифонта *). Ставясь по силамъ подражать добродѣтельной жизни и подвигамъ учителя своего, онъ достигъ такой высоты со-

*) Память его 11 августа.
вершенства любви къ Богу, что желать пролить и свою кровь за Него. Такое желание свое преп. Иоасафъ объявлять блаженному Нифонту; онъ же, провидя духомъ, что на исполнение этого желания есть происхожение свыше, предсказалъ ему, что онъ совершить подвигъ мученичества въ Константинополѣ. Такъ и случилось. Послѣ кончины св. Нифонта, благословенный Иоасафъ отправился въ Константинополь и тамъ, явившись въ турецкое судилище, сталъ проповѣдывать съ величайшимъ дерзновеніемъ предъ всѣмъ мусульманами таинство св. Троицы, таинство воплощенія Сына и Слова Божія, Его крестную смерть за наше спасеніе, и пр. Удивленные дерзновеніемъ инока, изгнанные турки послѣ различныхъ мукъ отъѣли Иоасафу голову. Это было въ 1536 г. (Аеонск. Патер. Ч. 2, стр. 84).

ПР. ДИМИТРИЯ БАСАРБОВСКАГО.

Пр. Димитрий былъ миряинъ, по занятію—пастухъ. Подвизался пустынномъ житіемъ и скончался въ 1685 г. Мощи его изъ пустыни перенесены были въ церковь Вознесенія Христова въ село Васарбово, близъ Свищова, въ епархіи Терновской, отчего и получилъ прозваніе басарбовскаго. Еще называется онъ новымъ. Въ 1779 г. июля 8 дня изъ села Васарбова мощи перенесены въ Бухарестъ (Кратк. очеркъ прав. церквей болгарской, сербской и румынской. Е. Голубинскаго, стр. 665. Мѣсяц. Вост. Арх. Сергія. Т. II, стр. 284).
27-е число.

Муч. Нестора. Свв. муч. Капетолины и Еротиды. Св. муч. Марка и иже с нимъ. Пр. Нестора летописца российскаго. Обретение мощей благовернаго князя Андрея смоленскаго.

(Св. Кириака, патриарха константинопольскаго. Прокла, жены Пилата).

О муч. Несторѣ см. въ житіи св. великомуч. Димитрія Селунскаго, 26 октября.

СВВ. МУЧ. КАПЕТОЛИНЫ И ЕРОТИДЫ.

Св. Капетолина была родомъ изъ Каппадокіи и происходила отъ знатной и богатой фамиліи, считавшей между своими предками Фирмілана, архіепископа каппадокійскаго, проциставшаго въ III вѣкѣ, и сама была благородна и богата. Услыхавши христіанскую проповѣдь о томъ, какъ неудобно, будучи богатой, войти въ царствіе Божіе, она роздала нищимъ все свое имѣніе, а всѣхъ рабовъ своихъ сдѣала свободными, отпустивъ ихъ на волю, и такимъ образомъ объявила себя христіанкой. Объ этомъ узналъ начальникъ каппадокійскій Еленинъ и, чтобы убѣдиться въ доходящемъ до него известіи, велѣлъ привести къ себѣ Капетолину. Капетолина подтверждена, что она дѣйствительно христіанка, и не
убоялась мучений, какими в то время мучили христиань: то было время послѣдняго самаго жестокаго гоненія на христиань, бывшаго при Диоклетіанѣ (284—305). Зеликіноій, усѣвшань изъ усть самой Капетолины признаніе въ христианствѣ, заключилъ ее въ темницу. Послѣ она была выведена изъ темницы, и ее стали призывать отречься отъ Христа и принести жертву языческому бо- жеству Серафісу, почитаніе котораго было въ Каппадо- кіи. Капетолина отказывалась. Тогда служители казни, по приказанію Зеликіноія, отсѣкли ей голову, и она такъ образомъ приняла мученическій вѣнецъ.

При казни св. Капетолины присутствовала одна изъ рабынь ея, именемъ Ерогінда. Видя непреклонность го- спожи своей на увѣріанія язычниковъ, и твердость и му- жество, съ какими встрѣтила она смерть, Ерогінда и сама увѣровала во Христа и, будучи не въ силахъ рав- подушно смотрѣть долгѣе на мучителя ея госпожи, безъ- божнаго Зеликіноія, бросила въ него камень. Зелики- ноій приказалъ схватить Ерогінду и, узнавши, что и она христианка, велѣлъ ей мучить. Тогда слуги Зеликин- ноій растянули еë между четырехъ колыевъ и въ такомъ положеніи жестоко били жилами и палками. Потомъ едва живую еë заключили въ темницу, гдѣ, по сказанію, ангелы укрѣпили ея пѣніемъ. Начальникъ темничный, узнавши объ этомъ, предлагалъ ей пищу, но она отъ нея отказалась. На утро, желая сломить стойкость Еро- гінды въ христианствѣ, мучители прибѣгли къ другаго рода мученіямъ: Ерогінду бросили въ разженную печь. Но Божіею благодатию она осталась невредимой. Послѣ этого ей казнили такъ же, какъ и ея госпожу,—ей от- сѣкли голову. Это было въ 304 году.

Въ Константинополѣ, близъ св. муч. Фоки (нынѣ въ
Перво), свв. муч. Капетолиин и Еротийдъ построенъ былъ храмъ (Прологъ. Мъсяц. Вост. Арх. Сергіи. Т. 2, зам. стр. 342).
О св. муч. Маркъ и иже съ нимъ сн. 24 октября.

ПР. НЕСТОРА, ЛѢТОПИСЦА РОССІЙСКАГО.

Всякое произшествіе, о которомъ ничего не записано, по кратковременности человѣческой жизни, скоро позабывается и потомъ совершенно исчезаетъ изъ памяти людей. Знать пропадшее не только любопытно, но полезно и поучительно. Люди, которые передаютъ потомству дѣла предковъ, называются историками, или лѣтописцами. Пр. Несторъ былъ въ нашемъ отечествѣ первымъ лѣтописцемъ. Мы обязаны ему благодарностью за то, что онъ описалъ намъ первоначальную исторію нашего отечества. Въ простой и занимательной его лѣтописи разказано о началѣ Русскаго государства, о первыхъ нашихъ князьяхъ,—о томъ, какъ возникали первые города, какія были войны и проч. Онъ составлялъ свою лѣтопись по разнымъ книгамъ и особенно по греческимъ, большую же частью по преданиямъ и разказамъ старожиловъ. Многое слышалъ онъ отъ нѣкоторого девяностолѣтняго старца, подвижника лавры Печерской, Яна Вышатича, который родился въ годъ смерти равноапостольнаго князя Владиміра и самъ былъ, какъ живая лѣтопись, для пренодобнаго Нестора. Многое сообщалъ Нестору новгородецъ Горюша Роговичъ и др. Но онъ описывалъ не одну внѣшнюю жизнь; напротивъ съ особенною любовию и подробно передалъ онъ внутреннюю или духовную исторію Россіи; разсказывалъ о распространеніи христіанства и о первыхъ русскихъ святыхъ, прославившихся въ Киево-Печерскомъ монастырѣ.
И вотъ, этотъ-то человѣкъ, описавшій прекраснѣй
черомъ и дѣянія первыхъ князей русскихъ, и подвиги
первыхъ подвижниковъ русской церкви, и страданія пер-
выхъ мучениковъ ея, остался едва не забытымъ потом-
ками, если бы благость небесная не оставила намъ не-
тлѣнныхъ мощей его: мало заботились знать о пр. Не-
 сторѣ послѣдующія времена. Житіе его написано лишь
только въ XVII столѣтіи. Родиной преподобнаго былъ
г. Киевъ. Семнадцати лѣтъ Несторъ поступилъ въ Пе-
черскую обитель, еще при жизни преп. Теодосія. При
немъ впрочемъ онъ жилъ не долго,— проходилъ только
путь послушнической жизни. Въ это время онъ научился
иницескимъ добродѣтелямъ,— чистотѣ душевной и тѣлес-
ной, нестяжательности, смиренномудрію, послушанію,
посту, молитвѣ и другимъ добродѣтелямъ, подражая жи-
тию пр. Теодосія и другаго первоначальнаго подвижника
печенскаго—преп. Антонія, безмолствовавшаго въ пе-
щерѣ. Въ иночествѣ Несторъ постриженъ былъ уже по
смерти пр. Теодосія его преемникомъ, преп. Стефаномъ.
По греческому церковному правилу поступающіе въ мо-
настырь три года остаются на испытаніи, „не удостои-
ваясь иноческаго образа;“ а посвящаемому въ диакона
слѣдуетъ быть не меньше 25 лѣтъ. И преп. Теодосій
установилъ: поступающаго въ монастырь не спѣшить по-
стригать, а велѣть ему ходить въ своей одеждѣ, пока
охваченъ съ монастырскимъ чиномъ, послѣ одѣвать его въ черную одежду и испытывать послушаніями; а
затѣмъ уже облекать въ иноческую мантію. Такъ и для
преп. Нестора трехгодичный искусъ окончился уже при
прѣп. Стефанѣ, при которомъ удостоенъ онъ и санадіа-
конскаго, не раньше 1078 г.

Обитель Печенская прекращала въ то время духовною
жизнію. Самъ Несторъ пишеть объ этомъ времени такъ:
"когда Стефанъ управляетъ монастыремъ и блаженнымъ стадомъ, которое собралъ Теодосій, чернецы, какъ свята, сіяли въ Россіи. Они были крѣпкими постниками, другиѣ тверды были на бдѣній или на колѣнопреклонной молитвѣ; иные постились чрезъ день и чрезъ два дня, другиѣ вкушали только хлѣбъ съ водою, иные—вареное зелѣ, другиѣ—только сырое. Всѣ пребывали въ любви: младшіе покорялись старшимъ, не смѣя и говорить предъ ними и изъявляя полную покорность и послушаніе; а старшіе оказывали любовь къ младшимъ, наставляли и утѣшали ихъ, какъ отцы дѣтей малыхъ. Если какой-либо братъ впадалъ въ какое-нибудь пре- грѣшеніе, утѣшали его и по великой любви дѣлили епитетомъ одного на двухъ и на трехъ. Такова была любовь взаимная при строгомъ воздержаніи! Если братъ выходилъ изъ монастыря, то всѣ братія скорбѣли о томъ, посылали за нимъ и звали брата въ монастырь; потомъ или къ игумену, кланялись и упрашивали принять брата, и принимали съ великою радостію". Жизнь среди такой братіи оказала свое влияние на блаженнаго Нестора и сдѣлала изъ него пріемнаго инока.
Что онъ былъ именно такимъ, это видно изъ того, что пещерская братія, когда нужно было поручить кому-либо изъ братской среды искать честныхъ моци пре- подобнаго Теодосія и перенести ихъ изъ дальнихъ пещеръ въ созданную имъ церковь Успенія Богоматери, прежде всѣхъ избрала на это послушаніе блаженнаго Нестора; и это порученіе выполнено имъ съ полнымъ усердіемъ, которое и увѣнчалось успѣхомъ. Трудясь всю ночь съ вѣрою и молитвою, обрѣлъ онъ драгоцѣнное сокровище для Пещерской обители и сдѣлался очевидцемъ вели-
кихъ чудесъ, которая самъ исповѣдалъ. „Истинно и
вѣрно разсказу вамъ, такъ говорить онъ въ описаніи
обрѣтенія моцей,—не отъ другихъ слышалъ о томъ, а
самъ былъ совершителемъ дѣла. Пришелъ ко мнѣ игу-
менъ Иоаннъ и сказалъ: „пойдемъ въ пещеру къ Тео-
досию“, и я пошелъ съ игуменомъ, тогда какъ ни-
кто не зналъ. Осмотрѣвъ, куда бросать землю, и на-
значивъ мѣсто, гдѣ копать, игуменъ сказалъ мнѣ: „ни-
кому не сказывай изъ братіи, чтобы никто не зналъ;
возьми, кого хочешь, въ помощь себѣ“.— Я уже пригото-
вилъ въ 7-дней заступы, которыми надлежало копать.
Во вторникъ вечеромъ взялъ съ собою двухъ братьевъ,
а прочіе не знали; пришелъ въ пещеру и, прочѣвъ
псалмы, началъ копать. Утомясь, далъ другому брату, и
копали мы до полуночи; утомились, но не могли доко-
паться. Я началъ скорбѣть, не въ сторону ли копаемъ
мы. Взявъ заступъ, началъ я вышѣ; другъ мой отды-
халъ предъ пещерою и сказалъ мнѣ: „ударили въ
било“,— а я въ ту же минуту прокопалъ до моцей Тео-
dосія. Онъ говорилъ мнѣ: „ударили въ било“,— а я го-
ворю ему: „уже прокопалъ“. Когда докопался я, то
страхъ напалъ на меня, и я началъ взывать: „Господи
помилуй!“ Разсказавъ о знаменіяхъ, которая въ то же
time видѣли другие, Несторъ продолжаетъ: „когда до-
kопался я, то послалъ сказать игумену: „приди, отче,
изнесье честная мои преподобнаго“, и пришелъ игу-
менъ съ двумя братіями; я же прокопалъ болѣе я, при-
kлонившись, мы увидѣли мощи его: всѣ составы были
цѣлы и непричастны тлѣнію, лице свѣтло, очи сомкнуты,
gубы соединены, волосы присохли къ головѣ. Мы поло-
жили мощи на мантію и вынесли наружу, впереди пе-
щеры“.
Въ трудахъ подвижническихъ и въ занятіяхъ лѣтописью и жизниописаніями свв. подвижниковъ печерскихъ, преподобный Несторъ дожилъ до старости и скончался въ первой четверти XII столѣтия, 1114 г., проживъ въ обители 41 годъ, а всего проживши 58 лѣтъ. Положены онъ былъ въ пещерѣ Антонія, тѣмъ и до настоящаго времени честное его тѣло почиваетъ въ чудотворномъ нетлѣніи, свидѣтельствуя о томъ, что преподобный лѣтописецъ и составитель житій святыхъ отцевъ-угодниковъ Киево-печерскаго монастыря и самъ угодилъ Господу и заслужилъ себѣ мѣсто на небесахъ.

Пр. Несторъ извѣстенъ еще, какъ составитель житія свв. князей-мучениковъ Бориса и Глѣба, сыновей равно-апостольнаго князя Владиміра. Житіе это, какъ самъ онъ свидѣтельствуетъ, представляетъ „чтеніе на пользу повинованія младшихъ старшимъ“. Оно писано съ живымъ благочестивымъ чувствомъ и по мѣстамъ проницательность ума писателя, безъ пособія свидѣтеля, помогаетъ ему отыскать историческую истину (Четырь-Миней. Истор. слов. о свв., стр. 175—177).

ОБРѢТЕНІЕ МОЩЕЙ БЛАГОВѢРНAGO КНЯЗЯ АНДРЕЯ СМОЛЕНСКAGO.

Во дни малолѣтства великаго князя Іоанна Васильевича, когда управляла царствомъ его мать, великая княгиня Елена, при святительствѣ Іоасафа, митрополита всѣя Руси, проявили Господь угодника Своего—блаженаго князя Андрея, чрезъ другаго Своего угодника—преподобнаго Даниила; бывшаго архимандритомъ Горицкимъ, который и самъ устроилъ обитель въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ. Когда, однажды (1540 г.) посетилъ Даниилъ Мо
скву, онь напомнил Самодержцу, уже приходившему въ возрастъ, что переславские храмы св. Предтеч и св. Николая, стоящие у городскихъ воротъ, очень обветшили, так что необходимо поставить новые вмѣсто обветшающихъ, и государь повелѣл исполнить его желаніе. Тогда повѣдалъ Даниилъ великому князю и митрополиту, что у ветхаго храма св. Николая Чудотворца лежать въ землѣ мощи чуднаго мужа, святааго князя Андрея смоленскаго, котораго никто не помнитъ; но за много лѣтъ предъ тѣмъ Даниилъ своими очами видѣлъ, какъ ему еще совершали память въ томъ храмѣ, гдѣ почиваютъ его мощи, и была ему служба, стихиры и канонъ, и лику его писался на иконахъ, и притекавшие съ вѣрою къ мощамъ его не отходили безъ пользы душевной. „Невѣдомо, говорилъ старецъ, почему такой великий подвижникъ не чествуется цѣлѣ, какъ другіе святыя?“ Чтобы не преданъ онъ былъ забвению, и чтобы ради своего молчанія не быть осужденнымъ отъ Бога, Даниилъ рѣшился возвѣстить о томъ державному. На вопросъ государя и святителя: „что имь дѣлать?“ Даниилъ, надѣясь на извѣщеніе Вожи, просилъ, чтобы собрали въ Переславль-Залесскомъ освященный соборъ, и молитвенно приступили къ открытию святыхъ мощей, призывая на помощь Господа и Его угодника.

Возвратясь въ Переславль, Даниилъ утѣшилъ всѣхъ вѣстію о разрѣшеніи открыть святыхъ мощей, потому что всѣ питали уваженіе къ князю Андрею. Хотѣли звонить, чтобы возвѣстить о томъ народу, но одни изъ соборныхъ священниковъ замѣтили: „повременить, доколѣ угодно будетъ Богу явить мощи раба Своего, мы же и безъ звона совершимъ молебное пѣніе“. Замѣчаніе это понравилось Даниилу, и звонить не стали.
Послѣ общаго молебна въ соборной церкви, всѣ пошли въ храмъ святителя Николая и, разобрали храмину надъ мощами, начали копать могилу. Собралось множество народа, отъ вельможъ и до простыхъ поселянъ, женъ и дѣтей, ни къ кому не званныхъ; пришли многие изъ чина священническаго и иноческаго со свѣчами въ рукахъ. Всѣ слезно молили Бога, да откроетъ имъ сокровище мощей. Обрѣтены были наконецъ мощи во гробѣ, обвитомъ береестою, нептъянными, хотя около нихъ было много гробовъ, полныхъ костей человѣческими. Мощи князя лежали отдѣльно отъ нихъ, какъ бы умащенныя миромъ, и испускали отъ себя чудное благоуханіе. Волосы святаго были русы и долгіе; рыбье, въ которыхъ подвизался онъ и по-гребень, цѣлы и чисты; но онъ былъ какъ бы скутаны на сторонѣ, съ мѣдными на нихъ пуговицами. Всѣ въ радости воздѣли хвалу Богу, но не осмѣлились поднять святыхъ мощей до тѣхъ поръ, пока не предувѣдомили святителя объ ихъ обрѣтеніи; крупицы бересты, освѣпныя при отграбаніи земли, съ вѣрою брали недуж-ные и исцѣлялись.

Даниилъ послѣдилъ послать прпѣвителя Константина съ радостно вѣстю къ митрополиту и великому князю, и они отъ себя прислали избранныхъ мужей для освидѣтельствованія мощей. Присланы были Чудовскій архимандритъ Іона, который послѣдствіемъ былъ архіепископомъ въ Суздаль, и Богородскій протопопъ Гурий, мужъ благочестивый. Отпѣвши молебенъ въ соборной церкви, они пришли со множествомъ священниковъ и иночовъ и простаго народа въ храмъ чудотворца и совершили надъ мощами панихиду. Но Чудовскій архимандритъ, какъ бы испытывая, сталъ допрашивать Даниила: „По какой причинѣ и съ чьего разрѣщенія началъ онъ отыскивать
монии? Старец отвечал, что предварительно извещал о том, митрополит и государя и с их позволения открыл мошниц святого князя, которого образ и службу представил испытующему. „Нас мое сие написано, говорит он, но—в старых книгах, какъ сами видите, гораздо ранье меня: просите народъ, что онъ видѣлъ, и какъ прикосновенія недуховные“.— Исцѣлившиеся были позваны и представлены Иона.

Одинъ изъ нихъ, именемъ Иванъ Овляча, сказалъ: „много лѣтъ страдалъ я головою, не получая ни малѣйшаго облегченія, такъ что не могъ поклониться, но какъ только прикоснулся къ мошницѣ, головная боль прекратилась“.

Послѣ этого исцѣленнаго подошла къ Ионѣ нѣкая женщина изъ Переславля и стала разказывать, что „три года болѣло у нея горло такъ, что не могла говорить; но, когда при обрѣтении мошней проглотила немного крупинъ отъ бересты, болѣзнь ей внезапно прекратилась, и она начала говорить, что могутъ засвидѣтельствовать съ се сосѣди“. Другая женщина, страдавшая много лѣтъ глазами, удостовѣряла, что „ее привели слѣпую къ святымъ мошамъ, и отъ прикосновенія къ нимъ она стала видѣть“.

Однако, не смотря на такія доказательства, неблагорасположенный къ Даниилу архимандритъ Иона продолжалъ испытывать его, утверждая, что будто-бы владыка митрополитъ ничего о томъ не знаетъ и ничего не приказывалъ. Прослезился Даниилъ и въ скорби отвечалъ: „о честѣйшемъ архимандритѣ! не будемъ искушать Святаго Духа, действующаго чрезъ чудныхъ Своихъ рабовъ. Не говори также, будто-бы ничего неизвѣстно великому отцу нашему и святителю. Богъ мнѣ свидѣтель, что изъ усть въ уста извѣстилъ его я самъ и не только его, но
и благочестиваго Самодержа, и по ихъ повелѣнію я осмѣлился открыть святыхъ мощи. Если, по забвѣнію, владыка не давалъ такого повелѣнія, или тутъ кроется какой либо умыселъ, то вотъ увидите, что съ вами будетъ: не для грубыхъ и неразумныхъ рѣчей прислали васъ святитель, но дабы удостоились благодатнаго дара для себя и для другихъ. Послѣ этого, въ духѣ прозорли-


ності, Даниилъ воззвѣстилъ о предстоявшемъ лишеніи престола самому святителю, и о многихъ скорбяхъ по- 


сланныхъ отъ него: одному—лѣтка съ отнятіемъ имущества, другому же смерть любимаго сына. Слово святаго старца впослѣдствіи исполнилось. — По малолѣтству госу- 


даря, бояре воздвигали другъ противъ друга крамолы, и первосвятитель Іоасафъ, ёлва не лишившійся жизни, 


сведенъ былъ съ престола, а на его мѣсто возведенъ новгородскій митрополитъ Макарій. Архимандрита Іону 


постигли многія муки, и отнято было у него все имущества, а у протопопа вскорѣ умеръ любимый сынъ его. 


Смутились слѣдователи, когда узнали о смерти вѣчное слово; но они отнесли печальну для нихъ рѣчь 


къ глубокой его старости. ободряя другъ друга тѣмъ, что отъ многихъ лѣтъ измѣнился смыслъ его, какъ это бы- 


ваетъ съ ними престарѣлыми. Но Даниилъ возразилъ имъ: „простите мнѣ, господинъ мои, то, что вамъ говорю 


по старчеству; хотя и грѣшень я, однако повторяю: никто изъ васъ да не усомнится о Божиемъ рабѣ — князѣ 


Andreѣ. И такъ сотворите то, что подобаетъ и повелѣнно вамъ“. Смѣрились наконецъ пререкавшіе старца. Они 


переложили мощи блаженнаго князя въ новый гробъ, видя, что совершенно цѣлы кости его и всѣ составы, 


обвили ихъ плащаницею, отпѣли надъ ними узаконенную службу и, погребши съ честію, возвратились во свояси.
Храмъ св. Николая чудотворца стали съ того времени называть храмомъ св. князя Андрея, переславского чудотворца; существовавший при немъ женский монастырь закрыть въ 1764 году.

Что побудило преп. Даниила столъ сильно ревновать обь открытіи мощей святаго князя смоленскаго,—неизвѣстно, потому что, разказывая иногда ученикамъ своимъ то, что созерцалъ, по крайнему своему смиренію никогда не называлъ себя, но говорилъ какъ бы о другомъ лицѣ и не открывалъ имени тѣхъ, которые ему являлись. Можно однако предполагать, что послѣдующий разказъ его относился къ новоявленному князю Андрею, потому что всѣдѣ затѣмъ сказалъ онъ ученикамъ: „не испытывайте много, но вѣруйте несомнѣнно, что не напрасно подвизался я о святыхъ мощахъ князя Андрея, ибо по истинѣ онъ есть Божій угольниковъ“.

Вотъ какую чудную повѣсть рассказывалъ имъ Даниилъ: „человѣкъ нѣкій въ г. Переяславѣ имѣлъ обыкновеніе ходить всегда вечеромъ по различнымъ церквамъ, для поклоненія святинѣ и для молитвы, (и это, безъ сомнѣнія, былъ самъ преподобный Даниилъ). Однажды случилось ему подойти къ церкви св. пророка Илии,—что у рѣки Трубежа,—которая была заперта. Во время молитвы увидѣлъ онъ другаго человѣка, также идущаго къ церкви, и скрылся отъ него за угломъ церковнымъ. Пришедшей послѣ него сталъ усердно молиться, съ частыми земными поклонами... и внезапно отверзлись двери церковные; тогда же, послѣ долгой молитвы, вышелъ онъ изъ храма, двери сами собою заперлись на своихъ замкахъ.

Таинственный мужъ направился къ берегу Трубежа, а созерцатель сего чуднаго видѣній, объятый ужасомъ, по-
слѣдовать за нимъ до самой рѣки, чтобы видѣть, куда онъ пойдетъ; но для него будто не существовало влажной стихии: какъ бы по суху прошелъ онъ по водамъ Трубежа и продолжалъ путь свой. Обрѣтши малый плотъ и шесть, сооружатель переправился чрезъ рѣку. То же видѣние повторилось ему въ церкви святаго Климентъ: опять молящемуся отверзлись двери храма и опять сами собою затворились, когда онъ вышелъ. Далѣе направился онъ къ церкви равноапостольнаго царя Константина и оттуда къ церкви апостола Филиппа: здѣсь совершалось тоже, что и въ церквахъ пророка Илія и святаго Климентъ. Потомъ опять спустился онъ къ рѣкѣ, и снова подняли его покорными ему воды. Но уже тотъ, кто издали за нимъ слѣдовать, не обрѣть для себя на рѣкѣ ни плота, ни ладья; и внезапно исчезъ отъ его взоровъ таинственный мужъ. Старецъ же прославилъ Бога, который способилъ его видѣть столь чудное видѣніе.

Въ лѣтописяхъ не сохранилось дѣяній князя Андрея, хотя и стоять имя его въ родословныхъ князей смоленскихъ *); одно только известно было по устному пре-

* ) „По родословнымъ спискамъ смоленскихъ князей того времени известны два князя Андрея—князь Андрей Владимировичъ и князь Андрей Теодоровичъ Омский. Но первый убитъ 1224 г. на р. Калѣ и слѣдовательно не кончилъ дней подвижниковъ въ Переяславлѣ. Отецъ князя Андрея Омскаго,—князь Теодоръ сыновей Омскихъ, былъ современникомъ великому князю Святославу Гордому († 1353 г.), тогда какъ смоленское княжество, при умноженіи князей смоленскихъ (ихъ было въ одно и тоже время до 17) раздроблено было на маленькія части. Не удивительно, что при дѣлахъ достойныхъ произошли ссоры между родичами, какъ это тогда бывало. По древнему памятнику, сынъ князя Андрея, князь Теодоръ, удалился въ Тверь. Конечно, въ тоже время и бл. князь Андрей, насущивъ тревогами жизни и ихъ
данію, что, по ненависти братьевъ своихъ, за пѣсколькою крамолу утопился онъ отъ лица ихъ и не только оставить княженіе, но и городъ, и домъ родительскій и, пришедши въ Переяславль-Залѣсскій, проживать никѣмъ не знаменный, близъ церкви святителя Николая, какъ бы одинъ изъ убогихъ, исправляя въ теченіе тридцати лѣтъ должность пономаря и претерпѣвая всякую нужду и скорбь; никто не зналъ, кто онъ и откуда пришелъ. Когда же преставился онъ, то нашли у него записку: „азъ есмь Андрей, единъ отъ смolenскихъ князей;“ нашли также золотую цѣлью и перстень, которые потомъ взялъ себѣ великий князь Ioаннъ Васильевичъ и за то далъ жалованье для церкви святителя Николая. По найденнымъ вещамъ и узнали о высокомъ происхожденіи преставлшагося. Кончину св. князя Андрея полагаютъ не раньше 1390 года (Жит. свв. Муравьев. Русск. свв. Филарета, арх. черн. Ист. росс. іер., ч. 4, стр. 545. Слов. истор. о свв., стр. 21).

Св. Кириакъ, патріархъ константинопольскій, управлялъ константинопольской патріархіею 16 лѣтъ, съ 225—241 года (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2, стр. 285).

ПРОКЛЫ, ЖЕНИ ПИЛАТА.

Разсказать о Проклѣ, женѣ Пилата, сохранился для насъ въ 19 стихѣ 27 главы Евангелія отъ Матея. Здѣсь мы читаемъ: „между тѣмъ, какъ сидѣлъ онъ (т. е. Пилатъ) на судейскомъ мѣстѣ, жена его послала ему сказать: „не дѣлай ничего праведнику Тому; потому что я правственною тяготою, скрылся изъ Смоленска, чтобы въ невѣдомости совершать подвизы благочестія“ (Русск. свв. Филарета, арх. черн.).
нынѣ во снѣ много пострадала за Негоъ. Сновидѣніе о Христѣ, которое благоволилъ Онъ ниспослать женѣ Пилата въ ночь, предшествовавшую осужденію Его на смерть, ясно показываетъ въ ней душу, доступную для истины и добра, а ее саму дасть основаніе уподоблять тѣмъ немногимъ ветхозавѣтнымъ людямъ, которые, будучи язычниками, однако и въ такомъ ихъ состояніи были достойны того, чтобы открыть имъ Богъ Свою волю.— Предостерегавшая мужа своего—не дѣлать никакого зла праведнику Христу, Прокла не могла оставаться равнодушною къ дальнѣйшей судьбѣ этого Праведника и къ Его учению и дѣлу: она увѣрowała во Христа и приняла крещеніе.
28-е: число.

Свв. мучч. Терентия и Неониллы и седми чадъ ихъ: Сарвилъ, Фота, Теодула, Иеракса, Нита, Вилы и Евники. Св. священномуч. Кириака, патриарха Иерусалимскаго. Св. великомуч. Параскевы. Пр. Стефана саввапта, творца каноновъ. Св. Арсения, арх. сербскаго. Свв. мучч. Африкана, Терентия, Максима и Помпия и иныхъ 36. Преп. Иоанна хозевита.

(Муч. Анны, матери Кириака. Препп. отецъ Фирминиана, арх. кесарийскаго, и Мелхиона пресвитера. Св. Феодрона, дочери царя Ираклия. Преставленіе пр. Іова, игумена почаевскаго. Священномуч. Неофита, еп. урбинскаго).

Свв. мучч. Терентия и Неониллы и седми чадъ ихъ: Сарвилъ, Фота, Теодула, Иеракса, Нита, Вилы и Евники.

Неизвѣстно время, когда жили свв. мучч. Терентий и Неонилла съ дѣтьми своими; неизвѣстно и мѣсто, гдѣ они пострадали **); известны только самыя страданія ихъ, которая были чрезвычайно жестоки.

**) Судя по восточнымъ именамъ греческимъ и сирецкимъ (Сарвиль, Бела), можно полагать, что мѣсто рождения ихъ и, вѣроятно, страданія есть востокъ и, можетъ быть, Сирія (Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й, зам. стр. 342).
Когда было узанано о том, что свв. Терентий и Неонилла со всем семейством своим исповедуют христианство, всѣх ихъ представили въ языческое судилище. Здѣсь ихъ стали убѣждать отречься отъ Христа и принести жертву идоламь. Благочестивая семья не слушала безбожныхъ убѣжденій, и предъ языческими судьбами, возбѣдравшими въ судилищѣ, открыто исповѣдывала Христа и хулила идолы, отказавшись отъ принесенія имъ жертвы. Такое отношеніе христианскаго семейства къ идоламъ, предъ которыми благоговѣли язычники, и восхваленіе Христа, Котораго они преслѣдовали, сразу опредѣлило участь семейства. Суды предали его на мученія. Мученія на этотъ разъ были до крайности жестоки. Свв. Терентія, Неониллу и дѣтей ихъ повѣсили и стали немилосердно строгать; потомъ свѣжія раны на ихъ тѣла, образовавшіяся отъ строганья, поливали ѳдкою жидкостію (оцтомъ), а снизу все тѣло поджигали. Нельзя представить себѣ силу этой боли, которую должны были испытывать святые; но они молчали и, укрѣпляя другъ друга терпѣніемъ, въ молчаніи молили Бога о дарованіи имъ силы къ перенесенію дальнѣйшихъ страданій. Двѣлись и приходили въ ужасъ язычники при видѣ терпѣнія мучениковъ; суды же стали придумывать новья мученія. Святыхъ велѣли колесовать; но они и это мученіе перенесли терпѣливо. Потомъ выпустили на нихъ зверей; звери не коснулись ихъ. Утоляя свою страсть къ мученію, суды приказали бросить святыхъ въ кипящую смолу; но смола производила на мучениковъ такое же дѣйствіе, какъ студеная вода. Видя, что ни что не дѣйствуетъ на святыхъ, суды приказали отсѣчь имъ головы, что и было исполнено. (Четьи-Минеи).
СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. КИРИАКА, ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО.

Св. священномуч. Кириакъ, въ мірѣ — Иуда, прославив- шийся тѣмъ, что указалъ св. благовѣрной царицѣ Еленѣ мѣсто, гдѣ находился крестъ Христовъ, на которомъ Онъ былъ распятъ, — былъ сынъ „честнаго пророка”, какъ сказали о немъ тѣ, которые представляли его св. Еленѣ. По обрѣтении креста, Иуда увѣролавъ во Иисуса и крестился; и послѣ того такъ проникся вѣрою во Иисуса, что рѣшился перенѣтить свой мирской образъ жизни на пническій и, принявъ постриженіе съ именемъ Кириакъ, за свою добродѣтельную жизнь возведенъ былъ впослѣд- ствіи на иерусалимскую патриаршую каѳедру, находясь на которой и претерпѣлъ мученическую кончину. Случилось это, какъ предполагаютъ въ царствованіе Юліана отступ- ника (361 — 363). Сей нечестивый царь, идя походомъ на Персию, прибылъ въ Иерусалимъ. Ему донесли о св. Кириакѣ. Задавшись цѣлію возстановить язычество и со- вершенно истребить христіанство, онъ не могъ оставить святаго въ покое и приказалъ схватить его и привести къ нему на судъ. Приведеннаго Кириака Юліанъ заставилъ отречься отъ христіанства и принести жертву цьоламъ; когда же Кириакъ отказался, повелѣлъ отру- бить ему правую руку, говоря святому: „этою рукой ты много написалъ посланій и многихъ отвратилъ отъ бо- говъ!" Послѣ этого въ уста его стали влиять расплав- ленное олово, при чемъ святаго положили на мѣдный раскаленный столъ. Святой терпѣлъ. Не насѣтивъ стра- сти своей мученіями святъ. Кириакъ, Юліанъ приказалъ бросить его въ кипящую смолу: когда же и это мученіе
терпеливо перенесъ св. мученикъ, его произнл копьемъ, и онъ скончался (Прологъ).

СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАРАСКЕВЫ.

Св. Параскева была дочь благочестивыхъ родителей, жившихъ въ городѣ Икони, въ Малой Азии. У нихъ не было другихъ дѣтей, и они съ любовию воспитывали ее, научая святой вѣрѣ и хранению заповѣдей Господнихъ. Они отпили ко Господу, когда Параскева была еще ребенкомъ, и оставили въ ея распоряженіе большое имѣніе. Но дочь не забыла наставленій добрыхъ родителей и, подражая дѣламъ ихъ, употребляла свое цѣннѣе не на наряды и роскошь, а на одѣяніе нагихъ, на пропитаніе голодныхъ, но угощеніе странниковъ. Она старалась также всячески распространять слово Божіе, и рѣшилась, наконецъ, не встапать въ супружество, но посвятить себя совершенно на добръя дѣла.

Въ то время началось страшное гоненіе на христіанъ, по повелѣнію императора Діокляніана. Въ Икони также былъ присланъ жестокій тюремщикъ. Язычники взяли дѣвичу Параскеву и заключили ея въ темницу. Правитель odобрілъ ихъ поступокъ и велѣлъ представить къ себѣ на судъ христіанку.

Лице Параскевы сіяло, какъ солнце, когда ею вели на судилище. Духъ Святый освящалъ ее, и теплая вѣтра озаряла лице ея не земною красотою. Всѣ удивлялись, глядя на нее; и самъ правитель, любуясь ею, сказалъ: „Что вы оклеветали эту прекрасную дѣвушку; можно ли губить красоту, которая такъ сияетъ? Скажи мнѣ, дѣвушка, имя твое“. — „Я христіанка, раба Христова“, твердо отвѣчала дѣва“. — „Не хочу слышать такихъ словъ“, сказалъ пра-
витель, „красота твоя склоняет на кротость, а слова твои возбуждают чи́ньть мой. Спрашивая имя твое?“ — „Мнě слéдовало, отвéчала Параскева, сказать тебé прежде имя вéчной моей жизни; теперь скажу название моего временнаго житія. Родители назвали меня Параскевою (Пятницей), потому что я в этот день родилась, и родители мои день этот, — день вольныхъ и животворящихъ сражений Господа нашего Иисуса Христа, — всегда почитали и проводили въ постѣ, молитвѣ и въ раздавании милостыни, воспоминание Владыку, Который на крестѣ пострадалъ за всѣхъ насъ“.— „Оставь пустыя слова твои, сказалъ правитель, принеси лучше жертву богамъ на́шymъ; и тогда я возьму тебя себѣ въ жены, и ты будешь госпо́днemъ всего моего имѣния и будешь въ большомъ почетѣ“.— „Я имѣю для себя Жениха на небесахъ, Иисуса Христа, и другаго мнѣ не нужно“ — отвѣчала Параскева.— „Жалѣю красоту вою и не наказываю тебя по юности твоей“, замѣтилъ на это правитель. „Не временнну красоту мою нужно жалѣть тебѣ, но самого себя, потому что ждетъ тебя вѣчная мука“.

Тогда правитель пришелъ въ ярость и втѣлѣ былъ юную дѣву, раздравъ на ней ея одежду. Онъ сначала щадилъ красоту ея, которая привлекала его; но потомъ, видя твердость святой, далъ волю мучителямъ... Израненную, еле дышащую, бросили ей въ темницу, гдѣ не думали найти ее живою. Но каково было удивление мучителей, когда на другой день увидѣли ее здо́ровою; лице ея также силою, не было и слѣда ужасныхъ язвъ, и она спокойно молилась. Наконецъ, когда она лежала полуумертвая, среди темной ночи, къ ней являлся свѣтлый ангелъ. Золотой сидящий полесь, былъ крестообразно сложенъ на его груди, въ рукахъ онъ держалъ
орудия страстей Господнихъ. „Возь что принесешь ты себя въ отраду, сказав ангелъ,—возь честный крестъ, терновый вѣнецъ нетленнаго Жениха и кошѣ, которыми произлено было ребро Его, и тросъ, которая начертала оставленіе грѣховъ миру, и губа, которая стерла преступленіе Адама; встань: тебя поцѣляеть Христосъ“. Послѣ этихъ словъ ангелъ омылъ ея раны, и мученица облобызала орудія страстей Христовыхъ.

Правитель, увидавши ее здоровую, сказалъ: „возь видишь, Параскева: боги наши помиляли красоту твою и возвратили тебя къ жизни“. Святая отвѣчала: „покажи мнѣ вашихъ боговъ, которыми приписываетъ ты мое выздоровление?“ Правитель приказалъ повести ее въ храмъ идольский. Вдѣлѣ Параскеву радовались, думая, что она наконецъ хочется поклониться идоламъ. Но святая, вошедши въ храмъ, стала увергать идоловъ на землю, начавъ съ идола языческаго бога Аполлона. Озлобленные язычники, увидавъ поверженіе идоловъ своихъ, просили правителя наказать святую, такъ оскорбившую ихъ языческія божества. Онъ приказалъ повѣсить ее на деревѣ и опалять ей ребра. Святая, претерпѣвая мученія, молилась ко Господу: „Господи Боже мой, Творецъ всей твари и Промыслитель! Ты трехъ отроковъ прохладилъ горячую печь, Ты первомуученицу Теклу отъ огня избавилъ: спаси и меня недостойную отъ рукъ мучителей моихъ!“ Молитва святой была услышана: пламень не жегъ ея, а вѣкъ ее распространился на окружающихъ ее язычниковъ: множество ихъ погибло. Народъ, видя чудо, увѣровалъ въ Господа, за Котораго страдала Параскева, и военчику: „великъ Богъ христіанскій!“ Видя волненіе въ народѣ, произведенное чудомъ, правитель, опасаясь возмущенія, приказалъ не мучить болѣе
Параксевы, но умертвить ее. Ей отсекли голову. Святое тело блаженной двы было честно погребено христианами, и над гробом ея совершались многия чудеса и исцеления. Мучитель св. Параксева был поражен смртю на другой день постъ мученической кончины ея. Онъ отправился на охоту. Во время езды разсвирился конь его и бросилъ его въ оврагъ. Упавши, онъ весь разшибся, при чемъ распались кости его, и онъ тотчасъ же умеръ (Четьи-Миней).

ПР. СТЕФАНА САВВАИТА, ТВОРЦА КАНОНОВЪ.

Изъ жизни пр. Стефана Саввайта, творца каноновъ, известно очень мало свтлднй. Мы знаемъ, что жилъ онъ въ VIII вѣкѣ и подвизался въ лаврѣ св. Саввы. Въ то же время, какъ жилъ Стефанъ Саввайтъ, подвизался въ той же лаврѣ другой Стефанъ, также святый, называемый пчаче чудотворецъ. Но Стефанъ Саввайтъ (творецъ каноновъ) оставался еще несколько лѣтъ послѣ того, какъ скончался чудотворецъ, т. е. послѣ 786 (795) г., такъ какъ описывается история пр. отцевъ, избѣнныхъ въ лаврѣ Саввы въ 788 (797) г.

Нравственный обликъ св. Стефана Саввайта ясно отпечатлекся въ повѣствованіи его объ избѣнныхъ отцахъ. „Тѣмъ, которые еще не очистили души своей отъ грѣховъ,—говорится въ этомъ повѣствованіи,—но еще носить ея запятнанной грѣхомъ,—тѣмъ подлинно слѣдуетъ только молчать. Они должны всего болѣе тайными воздыханіями умолять Испытующаго сердца, да освободить ихъ отъ рабства, тяготѣющаго надъ ними,—а не заниматься писаніемъ наставленій, которыя бы слѣдовало читать въ церкви. А если притомъ это будетъ какой

СВ. АРСЕНІЯ, АРХІЕПИСКОПА СЕРБСКАГО.

Св. Арсеній былъ сынъ православныхъ родителей, славянъ, жившихъ въ Сремѣ. Почувствовавъ въ себѣ вление къ уединенной жизни, онъ удалился въ монас- стырь и принялъ монашество. Большую часть жизни
провел онъ въ Жичскомъ монастырѣ, которымъ управлялъ тогда св. Савва сербскій. Поступивъ въ простые послушники, Арсенѣй вскорѣ за свою ревность къ подвижамъ опредѣлень былъ въ екклесіархъ, и пріобрѣлъ довѣріе къ себѣ св. Саввы, такъ что святитель, отправляясь первый разъ на востокъ, поручилъ Арсенію, тогда уже игумену, не только обитель, но и нѣкоторья дѣла каѳедры. По возвращеніи съ востока, св. Савва нашелъ въ Жичской обители такой порядокъ, какого только могъ желать.—Рѣшились на вторичное путешествіе въ Иерусалимъ и вмѣстѣ на отреченіе отъ каѳедры, святитель никого не нашелъ достойнѣе Арсенія, кто бы могъ заступить мѣсто его на каѳедрѣ, и онъ назначенъ его своимъ преемникомъ и посвятилъ его во архіепископа (въ 1233 году).

Св. Савва уже не возвратился живымъ въ Сербію: на возвратномъ пути скончался онъ въ Терновѣ. „Мошни его усердіемъ Арсенія чрезъ годъ перенесены были въ Милешовъ монастырь. Препмущественное вниманіе Арсенія, по вступлении на архіепископскую каѳедру, обращено бы теперь на устройство архіепископіи въ Печѣ—мѣстѣ болѣе безопасномъ, въ виду опасаемаго вторженія въ Сербію венгровъ, и на построеніе тамъ храмовъ въ честь ап. Петра и Павла. Мѣсто это было отыскано Арсеніемъ еще при жизни св. Саввы и свѣтлымъ Саввою было одобрено. Нападеніе монголовъ, врывавшихся въ Сербію изъ Венгрии въ 1242 г., останавливало успѣхи работы святительскихъ о каѳедральной обители, но продолжительное (30 л.) управление сербскою церковью дозволило усерднаго архіепископу совершить свои намѣренія относительно епископіи.—Скончался св. Арсеній 28 октября 1266 г.
Въ лѣтописи сербской записано одно изъ событий, свидѣтельствующее о прославленіи св. Арсения послѣ его кончины. Здѣсь разказывается, какъ однажды болгарскій князь Шишмани, владѣвший берегами Дуная, вторгнулся въ отечество великихъ Саввы и Арсения, вступивъ въ союзъ съ нечистыми полчищами татарскими. Онѣ хотѣли разграбить достояніе сербской архиепископии, которое хранилось въ каѳедральной церкви Спасовской; но тутъ на мѣстѣ, называемомъ Жидрѣло, постигло его достойное возмездіе отъ Бога, по молитвамъ святыхъ Симеона и Саввы и архіерея Христова Арсения. Ночью явилось странные знаменіе: столпъ огненный великий, сходившій съ неба, испускалъ лучи пламени и опалялъ вражью полки; явились и страшные мужи, вращавшіе огненное оружіе въ рукахъ, и поражали ихъ, какъ нѣкогда полчища асериевскихъ. Вѣжальъ въ ужасѣ Шишмани, и мѣсто землаго упокоенія Арсения спаслось отъ руки невѣрныхъ (жит. свв. Муравьева. Свв. Южн. сл. Филарета, арх. черн. Краткій очеркъ истор. церквей болгарск., сербск. и румынской. Е. Голубинскаго).

О свв. муч. АФРИКАНЪ, ТЕРЕНТИИ, МАКСИМЪ и ПОМПИИ и иныхъ 36, см. 10 апрѣля.
О пр. ЮАНЪ хозяйств см. 3 октября.

МУЧ. АННЫ, МАТЕРИ КИРИАКА.

Вмѣстѣ съ празднованіемъ св. муч. Кириаку, патріарху Іерусалимскому, замученному по преданію Юліаномъ отступникомъ, 28 октября празднуется также и матери св. мученика Анги, замученной вмѣстѣ съ нимъ. Она была очевидцей мученій ея сына и, не могши сносить ихъ, подошла къ нему, желая умереть вмѣстѣ съ нимъ. Ее
схватили и, пов'єсивши за волоски, начали строгать ее тело. Потом стали палить ее свечами. Это мучения не перенесла святая Анна и приняла мученическую кончину (Прологъ. Мѣсяцесл. Востока, арх. Сергія. Т. 2, стр. 286).

Преп. отцы ФІРМИЛІАНЪ, архіепископъ кесарійскій, и МЕЛХІОНЪ пресвятъ жили въ половинѣ III вѣка (Мѣсяц. Вост. Арх. Сергія, т. 2, стр. 286).

СВ. ФЕВРОНИИ, ДОЧЕРИ ЦАРЯ ИРАКЛІЯ.

Св. Февронія, не смотря на царское свое происхождение и на роскошь и богатство, съ нимъ соединяяся, съ юныхъ лѣтъ устремляла свои мысли въ пустыню, къ одиночной полутихійнической жизни. Такое направление мыслей юной Февроніи въ особенности поучительно потому, что росла она вмѣстѣ съ своими сестрами, въ духовной ихъ жизни совершенно отъ нея отличими. Не принявъ титула агвусты, какимъ украшались сестры ея, она подвижалась въ уединеніи, заботясь только о томъ, какъ бы не лишиться славы вѣчной, приготовленной для всѣхъ страданіями Сына Божія. Св. Іоаннъ († 595) патріархъ, желая помочь св. царевнѣ въ ея трудной подвигнической жизни, писалъ къ ней свое „посланіе“. „Хотя и уступивъ въ добродѣтели, говорилъ онъ здѣсь, не возносись добротою своею, чтобы за тщеславіе не отвратился отъ тебя Богъ... Если уловлена будешь когда-нибудь глазами, какъ Давидъ, худо отворшой окна; если глаза твои возмутия душу твою: закрой съ воздыханіемъ око твое, худо смотрѣвше. Иначе навыкъ грѣховный ведетъ споткнувшись къ худшему. Если имѣ-
енъ чистую одежду: не везде ходи въ ней, чтобы какъ-нiбудь не замарался... Упражняйся непрестанно въ св. Писаний. Какъ вино, когда пьютъ его, прекращаеть пе-чаль и производить въ сердцѣ веселость, такъ духовное вино, когда пьешь его, производить въ душѣ радость... Все настоящее слабье паутины, обманчивые сновидчнiй. Спаситель ублюаеть скорбящихъ, чтобы наслажденіе прiятнымъ не удерживало въ своей власти пристрастныхъ къ нему.... Если не можешь быть солнцемъ, будь по крайней мѣрѣ звездою, только восходи съ земли къ не-бу... Подвижники не намазываются муромъ: ибо это есть забота только низложенныхъ. Какую приносить пользу слоновою костю или серебромъ оправленный одръ? По- печени объ этомъ низшему.... Ты возжела дѣства? Храны заповѣдѣ, и Господь сохранит тебя.... Многія дѣвы понесли мученичество. Если же другie перенесли смерть, ужели ты не можешь превозмочь похоти? На-добно властоватъ не только надъ похоти, но и надъ гнѣвомъ.... Языкъ твой долженъ говорить не много.... Берегись, чтобы языкъ не погубилъ тебя: языкъ, гово- рить Іаковъ, заражаетъ все тѣло (3, 6)... Сладокъ ноч-ной сонь; но будь увѣренъ, что ничего нѣтъ сладке пѣ- нія псаломъ. Тебѣ тяжко снать на землѣ? Но вспомни, что мученики были повергаемы на горящие угли. У тебя очень горько во рту отъ поста? Но Христосъ для тебя вкусилъ желчи... Облегчай трудъ надеждою: за печалію слѣдуетъ радость".

ПР. ЙОВА, ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКАГО.

Преподобный Йовъ, игуменъ почаевскій, родился въ Галиціи, въ Покутской области, отъ благочестивыхъ родителей, по прозванію Желѣзовъ (около 1551 г.), и нареченъ былъ во святомъ крещеніи Иоанномъ. Жизнь въ родительскомъ домѣ, какъ ни была она кратковременна, имѣла сильное влияніе на образованіе благочестивыхъ наклонностей и всего вообще нравственнаго характера преподобнаго. Едва онъ выучился читать, какъ уже, конечно не безъ руководства родителей, сталъ знакомиться съ высокими образцами нравственной жизни, какіе онъ находилъ прежде всего въ жизни тезоименитаго ему Предтечи Господня Иоанна и потомъ въ твореніяхъ пр. Иоанна Лествичника и въ житіяхъ преподобныхъ Саввы Освященнаго и Иоанна Дамаскина. Чтение такихъ образцовъ высоконравственной жизни не могло не оставить следа впечатлительнной души Йоанна. Можно съ уврѣнностью сказать, что, подъ влияніемъ такого чтенія, еще въ родительскомъ домѣ возникли въ немъ тѣ духовныя стремленія къ подражанію высокимъ образцамъ древняго подвижничества, осуществленіемъ которыхъ служить вся послѣдующая жизнь преподобнаго. Правда, преподобный былъ, въ то время еще малолѣтнимъ; но, нужно замѣтить, что онъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ мальчиковъ и, будучи „маль возрастиомъ“, былъ, по словамъ писателя житія его— Доснекя, „совершень разумомъ“. Кромѣ занятія чтеніемъ душеопасительныхъ книгъ, на преподобнаго, во время пребыванія его въ домѣ родительскомъ, конечно, оказывала влияніе и вся вообще нравственная обстановка дома, живой примѣръ добродѣтельной жизни, какую, вели его родители. Вслѣдствие всего
этого въ юную душу преподобнаго съ раннихъ лѣтъ всѣяны были сѣмена строго-нравственнаго характера, какимъ отличался онъ во всю свою жизнь. Никогда слово и дѣло, знаніе и поступки не шли у него врознь, но всегда было между ними полное соотвѣтствіе. Во всей своей послѣдующей жизни преподобный никогда не стремился къ подражанію такимъ подвигамъ и добродѣтелямъ древнихъ подвижниковъ и святыхъ людей, къ какимъ не чувствовалъ себя способнымъ и какіе были не примѣнны въ его жизни; но всегда выбиралъ для подражанія лишь только то, что наиболѣе соотвѣтствовало его нравственной природѣ и потребностямъ той жизни, какую онъ проводилъ.

Духовная стремленія, какія возродились въ преподобномъ въ домѣ родительскомъ, не могли получить здѣсь полнаго удовлетворенія. Преподобнаго влекло къ единенію, къ пустьной подвижнической жизни. Влеченіе это было въ немъ такъ сильно, что взяло верхъ надъ сильной любовью его къ родителямъ, и онъ рѣшился оставить ихъ съ тѣмъ, чтобы удаляться въ монастырь. Ему въ это время было всего только десять лѣтъ. Выбравъ такое время, когда родители не были дома, преподобный тайно ушелъ изъ дома и прибылъ въ Угорницкой Спасо- Преображенской монастырь, находившійся въ Галиціи же, въ Карпатскихъ горахъ. Пришавъ къ нимъ игумена этого монастыря, онъ началъ умолять его принять въ число братіи. Черты лица преподобнаго обличали въ немъ юного избранника Вождя; такимъ во крайней мѣрѣ показался онъ игумену, и потому тотъ съ радостію принять его въ свою обитель и, заинтересовавшись имъ, долго съ нимъ бесѣдовалъ, вѣроятно, въ разговорѣ старался найти подтверждение первому своему
впечатлёнію отъ преподобнаго, и въ то же время, какъ умудренный подвижническимъ опытъмъ, стараясь настаивать преподобнаго, преподать внутреннему опытъмъ благочестивые совѣты. Поговоривъ съ преподобнымъ, игуменъ отправилъ его къ екклесіарху обители съ тѣмъ, чтобы тотъ обучилъ его монастырскому послушанію. Екклесіархъ исполнилъ повелѣніе игумена.

Со вступлениемъ въ монастырь начинается для юнаго Иоанна новая жизнь. И въ домѣ родительскомъ привыкъ онъ къ благочестивому образу жизни, имѣя при немъ живой примѣръ въ лицѣ родителей; но то были люди мирскаго благочестія. Здѣсь же, въ монастырѣ, представили ему люди, въ своемъ житіи старающіеся наглядно отобразить тотъ образъ жизни, какой парировалъ въ умѣ Иоанна отъ чтенія душеполасительныхъ книгъ, люди — благочестиія подвижническаго. Иоаннъ почувствовалъ, что онъ попалъ въ ту среду, куда влекли его духовныя стремленія, и вотъ онъ далъ имъ полную волю, съ увлеченіемъ, начавъ проходить первыя ступени подвижнической жизни. Не довольствуясь однимъ послушаніемъ, на которое поставилъ его екклесіархъ, юный Иоаннъ каждому пнюку старался угождать разными услугами. Онъ возводился, что пришло наконецъ время вполнѣ воспользоваться тѣми уроками богоугодной жизни, которое получилъ онъ при чтеніи образцовъ ея. Онъ вспомнилъ, что и Иоаннъ Лествичникъ, пришедши въ монастырь въ юныхъ лѣтахъ (15 л.), служившій братій и что то же самое раньше его дѣлалъ преп. Иоаннъ Дамаскинъ. Примѣръ же преп. Саввы Освященнаго побуждалъ его къ подражанію другимъ чертамъ подвижнической жизни. Объ этомъ преподобномъ, когда онъ въ отроковомъ возрастѣ жилъ въ монастырѣ Флавіанахъ, жизнеописатель его (Кириллъ
Скинегольский) говорит следующее: „онь (Савва) полу-
чил силу свыше и предался воздержанию, такъ, какъ
она обуздываетъ злыя помыслы и прогоняетъ тяжесть
сна. При воздержаніи онь трудился и тѣлесно, „потому
что помнить слова Давида, который зовывалъ къ Богу;
внѣд смирѣніе мое и трудъ мой, и остави вся грѣхи
моя (псал. 24, 18). Поэтому со всѣкимъ, смирѣніемъ и
ревностию душу свою очищать постомъ, а тѣло изнурали
трудомъ до изнеможенія и, имѣя въ упомянутомъ моно-
стирѣ Флавіанахъ 60 или 70 сподвижниковъ, всѣхъ пред-
вошелъ смирѣніемъ, послушаніемъ и благочестивыми тру-
дами“. Имѣ предъ собою такой примеръ, юный Іоаннъ
всакое дѣло старался исполнять съ кротостью и смире-
ніемъ и вообще подвизаться добрымъ житіемъ и успѣ-
вать въ добродѣтели. И такія старанія его не были тщет-
ными. Видя благонравіе, примѣрную кротость и глубокое
его смирѣніе, игуменъ, съ общаго согласія, возложилъ
на него иноческій санъ, на двѣнадцатомъ году возраста,
и назвалъ его Іовомъ. Съ этого времени просвѣщенному
уму юнаго инока сталъ предосѣдать новый нравствен-
ный образецъ для подражанія. Такъ образецъ жизни
вѣтхозавѣтнаго праведника, многострадальнаго Іова. И
юный инокъ изучилъ этотъ образецъ и много нравствен-
ныхъ чертъ въ жизни вѣтхозавѣтнаго Іова осуществилъ
въ своей собственной иноческой жизни. „Не именемъ
tолько, говорить о юномъ Іовѣ писатель житія его До-
sнцевъ, но и самыми дѣломъ многоболѣзненному оному въ
вѣтхомъ завѣтѣ Іову блаженнѣйшій отецъ нашъ Іовъ не
tолько уподобился, но лучше скажу во всѣхъ противно-
stяхъ житія далеко превзошелъ. Потому что у того скорбь
отъ скорби, болѣзнь отъ болѣзней рождалась попущен-
емъ Божіимъ; этотъ же добровольно, по собственному
своему желанию, томился, не щадя себя, при прохождении степеней жесточайшего подвижнического жития". Впоследствии, при дальнейших подвижнических опытах, отчрезвычайного измождения плоти "прогнило тело его и даже отпало от костей;" до такой степени сильно было к преподобном Иову стремление к подражанию жизни того многострадального ветхозаветного пра- ведника, имя котораго он принял в монашествѣ.

Жизнь преп. Иова, по принятин имъ иночества, насколько была чиста и безукоризнenna, не смотря на всю тяжесть иноческаго подвида, что Досией въ написанномъ имъ житиі преподобнаго уподобляется его ангелу. "Быть, — говорить онъ о преподобномъ, — иногда весьма искусный, не такъ лгатъ, какъ добродѣтелыми украшенный, живя посреди братіи, какъ ангелъ... и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе совершенствоваться въ добродѣтели". Такъ умудрился преподобный и, не смотря на юность свои лѣта, сталъ примѣромъ и образцомъ для братіи, своимъ поведениемъ давая имъ видѣть достоинства и недостатки ихъ, или, какъ говорить Досией, "быть всѣмъ на позорѣ и на пользу".

Такое житіе препод. иначе въ Угорницкомъ Преображенскомъ монастырѣ прославило его во всей Галиціи. Не только простой народъ, но и многие знатные вельможи стекались въ Угорницкій монастырь, чтобы взглянуть на преподобнаго и получить отъ него совѣтъ на душевную пользу и назиданіе, или же испросить отъ него благословенія и молитву за себя. Преподобный не отказывалъ въ просьбахъ и назидалъ всѣхъ примѣромъ высокаго благочестія.

Преуспѣвъ день ото дня въ добродѣтели и достигнуль совершенного возраста, т. е. 30 лѣтъ, преп. Иовъ возвѣ-
денъ былъ на степень священства, хотя по глубокому снисшению п'ядого отъ этого сана; и съ т'ихъ поръ священникъ подвижнической и благочестивой жизни его возсиялъ еще болъе. Онъ сталъ пзвѣстенъ не только въ Западной Руси, но и въ странѣ польской.

Между т'ымъ въ Западной Руси, по допущенiu Божию, послѣдовало тяжкое испытанie для православной церкви: Около этого времени (именно въ 1566 г.) введены были въ Польшу и Литву Іезуиты. Эти фанатически приверженцы католичества взяты съ неразумными ревнителями по в'ер'ь польскими магнатами начали преслѣдовать православie и православныхъ и водворять между ними унию, т. е. стараться обратить ихъ въ католичество. Православные христіане и ихъ храмы предаваемы были поруганию. Только священники обители были убѣжцемъ и оплотомъ гонимому православію противъ ревнителей латинизма. Поборникъ православія, Константинъ Константиновичъ, князь Острожскій и Дубенскій, въ виду этого послѣдняго обстоятельства обратилъ свое особенное вниманіе на внутреннее и вѣдмее благоустройство православныхъ обителей и главнымъ образомъ на поддержание въ нихъ духа истинно-христіанскаго православнаго монашества. Ему хотѣлось видѣть въ инокахъ, находящихся въ этихъ обителяхъ, истинныхъ монаховъ, какими они должны быть по указаніямъ законоположниковъ монашества,— людей въ особенности твердыхъ въ в'ер' и проводящихъ свои увѣренія въ жизнь,—людей съ полными соответствииемъ между словомъ, чувствомъ и дѣломъ, и стойкихъ противъ соблазновъ иночества и ересей. Онъ желалъ ездить православные монастыри, находящіеся въ его общирныхъ владѣніяхъ, разсадниками такихъ истинныхъ представителей православнаго монашества, и чрезъ
это противопоставить ихь съ одной стороны протестант-скихъ общинахъ, съ другой — католическихъ монашескихъ орденахъ и въ особенности иезуитскому.

Такой задачъ князя Острожскаго всего болѣе соответствовала богоугодная жизнь пр. Іова. Острожскій зналъ, что преподобный съ детства любилъ заниматься книжнымъ чтениемъ и старался подражать въ своей жизни высокимъ образцамъ древняго монашества. Зная это, онъ не разъ обращался къ игумену Угорницкаго Преображенскаго монастыря, усердно просилъ его отпустить блаж. Іова въ Крестовоздвиженскую обитель, находившуюся въ городѣ Дубенѣ, на островѣ,—для того, чтобы онъ своимъ примѣромъ показалъ инокамъ этой обители „образъ трудолюбиваго и богоугоднаго житія“, чтобы наказалъ братію и руководилъ ея въ жизни духовной. Съ при- скорбиемъ выслушивалъ эти просьбы князя игуменъ Угор- ницкій; но такой какъ онъ повторялись безпрестанно, то долженъ былъ отпустить съ миромъ блаженнаго подвиж- ника въ Дубенскую обитель. Іовъ отправился.

Въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ конечно уже знали преподобнаго Іова по слухамъ объ его святоподобной подвижнической жизни, и потому вскорѣ по прибытии его туда онъ, по настоятельнымъ просьбамъ всей братии, избранъ былъ въ игумена этого монастыря. Это званіе налагало на преподобнаго новые обязанности, которыя въ виду угнетенного состоянія православія въ западномъ краѣ въ то время—съ одной стороны, и въ виду особен- наго положенія Дубенскаго Крестовоздвиженскаго мона- стыря съ другой,—были въ особенности тяжелы. Кресто- воздвиженскій монастырь находился при самомъ городѣ, бывшемъ однимъ изъ видныхъ центровъ тогдашней общественной жизни, и по необходимости долженствовалъ
быть святительским для окрестного населения. Не смотря однако на всѣ тягости игуменскаго служенія въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ въ то время, преп. Иовъ сознавался посвятить себя этому служенію; пбо на то и званъ былъ онъ сюда княземъ Острожскимъ.

Сдѣлавшись игуменомъ, преподобный Иовъ прежде всего сталъ заботиться о возстановленіи порядка въ жизни монастырской, бывшаго въ то время не въ одномъ только Крестовоздвиженскомъ, но и во всѣхъ вообще юго-западныхъ монастыряхъ того времени, въ крайнемъ упадкѣ. Современникъ препод. Иова, бывшій игуменъ Троиц-Сергиевой лавры, старецъ Артемій, писалъ о тогдашнемъ общежитіи слѣдующее: „о общежительномъ чинѣ обрѣтѣ архіі писано отъ святыхъ, яко прежде многихъ летъ разрушился таковое жительство“.— Стремясь къ возстановленію порядка въ общежитіи монастыря, преподобный обратился къ уставу Студійскому, который строители монастыря положили въ основу устроенаго ими монастырскаго общежитія. Понятно, что въ современномъ ему состояніи общежитія, во вѣтренномъ его по- печенію монастырѣ, онъ нашелъ много отступлений отъ основнаго устава жизни въ этомъ монастырѣ. Въ сту- дийской обители преп. Теодора Студита, по образцу которой первоначально устроена была обитель Крестовоздвиженская, съ наступлениемъ великаго поста монастырскія врата затворялись и открывались для мирянъ только въ Лазареву субботу. Въ абонскомъ уставѣ 971 года, составленномъ подъ редакцію студійскаго игумена Евени- мія, и слѣдовательно имѣющемъ сходство съ студійскими уставами, предусматривалось и для скитниковъ и для об- щинножителей, чтобы въ святую четырнадцатицу всѣ, какъ подвизающіяся наединѣ, такъ и живущіе общинно,
пребывали въ безмолвії и не ходили бы одинъ къ дру-
гимъ безъ благодарной причины, или безъ крайней
нужды, или безъ потребности вращенія худыхъ и срам-
ныхъ помысловъ. Да и игуменамъ не дозволяется въ эти
святые дни, кромѣ субботы, производить работы, или явно
dѣлать что либо другое, кромѣ духовного. — Врядъ-ли
соблудалось все это въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ
до игуменства Іова; между тѣмъ какъ онъ возстановилъ
такой порядокъ жизни въ монастырѣ во время святой
четыредесятницы. Есть предание, что князь Константинъ
Острожский, питая особенно уваженіе и любовь къ Ду-
бенскому Крестовоздвиженскому монастырю, на первой
недѣлѣ великаго поста удалялся сюда для молитвы и
поста, приготовленія себя къ исповѣдѣ и св. причастію,
тѣмъ съ прежнимъ одѣяніемъ и облегался въ инческое.
Слѣдовательно въ Крестовоздвиженскомъ
монастырѣ при Іовѣ существовало затворничество въ
нѣкоторыхъ седмицахъ великаго поста. — Устроивъ такой
порядокъ общежитія во время святой четыредесятницы,
преп. Іовъ заботился, конечно, и вообще о возвышеніи
управленія порядка инческой жизни въ монастырѣ и о
возвѣденіи ся къ высокому образцу ся, какой начертанъ
былъ въ основномъ уставѣ монастыря.
Заботясь о возвышеніи общаго уровня въ инческой
жизни въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ и
подавая инокамъ своею собственную жизнію благой при-
мѣръ для подражанія, преподобный Іовъ обратилъ также
большое вниманіе на поднятие внутренней, духовной инчес-
ской жизни во вѣтренной ей обители, побуждаемый
къ этому помимо своего собственного добровольного рас-
положенія, и требованиями основнаго (Студійскаго) мо-
настырскаго устава, по которому онъ возстановлялъ и
ви́шний порядокъ иноческой жизни въ монасты́рѣ. По этому установу, настоя́тель каждую седмицу нѣсколько разъ долженъ былъ назидать братию или самъ, или чрезъ кого-либо другаго. Съ увѣренностью можно сказать, что Іо́въ не опустительно исполнялъ такое требований устава. Такъ, напримѣръ, въ первыя шесть недѣль великаго поста, за исключеніемъ субботы и воскресныхъ дней, въ Крестовоздвиженскомъ монасты́рѣ предлагались братіи чтеній изъ Лѣствицы преп. Іоанна Синаяскаго. Между рукописями обители сохранилась современная преп. Іову Лѣствица преп. Іоанна Синайскаго, съ указаниями чтеній изъ нея въ теченіе шести седмицъ великаго поста, на каждый день недѣли, за исключеніемъ субботы и воскресныхъ дней. По истеченіи шести недѣлей, т. е. послѣ Лазаревой субботы, когда нѣсколько смягчалась строгость поста и духовныхъ подвижовъ, назидательныя чтенія въ Крестовоздвиженской обители не прекращались; но то были чтенія уже иного характера,—онь состояли изъ святоотеческихъ и собственного сочиненія преп. Іова словъ и бесѣдъ, излагающихъ важнѣйшіе моменты и тайны нашего искуплѣнія. Что именно въ такомъ порядкѣ и съ такимъ характеромъ предлагались чтенія въ Крестовоздвиженскомъ монасты́рѣ во св. четырнадцатицѣ и послѣ нея, на это кромѣ сохранившагося до насъ современнаго пр. Іову экземпляра Лѣствицы Іоанна Синаяскаго, указываетъ и недавно (1882 г.) сдѣлавшаяся известной собственнопечатная рукопись преподобнаго Іова, по которой, вѣроятно, и велись пѣмъ чтенія въ монасты́рѣ послѣ Лазаревой субботы, до которой читали по Лѣствицѣ.

Поставивъ на надлежащую высоту иноческую жизнь съ вѣчной ея стороны и прилагая усердныя старанія
къ возвышению ея со стороны внутренней, духовной, неутомимый труженикъ и св. подвижникъ, игуменъ Іовъ, не останавливался на этомъ. Напльвъ иноврцевъ, еретиковъ и сектантовъ, волновавшихъ современное преп. Іову православное русское общество, указывалъ ему на новое поприще для его дѣятельности, которое онъ не считалъ для себя чуждымъ. Онъ былъ далекъ отъ той мысли, что игуменское званіе обязываетъ его къ попеченію объ однихъ лишь исключительно монастырскихъ нуждахъ, хотя попеченіе о нихъ считалъ первою своею обязанностью: онъ поставлялъ свои долгъ стремиться къ тому, чтобы ввѣренный ему монастырь не было лишь только достойнымъ жизнью инона обугляющимъ окружающіе его мірскіе общества, но и учителскимъ словомъ, примѣнительно къ обстоятельствамъ и положенію этого общества. Въ виду этого онъ приложилъ усиленія старанія къ обличенію египетскій проповѣди, или католичества, рѣко возставая противъ ученія о совершеніи таинства евхаристіи на опрысконахъ и защищаю употребленіе кусаного хлѣба. Еще болѣе усилий направилъ преп. Іовъ къ обличенію протестантствующихъ сектъ *, старавшись предохранить отъ нихъ православное общество.

Такая дѣятельность преп. Іова въ званіи игумена Ду-

*) Всѣ эти секты выродились изъ социніанства, или обновленнаго древнаго арианства, занесеннаго въ западный край въ 1531 г. нѣкими братьями Левіемъ и Фаустомъ социнами, по прозванію которыхъ получила название и самая секта. Социніанство выдѣляло изъ себя секты: евіонитовъ, меннонитовъ, анабапстовъ, раковъ, куянъ, нурковъ. — Общий характеръ ученія этихъ сектъ, а также и подробности обличенія ихъ препод. Іовомъ, изложены въ статьѣъ объ Іовѣ, какъ духовномъ писателѣ (Страниццъ 1883 г. окт.).
бенскаго Крестовоздвиженскаго монастыря возвысила этот монастырь предъ другими Дубенскими монастырями и доставила ему громкую известность. Православные князья, господа и народъ съ разныхъ мѣстъ стекались въ обитель Дубенскую, въ особенности же къ самому блаженному игумену ея, „стужая ему, — какъ говорить писатель житія его Досифей, — честию и похвалами“.

Но суетная слава мира сего начала смущать емрьнаго труженика и св. подвижника, не исказавшаго славы у человѣка и желавшаго имѣть свидѣтелемъ трудовъ своихъ и подвизовъ единаго Тайнопретеля Бога. При томъ же личная наклонности преп. Иова влекли его къ уединенной, пустынной жизни, где бы онъ могъ подвизаться не въ званіи настоятельскомъ, а какъ простой инокъ. Къ этому присоединились еще неудовольствие и нѣкоторые неприятные столкновенія съ княземъ Дубенскимъ Константиномъ Константиновичемъ Острожскимъ, который, хотя и уважалъ пресвѧтнаго, однако не всегда действовалъ согласно съ его взглядамъ.— Влѣдствіе всего этого преп. Иовъ, послуживъ по мѣрѣ силъ своихъ и возможности на пользу Дубенскаго Крестовоздвиженскаго монастыря и возвысивъ его предъ другими Дубенскими монастырями, оставилъ этотъ монастырь послѣ двадцатилѣтняго управления имъ и удалился на Почаевскую гору, — въ ту обитель, которая теперь извѣстна подъ именемъ Почаевской лавры *)

*) Почаевская лавра находится въ вѣстяхъ Почаевъ, Волынской губерніи, Кременецкаго уѣзда. Первоначаль но здѣсь было только небольшое селеніе; оно и теперь существуетъ къ северу отъ лавры, подъ именемъ Стараго Почаева. Вся Почаевская окрестность, перервзванная хребтомъ отразлей Карпатскихъ горъ въ разныхъ направленияхъ, удивительно разно
Преподобный Иоан прибыл тогда в то самое время, когда обитель на Почаевской горе только еще начинала благоустраиваться, по перенесении туда из дома благочестивой владетельницы Почаевской чудотворной иконы Богоматери. В обители не существовало еще и игумена. Почаевские инонки чрезвычайно обрадовались прибытию преподобного и стали упрашивать его принять над ними игуменство. Но не для этого шел на Почаевскую гору Иоан. Он искал места для уединенных подвигов, и Почаевская гора привлекала его своим образом и притягательной местностью.

Начало жития иноческого на месте, где теперь стоят лавра Почаевская, относится ко времени нашего правления на Руси татарского хана Батыя и именно, — по сказанню „Книги яковья и документов“, составленной в 1661 г и хранящейся в настоящее время в лавре,—в 1240 году. В этой книге под заглавием „Гора Почаевская“ она описывается так: два православные инонки (выходцы из Киева-печенерского монастыря, бывшего в то время татарского погрома) подвизались в пещере на том месте, где теперь стоит церковь и здания монастырские. Один из них увидел однажды с соседием, насшем вблизи стадо овец, Пресвятую Деву, стоящую на вершине в столп огненном. Когда они приблизились к месту, где было явление, то нашли оттиснутое на камне изображение правой стопы, наполненной водой. Этот оттиск, находящийся теперь в большой церкви, доньне источник воду, и благочестивые христиане почерпывают ее в душевную и телесную пользу. Чудное явление Богоматери было, как можно полагать, первым знамением особенного благоволения Божия к убогому жилищу подвижников.
сравнительно отдаленных нахождений от шумной городской жизни и пустынностью местности, тогда еще бывшей в безызвестности и еще не успевшей прославиться чудною иконой Богоматери. Не думал препод. Иоан игуменствовать в Почаевской обители, он хотел подвизаться адъе простым иконом; но по смирению

Впоследствии не оскудевали новые доказательства благоволения Божия в святому месту. В 1539 г. проезжал по Волыни греческий митрополит Неофит. В тринадцати верстах от Почаева, в деревушке Орёл, митрополиту этому пришлось остановиться. Деревушка эта, бывшая в то время обширнейшим мостечком, принадлежала одной из богатейших православных владетельниц на Волын*, Анна Тихоновна Гойской. Митрополит, по просьбе Гойской, остановился в ее доме и, посетив у нея несколько дней, отблагодарил достойную странноприимницу и благословил ее при отъезде древнею иконою Богоматери. Несколько времени святая икона хранилась в доме благочестивой госпожи, как заветный дар святителя. Но град, верху горы стоящий, укрытся не может; Пресв. Дева вняла молитвенному благословению святителя и скоро явила обилице благодатных знамений. Сперва необыкновенного святъ, окруженный при святом изображении, потомъ сонгла вдвинула самой владетельницы, наконецъ чудесное исцеление брата ея отъ природной слѣдь послѣ усердной молитвы предъ иконой, были явными доказательствами, что икона, пожертвованная святителемъ, — икона чудотворная. Послѣ того благочестивая Гойская, исполнив слова евангелия: «Се поставляются святые подъ спину, но на священника, да святит всѣмъ» (Мате. 5, 15), торжественно перенесла икону въ церковь иконъ, жившихъ въ городъ Почаевской, — сооруженную при на доброхотный подаяние, по славу Успенія Божіей Матери, — и хранила ее охранин. Это было въ 1597 году. Съ этого времени и начинается извѣстная история монастыря Почаевскаго. Въ знакъ своего особенного усердія въ месту, освящен-
своему не мог отказать в отъ предложении. Къ тому же онъ надѣялся, что здѣсь, въ Почаевской обители, при управлении ею, у него останется много времени и для пустынныхъ уединенныхъ подвиговъ, и что слѣдовать, служа обители, онъ найдетъ возможность удовлетворять и завѣтнымъ стремлениемъ своей души. И вотъ онъ согласился и избранъ былъ во игумена.

Положение, въ какомъ находилась тогда новосоздав- 
шаяся Почаевская обитель, указывало препод. Іову на занятія практическаго характера. Въ то время здѣсь, на мѣстѣ бывшаго пустынножительства, только еще начи- 
нало устраиваться общежитіе. Преподобный прежде всего позаботился о построеніи каменнаго храма вмѣсто дере- 
вяннаго, построеннаго древними иноками Почаевскими 
близъ скалы на доброхотныя подаянія жертворавителей и 
теперь пришедшаго въ ветхость. Позаботился также о 
прочномъ обеспечении средствъ на содержаніе монастыря, 
выхлопотавъ припину къ нему различныхъ земель и 
угодій. Кроме того, прилагалъ стараніе къ устройству въ 
монастырѣ колодцевъ, прудовъ, огородовъ, садовъ и т. п. 
Во всѣхъ этихъ работахъ онъ самъ съ любовью припи- 

ному Заступницѣ рода христіанскаго, Гойская вѣсть съ тѣмъ положила быть на горѣ Почаевской новому общежительному 
монастырю, вмѣсто бывшаго тамъ монастыря пустынно-житель-
наго, и устроила деревянную зданіе монастырскія, снабдивъ 
монастырь нужными средствами къ содержанію братіи. Кроме 
того, благочестивая строительница извѣзла въ своеемъ завѣща-
ніи непреквѣную волю, чтобы иноки, обитавшіе въ монастырѣ 
Пochaevskомъ, храненію которыхъ вѣтренъ былъ завѣтный даръ 
святителя, былъ не иное вѣрное посвященія, какъ толь гре- 
ческаго, православнаго. („Гора Почаевская“ напеч. въ Лаврѣ 
1803 года. Слава Богоматери ИІІ, 2, 111—113).
малъ дѣятельное участіе. Собственными руками насаждать онъ плодовыхъ деревьевъ, прививалъ ихъ, окачивалъ. Устроенный имъ садъ и до сего времени существуетъ у подножія Почаевской лавры. Самъ же копаль онъ озеро и обносилъ его плотинами. Озеро этъ также существуетъ и теперь за оградою монастыря Почаевской лавры.—Всѣ такія занятія, какъ напримѣръ садоводство, такъ живо напоминающіе о судьбахъ церкви Божией на землѣ и о многихъ обстоятельствахъ домостроительства нашего спасенія (Быт. 9, 8—18; Псал. 79, 9—18; Ис. 5; Іоан. 18, 1), и такъ наглядно объясняющіе многія евангельскія истины о благодатной жизни во Христѣ (Іоанъ 15), о плодоношеніи добрыхъ дѣлъ, были для преподъ Іова, вмѣстѣ съ исполненіемъ игуменской заботы о благоустройстве монастыря, любимыми занятіями его, какъ подвижника, каковыми подражалъ онъ многимъ древнимъ подвижникамъ Христовымъ.

Въ самомъ началѣ такихъ заботъ и постепенно пр. Іоанъ, направленныхъ къ созиданію и благоустроению Почаевской обители, обитель эту постигло несчастье. По смерти благочестивой владѣтельницы Почаевской, Анны Гойской, которая ввѣрила монастырю храненіе чудотворной иконы Богоматери, всѣ владѣнія ея и самая Почаевская обитель перешли по наслѣдству къ Вѣльскому каштальяну, впослѣдствіи Сандомирскому воеводѣ Андрею Ферлею. Онъ, будучи лютеранскаго вѣроисповѣданія, ненавидѣлъ Почаевскую обитель и обитавшихъ въ ней иноковъ. Поэтому всѣми мѣрами старался дѣлать имъ притѣсненія: отнялъ у нихъ земли, пожертвованная имъ Гойскою, запретилъ даже давать воды, которую иноки брали въ Почаевѣ, такъ какъ своего колодца въ обители тогда еще не было; не допускалъ усердныхъ богомольцевъ на поклоненіе ико
нъ Богоматери и явию хулисть самую чудотворную икону. Затѣмъ, наконецъ, желая совершенно уничтожить обитель Почаевскую, онъ задумалъ отнять у иноковъ икону, предполагая, что они, лишясь ея, не останутся на мѣстѣ и разойдутся въ разные стороны. Въ 1623 году, июня 19-го дня, онъ послалъ слугу своего Григорія Козенскаго съ воинами-лютеранами въ Почаевскую обитель съ оружиемъ, приказавъ разграбить ее. Григорій, воровавшись въ монастырь, устремился въ храмъ Богоматери и похитилъ чудотворную икону Богоматери и вмѣстѣ съ нею всѣ церковныя драгоцѣнности, какія только наполняли въ храмѣ, какъ то: сосуды, священныя одежды, золото, серебро, земчуги и всѣ серебряныя изображенія, принесенныя въ храмъ тѣми, которые, по молитвамъ чудотворной иконы Богоматери, исцѣлены были отъ разныхъ болѣзней. Огромивъ всѣ сокровища монастыря, Григорій привезъ ихъ вмѣстѣ съ иконою Богоматери въ городокъ Козинъ въ имѣніе Андрея Ферлея. Ферлей чрезвычайно обрадовался такому беззобному дѣлу и, не зная, что еще предприять къ поруганію святыхъ, рѣшился на слѣдующій кощунственный поступокъ. Онъ призналъ свою жену, надѣлъ на нее священныя одежды, далъ въ руки св. потиръ (чашу); и она въ такомъ видѣ при больномъ собрании гостей стала хулисть Богоматерь и дивную Ея икону.

Между тѣмъ иноки Почаевскаго монастыря вмѣстѣ съ итуменомъ своимъ Иовомъ были крайне опечалены богохульнымъ поступкомъ наслѣдника Гойской—Ферлея. Дѣло Иова и всѣ заботы, какія началъ прилагать онъ къ благоустройству новосозидаемой Почаевской обители, готовы были рухнуть и не принести той пользы, которую утѣшалъ себя преподобный труженикъ въ своихъ неусты-
ных попечениях о новой обители. Какие меры ни предпринимали иноки, судьбы игумену к возвращению в обитель похищенных вещей, но не имели успеха. Зная, с какой злостью радостно приняла Ферлея икону Богоматери от похотителя и будучи убеждены, что добровольно он никогда не возвратит икону в обитель, иноки стали думаться того, чтобы он отдал им хотя прочее похищенное, то есть священные сосуды и одежды, золото, серебро и проч.; но и этого не добились они от сребролюбивого Ферлея.

Тогда сама Владычица пришла на помощь преподобному игумену Почаевскому—Гову и братии. За копунственное обращение с Своей иконой, Она предала жену Ферлееву тяжкой болезни, которая не прекращалась до тех пор, пока чудотворная икона не была возвращена в Почаевский монастырь; утварь же и сокровища церковные так и остались в руках святотатца. Лишение утвари и сокровищ не могло не отозваться на материальном благосостоянии монастыря. К тому же вследствие бывшего около этого времени нападения на окрестные страны от Хмельницкого и татар, и богомольцы в монастыре стали являться на поклонение чудотворной иконы весьма редко. Монастырь обеднел; многие нюки почаевские удалились в другие обители. Но преподобный игумен почаевский, верный самому себѣ, не оставил Почаевской горы. Надъясь на помощь вышеней Покровительницы горы, онъ съ такими же усердiemù, какъ и ранѣе, по мѣрѣ силъ своихъ старался о возсоздании обители; и надежда не посрамила преподобнаго. Чудеса, которые снова стала источникъ икона всѣхъ, съ вѣрою къ ней притекающимъ, стали съ прекращенiemъ непрятельскихъ нападений привлекать въ обитель богомольцевъ,
а съ ними потекли въ обитель и богатства. Снова возраставала обитель Почаевская. Многие благочестивые христиане сочувственно относились къ трудамъ и заботамъ Иова объ обители и помогали ей своими матеріальными средствами на благополучье ея и благоукрашенія. Впослѣдствіи, именно въ 1649 г., знатные и богатые окрестныя паны—Теодоръ Грицевичъ и Домашевскій и панна—Ева Бережецкая, питая большое уваженіе къ чудотворной Почаевской иконѣ Божией Матери, сообща построили въ обители большую каменную церковь во имя св. Троицы, благолѣпно ея украсивъ.

Заботы преподобнаго Иова о благоустройства обители не смѣшили ему, какъ ранѣе и предполагалъ онъ, предаваться подвижамъ подвижническимъ. Если въ раннемъ своемъ возрастѣ, еще въ бытность свою въ Угорницкомъ Спасообразенскомъ монастырѣ, преподобный уже удивлялъ своихъ сподвижниковъ и жиль, „какъ ангель“ среди монастырской братіи, „быть всемъ на позоръ и на пользу“, то что сказать о подвигахъ его теперь, когда онъ уже умудрился въ подвижничествѣ? Прежде всего преподобный Иовъ, разъ избралъ себѣ образцы для подражанія подвижническаго, остался въренъ имъ и теперь. И въ Почаевской обители, такъ же, какъ и ранѣе въ Угорницкомъ Спасообразенскомъ монастырѣ, онъ во многомъ слѣдовалъ примѣру „наставника пустынскаго“, преп. Саввы Освященнаго. Вотъ доказательство этого. „Отецъ нашъ Савва, говорится въ житіи Саввы Освященнаго, — будучи уже на тридцатомъ году жизни, но, не смотря на сие, превосходя всѣхъ старшихъ его по лѣтамъ въ киновии пощеніемъ, бдѣніемъ, незлобіемъ, смирѣніемъ и послушаніемъ, просилъ авву (отца старца) Лонгина, чтобы онъ позволилъ ему жить въ пещерѣ, кото-
рая находилась внѣ киновіи, къ югу, въ утесѣ. Авва Лонгинъ, видя его отличную добродѣтель, постоянство и чистоту правовѣ, ревность и усердіе къ молитвамъ, донесъ объ его желаніи великому Евсевію, и такъ какъ сей сказалъ: „не препятствуй ему подвизаться такъ, какъ онъ хочетъ“, то Лонгинъ позволилъ Саввѣ жить въ пещерѣ къ югу, по пяти дней въ недѣлю. Отецъ нашъ Савва, получивши желаемое позволеніе, провелъ пять лѣть слѣдующимъ образомъ: въ день воскресный вечеромъ выходилъ изъ киновіи съ такимъ количествомъ пальмовыхъ вѣтвей, которое достаточно бы было для работы на недѣлю, оставался въ пещерѣ пять дней, не принимая никакой пищи, и въ субботу по утру возвращался въ киновію и приносилъ съ собой пятидневное рукодѣліе — пятьдесят отдыханныхъ корзинъ“. Подобнымъ же образомъ подвизался въ Почаевской обители и преподобный игуменъ ея—Іовъ. „Что сказать, говорить о немъ Досией, о пощадныхъ подвигахъ его молитвъ, которая совершалъ онъ съ усердіемъ колѣнопреклоненіемъ? Въ пещерѣ, въ которой онъ подвизался, до сихъ поръ остаются слѣды его колѣнопреклоненій. Часто уединялся въ эту пещеру, онъ иногда въ продолженіе трехъ дней, а иногда и въ продолженіе цѣлой недѣли пребывалъ въ молитвенныхъ подвигахъ и постѣ, питаясь обильными слезами умиленія, изливаемыми отъ чистаго сердца, и прилежно молясь о благосостояніи и спасеніи міра“. Подража я въ подвижничествѣ пріему препод. Саввы и другихъ ему подобныхъ (каковы: Петръ Аеонскій, препод. Антоній Пемерскій и др.), пріему древнихъ молчальниковъ, былъ настолько молча ливъ, что по временамъ съ трудомъ можно было услышать отъ него что-нибудь другое, кроме молитвы, кото-
рая постоянно исходила изъ усть его: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя“. Блаженняя Теодора говорила: „признаки безмолвия спасительного суть: безмятежность ума, порывъ къ Господу, непрестанное молитво о смерти и вѣчномъ мучени, ненасытная молитва, множество земныхъ поклоновъ, всedefашняя память о Богѣ, умершленіе блудной похоти, несуществованіе для міра, неохота угождать чреву, охота къ чтенію и псалмопѣнію, обилье слезъ, отказъ многословію, глубокое молчаніе, бодрное бдѣніе. Кто имѣетъ все это, тотъ вопльную безмолвствуетъ ради Бога“. А эти признаки безмолвія стараясь воплотить въ своей жизни преп. Иовъ. Кромѣ поста, безпрестанной молитвы, колѣнопреклоненій, слезъ и молчанія,—братолюбіе, глубокое смиріе, послушаніе, кротость и милосердіе составляли отличительная качества блаженнаго подвижника. Отъ постоянныхъ трудовъ и подвиговъ плоть преподобнаго Иова была измождена, и тѣло его, и особенно ноги исполнены были язвы, такъ что онъ съ апостоломъ могъ сказать: „аезъ язвы Господа Иисуса на тѣлѣ моемъ ношу“ (Гал. 6, 17).

Строгий и взыскательный къ самому себѣ, преподобный Иовъ, по любви къ ближнимъ, былъ епископителемъ къ немощамъ другихъ и крайне не любивъ. Вотъ доказательство его незлобія: однажды, въ глубокую ночь, проходя мимо гумна, увидѣлъ онъ человѣка, посѣпавшаго монастырскую пшеницу, и такъ нежданно подошелъ къ похитителю, что тотъ и шалу не могъ сдѣлать отъ наполненного пшеницею мѣшка. Застигнутый на мѣстѣ преступленія, похититель не столько испугался, сколько устыдился преподобнаго и въ оцепенѣніи стоялъ предъ нимъ неподвижно, какъ камень. Потомъ палъ къ ногамъ
его и умолять никому не разказывать объ его поступкѣ; боясь прослыть за вора, между тѣмъ какъ ранѣе всѣ считали его честнымъ человѣкомъ и уважали его. Незлобивый старецъ не угрожалъ виновному ничѣмъ, но еще самъ собственными руками помогъ похитителю поднять на плечо мѣшокъ съ пшеницей, сдѣлавъ ему при этомъ наставление о томъ, какъ предосудительно похищеніе чужой собственности и, приведши ему на память заповѣди Божіи и страхный судъ Господень, на которомъ онъ долженъ будетъ дать отчетъ въ своемъ поступкѣ, съ миромъ отпустилъ его. Замѣтительно, что и эта послѣдняя черта подвижничества преп. Іова не безъизвѣстна была въ исторіи подвижничества древнихъ пустынножителей, и что слѣдовательно и въ данномъ слуцѣ преподобный являлся благочестивымъ подражателемъ подвижниковъ рангѣйшихъ. Про авву Макарія разказываютъ, что однажды, находясь въ Египтѣ, засталъ онъ человѣка, прибывшаго со скотомъ и грабящаго его келлию. Макарій, какъ странникъ, ставилъ въ воротахъ, навязчивать вмѣстѣ скотъ и послѣ долгаго молчанія отпустилъ его отъ себя, говоря: „ничто же внесомъ въ мѣрѣ сей (I Тм. 6, 7). Господь даде: яко Господеви изволися, тако и бысть (Iов. 1, 21). Благословенъ Господь во всѣмъ“.— Или еще: „пришли нѣкогда разбойники, разказывается въ древнемъ Патерикѣ,—въ келліѣ нѣкотораго старца и сказали ему: мы пришли взять все, что есть въ келліи твоей. Онъ же сказалъ имъ: что вамъ угодно, чада, то и берите. И такъ они взяли все, что нашли въ келліи, и ушли. Но забыли они только денежный кошелекъ, который тамъ лежалъ въ скрытомъ мѣстѣ. Взявшись его, старецъ пошпался за ними, крича и говоря: чада! возмните, что вы забыли въ келліи. Удивившись такому поступку старца,
разбойники возвратили все въ хеллю и раскаялись, го-
воя яругт другу: человѣкъ этотъ — Божій!

Такъ, въ подражаніи святымъ древнимъ подвижникамъ Христовымъ подвизался преподобный игуменъ Почаев-скій Іовъ. Множество подвиговъ его, какъ замѣчаеъ пи-
sатель житія его, „можно уподобить развѣ безчисленному множеству звѣздъ на тверди небесной, и они извѣстны единому Богу, прозирающему въ тайны изгибы сердцѣ человѣческіхъ“.

Среди заботъ о благоустройеніѣ Почаевской обители и подвижническихъ трудовъ своихъ преподобный Іовъ на-
ходилъ время и для духовной просвѣтительной дѣятель-
ности, въ бытность свою игуменомъ Почаевскимъ. Прав-
да, писатель житія преподобнаго не говорить о томъ,
чтобы Іовъ въ Почаевскомъ монастырѣ занимался писа-
ніемъ книгъ церковныхъ подобно тому, какъ это дѣлалъ онъ, когда былъ игуменомъ Дубенскаго Крестовоздвижен-
скаго монастыря; да и самый возрастъ преподобнаго, клонившагося къ старости, едва-ли позволялъ ему заниматься писаніемъ; но однако достовѣрно извѣстно, что въ По-
чаевскомъ монастырѣ за время игуменства Іова и, ко-
нечно, не безъ руководства его, издана была 1618 г. книга („Зерцало Богословія“ Кирилла Транквилліонова), направленная противъ католиковъ, съ другой—самъ пре-
подобный Іовъ, при известныхъ случаяхъ, каково про-
извествіе, бывшее у монастырскаго гимна, когда онъ засталъ здѣсь воръ,—выступалъ съ словами назиданий и вразумленія.

Кромѣ всего этого преподобный игуменъ Почаевскій оказалъ еще особенную услугу всей православной цер-
кви. Это было въ 1628 г. на Киевскомъ соборѣ, за-
ставившемъ известнаго отступника отъ православія, Ми-
летия Смотрицкаго, отречься отъ своихъ заблуждений. Втъсть съ другими лицами, присутствовавшими на соборѣ, Иовъ подписаль соборное опредѣленіе, въ которомъ заявилъ, что онъ „твердо стоить въ православной вѣрѣ, не мыслить объ отступленіи въ унію и подъ клятвою объѣтается не отступать и къ тому же увѣщевать весь православный народъ“.

За нѣсколько лѣтъ до кончины преподобный Иовъ принялъ великую схиму съ именемъ Иоанна. Не смотря на неустанныя заботы о благоустройстѣ монастырскомъ,—на жестокіе подвижническіе труды и на всю вообще полную неусыпной дѣятельности жизнь преподобного, онъ дошелъ до 100 лѣтъ и, предсказывъ день смерти своей за недѣлю, тихо, безъ всякихъ страданій, почилъ 28 октября 1651 г., оставивъ какъ въ обители Почаевской, такъ и во всей странѣ Волынской, благоговѣйное воспоминание о неусыпныхъ молитвахъ, неподражаемомъ трудолюбіи и высокихъ своихъ добродѣтеляхъ. Почилъ онъ въ уединеніи, такъ какъ подъ конецъ своей жизни, именно въ 1649 г., чувствуя слабость силъ своихъ, сдалъ игуменскую должность отцу Самуилу (Добрянскому), продолжая однако и послѣ сего именоваться игуменомъ Почаевскимъ.

Тѣло преподобнаго послѣ погребенія оставалось въ землѣ въ продолженіе семи лѣтъ. Потомъ многие начали замѣчать исходящій изъ могилы его свѣтъ, и самъ онъ трижды во снѣ являлся православному митрополиту киевскому, Донисіою Балабану, и увѣщавалъ его открыть мощи, лежавшія подъ спудомъ. Въ 1659 г. августа 8 митрополитъ Донисій съ архимандритомъ Теофаномъ и съ братіею обители открыли гробъ преподобнаго, и святая мощи его обрѣтены были нетленными и съ подобающею
честию, при многочисленном собрании народа, перенесены были в велику церковь живоначальной Троицы, и положены в на перти *).

Съ тѣхъ поръ отъ мощей преподобнаго Иова потекли исцѣленія. Особенно замѣтательное изъ нихъ совершеніе надъ больнымъ Почаевскимъ игуменомъ Досипеемъ. Наканунѣ праздника Воздвиженія креста Господня прибывшая въ обитель благородная панна Домашевская услышала съ прислугой своюю необыкновенное пѣніе, исходившее изъ храма, тогда какъ въ окнахъ свѣтился огонь. Сперва подумала она, что ночники совершаютъ весеннее пѣніе. Послѣдняя служанка Анна нашла церковныя двери отворенными, въ храмѣ слышала пѣніе и, когда вошла въ храмъ, увидѣла преподобнаго Иова среди святыхъ молежей, совершающихъ молитву. Въ страхѣ стояла она неподвижно; но угодникъ Божій, обратясь къ ней, сказалъ: „не бойся, дѣвушка, иди и позови ко мнѣ игумена обители—Досипея“. „Онъ лежитъ на смертномъ одрѣ“, отвѣчала она. Преподобный подалъ ей шелковый платокъ, омошенный въ муру, и велѣлъ отнести къ больному. Анна пошла и у дверей келліи стала звать игумена въ храмъ отъ имени преп. Иова. Больной сперва принять этотъ зовъ за мечту; потомъ, оградивъ себя крестнымъ знаменiemъ, взялъ отъ дѣвушки присланый преподобнымъ шелковый платокъ, положилъ его на себя и, почувствовавъ себя окрѣпшимъ, всталъ съ постели и пошёлъ въ храмъ. Екклесіархъ, пришедший къ началу

*) Въ настоящее время мощи преп. Иова почиываютъ открыто въ серебряной гробницѣ, пожертвованной благочестивою графинею А. А. Орловой-Чесменскою, въ пещерной церкви,—на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ блаженный труженикъ подвизался во время земной своей жизни.
утрени, изумился, увидавъ того, кто вчера лежалъ на смертномъ одрѣ. „Какъ это ты, отче, пришелъ сюда?“ спросилъ онъ игумена. — „Отецъ нашъ Иова молится за насъ и послалъ мнѣ исцѣление“ отвѣчалъ игуменъ.

Исцѣленія у множнѣй преподобнаго Иова повторяются и въ очень близкіе къ намъ дни. Скажемъ объ исцѣленіи, бывшемъ въ 1883 году,—23 мая 1883 года пришла въ Почаевъ крестьянка Оренбургской губерніи, Мензелинского уѣзда, села Макарьевскаго, дѣвица Матрона Шлюгова, 28 лѣтъ отъ роду. По словамъ ея прошло уже три года, какъ начала она страдать болью въ головѣ и въ сердцѣ. Съ того времени родилось въ ней отвращеніе къ святынѣ, и сколько разъ ни бывала она въ церкви, всегда чувствовала при чтеніи апостола и святаго евангелия, также при пѣніи Херувимской пѣсеній и совершавшемся каждомъ, смерва охлажденіе, а потомъ внезапный, необыкновенный жаръ въ тѣлѣ. Когда это проходило, по тѣлу начинался судъ и наконецъ происходило трепошкіе членовъ, часто сопровождавшееся страшными воплями. Въ 1832 г. ходила Матрона молиться Богу въ Воронежъ, потомъ въ Киевъ. Въ этомъ городѣ было ей сновидѣніе: видѣла она старца, украшеннаго сѣдинами, и близъ него женщину въ бѣлой одежды; оба побуждали ею идти къ Божіей Матери, говоря: „ты тамъ поживешь у игумена, тамъ будешь тебя пить и обливать водой отъ Божіей Матери, и ты исцѣлешь“ Словъ эти три раза сказаны были Матронѣ, и она хорошо ихъ запомнила. Послѣ этого, зная по слухамъ, что въ Почаевской лаврѣ по молитвамъ у чудотворной иконы Богоматери и у мощей преп. игумена Почаевскаго Иова, нетлѣнно почитающихся тамъ, больные получаютъ исцѣленія, Матрона отправилась сюда. Сначала и здѣсь во время чтеній и пѣній въ
церкви повторялись съ ней прежние мучительные припадки, препятствовавшие ей приступить къ причащению св. Таинь, къ которому она готовилась. Между тѣмъ въ первые три дня іюня нѣсколько разъ было совершаемо надъ больною, при мощахъ преподобнаго Дова, освященіе воды, чтеніе молитвъ, молебное пѣніе преподобному Дову и великомученикѣ Варварѣ, кажденіе ладономъ и возлияіе святой воды. Послѣ сильныхъ страданій, вынесенныхъ въ слезахъ и съ противленіемъ державнымъ ея, больная погрузилась наконецъ въ сонъ и, проснувшись, почувствовала во всемъ тѣлѣ облегченіе и исполненіе радости. Во время вечерни, 3 іюня, Матроны пришла въ соборную церковь и, находясь въ ней, замѣтила еще большую перемѣну къ лучшему въ состояніи своего здоровья. Здѣсь она уже совершенно спокойно и съ должнымъ благоговѣніемъ могла молиться Богу, взирать на чудотворную икону Божией Матери, слушать церковное чтеніе и пѣніе. На другой день, въ воскресенье, она пріобщилась св. Таинъ и, почувствовавъ себя совершенно здоровою и умомъ и тѣломъ, въ благодарности Божией Матери и преподобному угоднику Божію Дову за дарованное ей исцѣленіе возвратилась обратно, въ свое село.

(Гора Почаевская. Слава Богом. III, 2, 111 — 115. Русск. свв. Филарета, арх. черн. Разсказы изъ Р. ист. Толстаго. Страницъ 1864 и 1883 гг. сент.—ноябрь. Христ. Чт. 1834 г. 1 ч.).

Со временъ преп. Дова утвержденная итъ обитель Почаевская испытала много бѣдствій. Въ особенности памятно для нея и никогда не изгладится изъ пѣтолицей ея одно: Въ періодъ вѣдворенія униіи въ югоzapадной России Почаевская обитель не устояла противъ уніатовъ, и въ 1720 г. была отнята ими у православныхъ и едѣ-
лана обителю унiатскихъ базилiанскихъ монаховъ. Во владѣнiи унiатовъ православная обитель находилась до 1831 г. Въ этомъ году Почаевскiе базилiанскiе монахи, за ихъ возмутительное поведение во время польскаго мятежа и за возбужденiе народа къ возстанiю, были удалены изъ Почаевской обители, по повелiнiю въ Бозѣ почиившаго Императора Николая Павловича, и обитель возвращена православнымъ. Первымъ настоятелемъ Почаевскаго монастыря, по переходѣ его къ православнымъ, былъ преосвященный епископъ волынскiй Амвросiй, который избралъ своимъ наместникомъ Кременецкаго протоiерея Григорiя (Раoальнскаго), впослѣдствiи высокопреосвященнаго Антонiя, митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго.

13 октября 1833 года святѣйшимъ Синодомъ поднесенъ былъ Императору Николаю Павловичу докладъ: 1) о присвоенiи Почаевской обители званiя Почаевской лавры; 2) о занятiи ею, въ порядкѣ православныхъ обителей, послѣ трехъ существующихъ лавръ, четвертаго мѣста и 3) священноархимандритомъ ея именоваться волынскому епископу.—Докладъ этотъ былъ Высочайше утвержденъ.

По возведенiи Почаевскаго монастыря на степень лавры священноархимандритами ея преемственно были архiепископы волынскiе: Иннокентiй, Арсенiй, Антонiй, Агаѳангель, Димитрiй и въ настоящее время архiепискopъ волынскiй—Тихонъ.

СВЯЩЕННОМУЧ. НЕОФИТА, ЕПИСК. УРБНИССКАГО.

Въ половинѣ VII вѣка, предъ паденiемъ усилившихся въ Грузiи маговъ, печальное представляла она зрѣлище. Съ одной стороны персы домогались уничтожить въ ней
христианство, и огнепоклонники повсюду возжигали огни свои, сокрушая алтари Господни; с другой стороны новая, возникшая из пустыни, Аравия, в вила Магометова угрожала бдствующим христианам всю нестерпимость фанатизма арабского.

В такое-то время халиф Мусли́й, властитель Аравии, Сирии и Мидии, желая покорить себя и съверные страны, т. е. Кавказский перешеек, послал для этой цѣли в Грузию огромное войско, подъ начальствомъ своихъ полководцевъ — Омара и Бурула, подъ главнымъ предводителемъ султана Ахмета. Огромное войско халифа скоро достигло предѣловъ Грузинского царства, разграбивъ и уничтоживъ все на пути и оставивъ по себѣ груды развалинъ. Пройдя югоzapадные провинции Грузии, оно расположило лагеремъ въ средней Карталии, при слиянии двухъ рѣкъ Куръ и притока ея — большой Ліахвы, въ нынѣшнемъ городѣ Гори. Изъ этого лагеря выссылались отряды для разоренія и опустошенія сель и городовъ.

Проходя однажды по правому берегу Куръ, противъ монастыря св. Шіо, магометанское войско замѣтило на противоположномъ берегу рѣки, въ горахъ Саркисомскихъ, монастырскую ограду, выстроенной въ горѣ монастырской келліи и посреди обители храмъ. Увидѣвъ краівый монастырь, оба полководца, обратаясь другъ къ другу, сказали: „стыдно будетъ силѣ нашей и повинны будемъ предъ султаномъ нашимъ, если не разрушимъ эту обитель и не воспользуемся ея богатствомъ“. Сказавши это, полководцы пожелали сначала лично осмотрѣть обитель и, сѣвъ на коней и взявъ съ собой проводниковъ, хотѣли переправиться черезъ рѣку въ бродъ; но быстрое русло рѣки удержало ихъ отъ такого намѣренія. Вернувшись назадъ, полководцы спросили нѣко-
торых грузины, хорошо знающих эту местность, о видевшихся на противоположной стороне пещерах и зданиях и их обитателях. Грузины отвечали, что это — обитель святого и блаженного. Шю, и в ней живут служители Господа, которые, вступив в эту обитель, оставили мир и все мирское, проводят постническую и духовную жизнь и живут в этих не гостеприимных горах ради спасения души. Услышав это, Магометане удивились и оставили в покое мирных насельников обители. Но главнокомандующий Ахмать чрез небольшое время послал к ним обители вождя Омара, со множеством даров для монастыря. Он послал алю *. золота, один воз ладони и воску, и просил чрез Омара иконов помолчаться за него Богу и принять от него присланное им дары, а алю поставить у гроба св. Шю и воскурить перед ним присланной емкостью. Омар отправился, послав пред собою воина извести братию о своем приходе и передать им, чтобы они не беспокоялись и не боялись его прихода, так как они идя утешить их и служить им, а не причинять им зла. Посол отправился вперед, а, спустя немного, отправился и сам Омар.

Когда онъ подъезжал къ монастырскимъ воротамъ, то пораженъ былъ необыкновеннымъ зрѣлищемъ. Онъ увидѣлъ безчисленное множество небесныхъ силъ, парящихъ въ воздухѣ, и посреди ихъ одного иконъ, машино-таго старца, съ большою сѣдую бородою, окруженного ослѣпительными блескомъ. Это необыкновенное видѣніе испугало Омара и привело его въ страшное недоумѣніе.

*) Алуа—сдѣланная изъ алаваstra (алабастра—блѣдаго камня) ваза, подсвѣчникъ, курильница.
Однако Омар вступил в обитель и передал инокам присланые дары. Но здесь Омар поразило еще другое явление: он увидел пред собой безчисленных иноков, подобных небесным ангелам в человеческом теле; удивили Омара и бдительность иноков, их нищета, власяница; скромное обращение и их необыкновенное свирепие. Пораженный всем этим, Омар спросил: "святой Вожин, чего бо́я́ться вам людей, когда я вижу, что вас охраняет безчисленное множество небесных воинов, которые парят над вашими в воздуху, изредка себя одного монаха старца, с его ве́сма длинною седою бородою и волосами, благолепiéе и красоту которого я не в состоянии передать вам? Я увре́н, что твои вороны, парящие в воздуху над вашею обителью, суть ангелы Вожина, а инок тот ваш настыятель". Услышав от варвара эти слова, братия прислали Вожа, избавившего обитель. Свою отт агарянь, молитвами раба Своего св. Шпя. Затем Омар сказал братии: "если будет у меня свободное время, я приду к вам, приму святое крещение и стану христианом; приму иночество и останусь с вами до самой смерти". После этого Омар оставил обитель с миром, унося в собой желание быть рабом нашего Искушителя.

Дивенъ Богъ, творяй чудеса и знаменія Единъ! Онъ превращаетъ мысленного волка въ незлобную овцу и теперь Онъ гонителя, подобно Савлу (ап. Павлу), превратилъ въ своего исповѣдника.—Óмар чувствуетъ сильное влечение къ инокамъ, находить удобное время, береть съ собою двухъ самыхъ близкихъ и върныхъ слугъ, оставляетъ лачерь безбожниковъ и сидѣтъ въ обитель Шпя. Тамъ находить онъ лишь безчисленныхъ земныхъ
ангеловъ, которые наставляютъ его, приводятъ ко Христу и утверждаютъ въ святой христіанской вѣры. Въ этой обители Омаръ принимаетъ святое крещеніе, возрождается духовно и получаетъ новое имя Неофита. Вмѣстѣ съ Омаромъ получаютъ крещеніе и два вѣрныхъ его слуги. Одинъ крещается подъ именемъ Христодула, а другой — Христофора. Но Неофитъ не довольствовался только приятиемъ святаго крещенія; онъ хочетъ большихъ подвиговъ, отрекается отъ мира, чтобы свѣтить ему своими подвигами и свидѣтельствовать истину предъ врагами святой вѣры. Для этого онъ доблѣстно вооружается всѣми подвигами пищеческой жизни — терпѣніемъ и дѣственной жизнью, и скоро дѣлается украшеніемъ обители; будучи возведень въ настоятеля послѣ смерти св. Евагпія, пре- восходя всѣхъ подвигами строгостю своей жизни. — Жители окрестныхъ селъ и столичнаго города Мизета скоро узнали о высокихъ подвигахъ Неофита и ненарокъ радовались его равноангельской жизни.
Между тѣмъ въ это время, за смертію епископа урбынскаго, каведра эта оставалась свободною, и католикосъ Самуилъ, насыщенный о подвигахъ Неофита, вызвалъ его изъ обители и возвелъ на упомянутую каведру.
Сдѣлавшись епископомъ, Неофитъ богобоязненно и твердо проходить это великое поприще служенія Христовой церкви, вступивъ въ борьбу съ огненоклонниками. Силою святаго евангелія очищаетъ онъ вѣтренную ему паству, поколебленную безбожными врагами, утверждаетъ ее, исѣзжаетъ въ ней духъ твердости и терпѣнія, и содѣйствуетъ ей истинно-христіанскому. Враги христіанства не могли равнодушно смотрѣть на дѣла достохвального Неофита и искали только удобнаго случая умертвить его и разрушить его дѣло. Не разъ подесь—
лал оку къ нему убийцу; но всѣ ихъ усилия долго оставались напрасными. Наконецъ они рѣшили схватить его въ храмѣ *), куда каждодневно ходилъ онъ на молитву и гдѣ часто разказывалъ про св. первомученика Стефана, прославляя его любовь ко Христу и его подвиги и ублажая его кончину. Проповѣдь Неофита слышали и замышлявшіе погубить его; и воть они вознамѣрились умертвить Неофита такъ же, какъ когда-то умерщвленъ былъ іудеями св. первомученикъ Стефанъ.

т. е. побить его камнями. Скоро выбрали они удобный случай для приведенія въ исполненіе такого своего намѣренія. Но, опасаясь схватить святителя во храмѣ, какъ предполагали ранѣе, они ворвались къ нему въ домъ, заставили его на обычной молитвѣ; связали его и послѣ жестокихъ побоевъ повлекли на условленное завѣдѣ жсцото, нанося и во время шествія жестокіе побои. Притаптывъ его такимъ образомъ на мѣсто казни, они и здѣсь сначала безпощадно били святителя, ногами, потомъ стали бросать въ него камнями, разбивая все его тѣло. Во время этой жестокой и мучительной казни святой молился; но не долго продолжались его страданія: скоро онъ совершенно былъ забросанъ камнями и побить, подобно св. первомученику Стефану. Это было при католикосѣ Самуилѣ II. Не долго спустя послѣ смерти священномученика, тѣло его перенесено было въ

*) Епископскій соборный храмъ въ городѣ Урбиссѣ основанъ въ честь св. первомуч. Стефана царемъ Бакаромъ, сыномъ Миріана. При Вахтангѣ-Гургасланѣ здѣсь открыта была епископія, существовавшая до начала XIX вѣка. По другимъ извѣстіямъ, епископскій храмъ въ Урбиссѣ основанъ св. Таддеемъ Сте- панцминскимъ, ученикомъ св. препод. отца нашего Іоанна Зедазнійскаго.
Шиомгвимскую обитель и положено подъ престоломъ собор-наго храма, гдѣ почитается оно и до настоящаго времѣнѣ.
Бывшіе слуги Омара, блаженные пноки Христодулъ и Христофоръ, подобно своему господину, украшались въ обители св. Шло великими подвигами и чудотворенія. Хри- стофоръ, прославившійся даже даромъ чудотворенія, былъ избранъ всею братію настоятелемъ обители, послѣ смерти блаженнаго настоятеля обители, Иларіона. Скончался св. Христофоръ въ глубокой старости, достигнувъ ея со- рока пяти лѣтъ (Жизн. свв. грузин. церк. Сабинина. Житія свв. Муравьева).

29-е число.
Св. преподобномуч. Анастаси пимлянины. Преп. Аврамиа затворника и блаженныхъ Марин. Преп. Анны, подви- завшіяся подъ именемъ Евфиміана. Свв. мучч. Клавдія, Астерія, Неопа и Теониллы. Пр. Авраамія, архимандр- рита Вогоявленискаго, ростовскаго чудотворца.

(Мучч. Кирилла, Мины и Минея. Мучен. Мели- тины. Преподобномуч. Абанаасія, изъ Спарты ат- талійской).

СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧ. АНАСТАСИИ РИМ- ЛЯНИИНЫ.
Въ царствованіе императора Декія и Валеріана (253—260), неподалеку отъ Рима находился небольшой жен- скій монастырь. Игумень этого монастыря называлась Софія; она была престарѣльныхъ лѣтъ и славилась свято-
стю своей жизни. У Софи воспитывалась молодая Анастасия, которую она взяла к себе трех лет от роду, по смерти ея родителей, и которую привычила ко всем добродетелям истинной монахии. Анастасия было около двадцати лет; она равно отличалась любовию к трудам и благочестием, как и необыкновенною красотою своею. Многие богатые граждане желали вступить в нею в брак, но она рѣшилась остатся в монастырѣ. Духъ злобы, отъ котораго приходять всѣ лукавыя помышленія, напрасно старался внушить юной дѣвѣ желаніе узнать удовольствія міра и жить среди язычниковъ; Анастасія была непоколебима в своемѣ рѣшеніи, и осталась вѣрна ему до смерти, которую приняла по навѣтамъ ревнителей языческихъ. Случилось это такимъ образомъ.

Нѣкоторые изъ невѣрныхъ донесли тамошнему правителю, именемъ Прозу, про Анастасію, что она христианка, вѣруетъ въ Распятаго, надъ языческими же богами смѣется. Услышавши объ этомъ, правитель вѣтѣлъ взять ее и привести къ себѣ. Монахини въ страхѣ разбѣжались, увидя посвященныхъ; но Софія удержала Анастасію и сказала ей: „Дитя мое! не бойся, теперь пришло время твоего подвига; ты получишь вѣнецъ мученический. Не хочу, чтобы ты бѣжала и погубила душу свою. Ты—дорогая мои жемчужина, которую я воспитала с любовіемъ“. Когда она это говорила, посланные ворвались въ двери, разсѣяли ихъ топоромъ. — „Что вамъ надобно?“ спросила ихъ Софія.— „Мы пришли за дѣвицей Анастасіей“, отвѣчали они.— „Я готова отдать вамъ ее, сказала имъ на это Софія, но подождите немного, чтобы я могла нарядить дѣвицу, дабы она достойно явилась предъ очи господина вашегоВ. Слуги, подумавъ, что она хочетъ нарькать ее въ роскошъ
nymя платью съ разнообразными украшениями, согласилась дожидаться.

Между тем игумения повела Анастасию въ церковь, поставила передъ алтаремъ и со слезами стала говорить ей: „Милое дитя мое, пришло тебе время обнаруживать усердную любовь твою къ Господу. Страданіями должна ты доказать, что достойна Небеснаго твоего Жениха. Милая дочь, не склоняйся на листья слова, не прельщайся богатствомъ и славою временною. Тебя ожидаетъ другой вънѣць; гряди съ веселіемъ въ чертогѣ Жениха Небеснаго; гряди обагренною кровью, какъ одеждою брачною; вспомни любовь и постѣнія, которыми я о тебе плакала. Каково будетъ мнѣ, если ты не покажешь себя истинною христіанкой! Не бойся смерти, не бойся страшныхъ страданій, не щади красоты своей. Господь будетъ невидимо утѣшать тебя. Онъ поддержитъ тебя въ изнеможеніи; Онъ дастъ тебѣ ограду въ лютыхъ мученіяхъ; Онъ не отступить отъ тебя и изъ рукъ мучителей введетъ въ чертогъ славы Своей“.

— Анастасія отвѣчала: „Сердце мое готово пострадать за Христа. Я всегда желала положить жизнь мою во свидѣтельство любви моей къ Господу, и теперь, когда настало время исполниться сему желанію, я пойду къ мучителямъ и твердо исповѣдую имя Христа; а ты, матушка, не плакай и не бойся; но молись, чтобы Господь не оставилъ меня“.

Въ то время, пока они такъ бесѣдовали, слуги правителя съ нетерпѣніемъ ожидали своей жертвы. Наконецъ они пошли ее отъскакивать, и съ гнѣвомъ увидѣли, что она не одѣивается въ богатые наряды, а молится въ церкви съ престарѣлою игуменьей. Они связали ея руки и повели. — Когда предстала Анастасія предъ очи правителя, онъ изумился ея красотѣ, умѣренному и крот-
кому взору и спросил ее: „какого ты происхождения, какой върь, какъ твое имя?“ — „Я — дочь одного изъ гражданъ этого города (Рима), сперенно, съ поникшимъ взоромъ, отвѣтила Анастасія,— воспитана я въ благочестій христіанскомъ, а имя мое — Анастасія“. — „Не понимаю, что за имя „Анастасія“: между нами, римлянами, никто никогда не носилъ и не носить такого имени“, — сказалъ правитель. — „Анастасія“, — замѣтила ему на это святая, — означаетъ воскресеніе. Богъ меня воскресилъ, чтобъ говорить тебѣ правду и одолѣть сатану, который внушаетъ тебѣ злое“. — „Не раздражай меня, сказалъ правитель, послушай лучше моего совета. Чѣмъ прельстило тебя учение христіанское? Ты губишь свою молодость вѣст то, чтобы наслаждаться удовольствіями, которыя дарованы намъ богами. Зачѣмъ живешь ты въ уединеніи, скрывая свою красоту, которой радовались бы князья? Затѣмъ хочешь ты перенести мученія во имя какого-то Распятаго? Не лучше ли поклониться нашимъ богамъ, нашимъ идоламъ, и выбрать себѣ въ мужья знатнаго и богатаго человѣка, веселиться дѣтми, жить въ славѣ среди добрѣй людей, имѣть много серебра и золота? Приди, поклонись богамъ: они даровали жизнь намъ на веселье; ты будешь жить съ нами въ почетѣ и счастій“.

Анастасія подняла глаза, досель опущенные, и, спокойно посмотрѣвъ на правителя, сказала: „Женихъ мой, и богатство мое, и жизнь, и веселье есть Господь Иисусъ Христосъ. Ты не отвратишь меня отъ Него своими словами, не прельстишь меня, какъ нѣкогда змій прельстилъ Еву, не отлучишь меня страхомъ узъ отъ Господа моего. Я желаю бы не только одинъ разъ, но, если бы возможно, сто разъ принять смерть за Христа“. Услышавъ
это, правитель повелитель предстоящим быть ей по лицу, говоря: „разве можно отвечать так начальному?“ Потом, думая осрамить ее пред всеми, дал приказание раздрать на ней одежды и оставить ее нагой. „Нравится ли тебе, дочь, — с наглостью сказал он ей, — стоять пред всеми обнаженной?“ — „Безумный и безстыдный, — ответила ей святая, — „Бог мне свидетель, что еще никогда солнце не видело наготы моей; ты же обнажил меня при столь великом собрании людей. Но знай, что своим поступком ты осрамил больше себя, чьим меня; и всякй благоразумный человек скажет: если бы правитель не был бы безстыдным и порочным человеком, то не обнажил бы на позор всех дочерей твоя“. Затем, обратившись к обнажвшим ее, св. Анастасия сказала: „что же вы медлите? бейте меня, терзайте, покрывайте тело моё ранами. Я на все это готова; и знайте, что ничего другого вы от меня не услышите, кроме только того, что я хочу пострадать за Христа“. 

Тогда озлобленный правитель повелитель был и мучить святую. Его злое воображение истощилось, придумывая средства терзать и мучить ее... Святая же вмести того, чтобы стерпеть и мучиться, пела псалмы Давида и повторяла: „Господи, приблизи мое и заступник мой, не отступи от меня; изнемогает в болезни душа моя. Стражу Тебя ради, благоволи ко мнё, непотребной рабъ Твоей, да будет приятно Тебе пролитие моей крови, и да не буду отвергена от лица святых мучениц“. Среди мучений правитель насмѣшиво спрашивал Анастасию: „хорошо ли тебе?“ — „Я довольна, отвечала святая, потому что нтй такой муки, которая бы не была мнё приятна, такъ какъ я страдаю за Того, Котораго люблю больше всего здоровья, больше, чьмъ себя“. Видя ей не-
поколебимость; правитель не прекращал мучений, а сам прыдумывал новые виды их. После насмешки над святой, он приказал острою бритвою отрезать ей сосцы. Кровь сильно стала сочиться из раны, и святая стала изнемогать. В изнеможении попросила она воды. Нёкто из близ стоящих, именем Кирилл, два раза подавал воды изнемогающей мученице. "Возь по слову Своему (Мат. 10, 42; Марк. 9, 41) воздаст тебе за твое благодарение", сказала подавшему воду святая; правитель же, увидев его, и подозревая, что он христианин (каким он действительно и был), приказал мучить его и казнить смертно.

Кирилл умертвил; но св. Анастасию все ещё продолжали мучить. Мучения дошли до такой степени, что даже народ, уже привыкший к таким зрелищам, с ужасом стал укорять правитель. Тогда он, разгневавши на народ, повелел вытащить святую за город и там отсечь ей голову мечом, а тело ея оставить на съедение зверям.

Но звери не коснулись тела св. Анастасии. Между тем ангел явился к Софии и сказал ей обо всем случайном. Тогда она посвятила на место, где находилось святое тело, сгорькими слезами облобызала его, благодаря свою милую дочь за то, что она исполнила ей совет и до последнего вздоха исповедала Христа. "Не даром трудилась я, говорила она, ты предстала перед небесным Женихом своих в брачном одеянии невинности, украшенной кровию, пролитою за Господа. Теперь прошу тебя, будь ты утверждением моей старости и молись за меня." Когда Господу угодно будет окончить временную мою жизнь, моли Его, да простит Он мой грехи". — Престарелая София не имела силу
взять и понести тело св. Анастасии, чтобы похоронить его. В то время, когда она стояла и скорбно плакала над ним, к ней подошли два незнакомца, оба христиане. Они разделили скорбь и молитвы Софии, и благоговейно похоронили святое тело. (Четы-Минеи).

ПРЕП. АВРАМИЯ ЗАТВОРНИКА И БЛАЖЕННЫЯ МАРИИ.

Преп. Аврамий происходил от благочестивых родителей и с малых лет занимался чтением священного Писания. Когда он пришел в возраст, родители стали совещаться о нем, сколько искать ему супругу, но он отказался. Ввиду за нравственность своего сына, родители наставляли на своем. Не желая ослушаться их, Аврамий женился; но внутренний голос звал его к другой, совершенно отличной от женатой, жизни: его влекло к уединению. Влечение это было в нем так сильно, что он не мог противостоять ему, и на седьмой день после брака, не сказал никому ни слова, ушел из дома и поселился на разстоянии двух поприщ от города, в одной пустынной хижине. Родители жалели о пропавшем сыне и пошли искать его. Долго ходили они напрасно. Наконец на семнадцатый день они нашли блаженного в его кельи молящегося Богу и, увидевши его, удивились. „Не удивляйтесь, заметьте имя блаженного, но прославляйте Бога, избавившего меня от суетного мира, и молите Его, чтобы Он дал мне силы подвизаться подвигом добрым, который Он способен меня принять. Оставьте меня здесь, чтобы я мог жить в уединении“.

*) Поприще, пятачек или мили, древних равняется 623 футам, или 125 шагам, 89 1/2 саженей.
таких слов любимого сына,—прозрачны и вместе съ тьмъ убѣдили ихъ въ томъ, что всякая попытка съ ихъ стороны возвратить сына въ міръ будуть напрасны. Видя непреклонное желаніе Аврамія уединиться, они оставили его. Блаженный умолялъ ихъ не докучать ему посѣщеніями и затворилъ двери своей келліи, оставивъ только не большое отверстіе, въ которое принималъ пищу, какую онъ ему стали приносить. Оставшиись одинъ, блаженный Аврамій преуспѣвалъ въ добродѣтелей, въ воздержаніи, смирѣніи, цѣломудріи и любви.

Скоро слухъ о затворникѣ разнесся по окрестностямъ, и многие стали приходить къ нему, чтобы посмотрѣть на него и получить отъ него благой совѣтъ. Между тьмъ умеръ его отецъ, оставивъ блаженному Аврамію богатое наслѣдство. Въ слѣдующій годъ онъ въ видѣ отца и объ оставленномъ наслѣдствѣ, однако, не отвратила Аврамія отъ его подвида. Не желая оставлять молитвы и извинять свой образъ жизни, онъ поручилъ одному изъ друзей своихъ принять наслѣдство и роздать его нищимъ. Такъ распорядившись, онъ успокоился, потому что самому ему не хотѣлось заниматься мирскими дѣлами.

Но скоро блаженному Аврамію пришлось на время оставить свою пустынную келлію и идти въ міръ. Случилось это по слѣдующему поводу. Между окрестными селеніями былъ одинъ городъ, наполненный еллинами-язычниками. Никто изъ послѣднихъ отъ епископа преосвященія не могъ обратить жителей сего города ко Христу; никто не выносилъ тѣхъ невзгодъ и несчастій, какія приходилось посланнымъ испытывать отъ язычниковъ, и всѣ уходили, не докончивъ начатаго дѣла. Сообразная о томъ, кого бы послать для обращенія ко Христу жителей еллинскаго языческаго города, еп"
сконч вспомнил объ Авраміи. Его и рѣшил онъ поставть священикомъ этого города. Онъ надѣялся, что Аврамій своимъ терпѣніемъ и своей любовью приобрѣетъ расположеніе зазвичика него и доведеть до конца дѣло обращенія ихъ ко Христу. Въ такой надеждѣ епископъ отправился къ келліи Аврамія п. сталъ уговаривать его идти въ еллинскій городъ для обращенія невѣрныхъ.

"Прости меня, святой отецъ, отвѣчалъ ему Аврамій, и оставь меня плакать о грѣхахъ моихъ: я немощенъ и не могу принести пользу въ томъ дѣлѣ, на которое ты меня посылашь." Епископъ продолжалъ уговаривать его, приходя ему на память то, что божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудѣвающая восполняющая, уврачуетъ и его немощи, восполнитъ и его недостатки. Аврамій отказывался. Тогда епископъ замѣтилъ ему, что, обрекши себя на служеніе Богу и желая угодить Ему, онъ однако же грѣнить противъ своего обѣта, одна изъ трехъ добродѣтелей кого есть послушаніе. "Вотъ ты оставилъ міръ, сказалъ ему епископъ, и возненавидѣлъ все, что въ немъ, между тѣмъ послушанія не имѣешь." Эти слова поразили Аврамія, и онъ, прослышавъ, сказалъ: "кто я, мертвый песь, и къ чему поведѣть менѣя вся настоящая жизнь моя, если я своими словами далъ тебѣ поводъ подумать обо мнѣ такъ, какъ ты сейчасъ высказался!" Епископъ же продолжалъ увѣщать его: "живя здѣсь, говорилъ онъ ему, ты забоготишь о спасеніи только себя одного, тамъ же ты можете спастися и привести къ Богу многихъ. Подумай, что болѣе можешь ты угодить Богу, спасеніемъ ли себя одного, или спасеніемъ многихъ?" Влаженный уже не могъ долго выслушивать словъ епископа и, плача, сказалъ: "да будетъ воля Божія: я повинуюсь твоему слову!" Тогда
епископ вывел его из келлии и пришел с ним в свой город. Здесь поставил он его во священника и отсюда выеха в килом отправил его в языческий еллинский город. На пути блаженный не переставал молиться, говоря: „человеколюбче Благий! Ты видишь помощь мою: пошли благодарь Твою на помощь мнѣ, да прославится пресвятого имя Твое“.

Первыми делом блаженного Аврамия, по прибытии его в языческий город, было построение церкви, которую он украсил со всеми тщанием. Созидая церковь и приходя в нее во время ея постройки, блаженный не говорил с язычниками ни слова и медлил начинать дело, ради которого был прислан.

Когда окончены были работы, блаженный Аврамий долго молился Богу словами: „Собери, Господи, людей расточенных, и введи их в церковь сию, просвети умных их очи, чтобы могли они познать Тебя, единаго благаго человеколюбца Бога!“ Такъ помолившись, Аврамий выступили на свое дѣло. Пошел къ языческимъ камнямъ, разрушил ихъ и сокрушил бывшихъ тамъ идоловъ. Язычники, видѣвши это, какъ дикие звѣри, бросились на блаженнаго, стали бить его и выгнали изъ города. Ночью блаженный опять вернулся въ город и, пришедши въ церковь, сталъ снова молиться къ Господу о спасеніи людей погибающихъ. Вычнявши его удивились, когда утромъ увидали его молящагося въ церкви, куда пришли они полюбоваться красотой зданий и его благолѣпіемъ. Они опять стали бить святаго и, поверхнис его на землю, потащили воинъ. За городомъ они оставили его, забросавъ камнями, и ушли, считая его уже умершимъ. Но блаженный еще не умеръ. Едва живой, въ полночь дошел онъ кое-какъ до своего дома, заливаюсь
слезами. „Для чего Ты презираешь слезы мои и смирение мое, молился онъ потомъ ко Господу, для чего от- вратилъ отъ меня лице Твое? Услышь молитву мою и вопль мой къ Тебѣ, укрѣпи меня и отрѣши рабовъ Твоихъ отъ узъ дѣвальскѣхъ!“ Не менѣе прежняго удивлены были язычники, когда узнали, что блаженный Ав- рамій еще живъ и опять находится въ ихъ городѣ. Они снова стали бить его и мучить; и такъ продолжалось довольно долгое время. Блаженный все переносилъ и ни разу не гибвался, не ропталъ; но всегда молился и по- учалъ стариковъ-язычниковъ, какъ отцевъ; юношей— какъ братьевъ, дѣтей же, какъ своихъ собственныхъ чадъ, ни мало не раздражаясь обращенными къ нему поруганіями.

Такой образъ дѣйствія блаженнаго Аврамія не былъ безуспѣшнымъ. Видя терпѣніе, съ какимъ переносилъ онъ побои и всѣ страданія, и вмѣстѣ съ этимъ не охладѣвающію его любовь къ нимъ, они мало-по-малу стали измѣнять свои къ нему чувства. Внутренній голосъ чаще и чаще сталъ ука- зывать имъ на Аврамія, какъ на Божьяго человѣка, пришедшаго къ нимъ съ благою цѣлью и вѣрно и неуклонно идущаго къ цѣли, не смотря на всѣ препятствія и нис- сколько не жалѣя себя. Они стали вслушиваться въ его проповѣдь о небесномъ царствѣ, о раѣ, о вѣчной жизни, и почувствовали истину. Потомъ обратились къ богамъ своимъ и съ горечью въ сердцѣ припомнили, какъ нит- тожны они оказались въ то время, когда Аврамій раз- рушалъ построенный имъ капища и ихъ самыхъ шиверг- нули... „Воистину (Аврамій) рабъ есть живаго Бога, и все проповѣдаемое имъ—истинно“, вотъ къ чему въ концѣ копецъ привели язычниковъ ихъ душеспастительный раз- мышенія. „Пойдемъ къ нему, чтобы онъ научилъ насъ
вървать въ проповѣдуемаго имь Бога! И вотъ, уже не съ злобою въ сердцѣ, а съ молитвою на устахъ, приходять теперь язычники къ бл. Аврамию. Возрадовался блаженный, что привелъ ему Господь наконецъ увидать ушелъ своей проповѣди. „Отцы мои, и братія, и чада, чьть не со слезами радости говорилъ онъ къ нимъ, пойдемъ, воздадимъ благодареніе Богу, просвѣтившему очи ваши сердечныя, и давшему вамъ возможность познать Его и очиститься отъ идолской нечистоты“. Всѣдь за благодарственной молитвой Аврамій сталъ приготовлять ихъ ко крещенію наставлениемъ въ истинахъ вѣры. За- тѣмъ крестилъ ихъ и послѣ долго бесѣдувалъ съ ними и читалъ имъ божественное писаніе. Всѣдѣ своя и чтеніе божественаго писанія блаженный неоднократно возобновлялъ и въ послѣдующее время. Поучая ихъ словами, онъ не менѣе того поучалъ ихъ и своею жизнью. То и другое укрѣпляло новообразенныхъ въ истинной вѣрѣ и научало ихъ ходить путемъ заповѣдей Господнихъ. Съ теченіемъ времени городъ совершенно возродился и едѣлался впослѣдствіи христіанскимъ.

Do послѣдняго времени блаженный Аврамій пребывалъ въ немъ. Наконецъ, убѣдившись въ прочномъ насажденіи вѣры Христовой, пожелалъ оставить его, дабы не измѣнить ипостаси своему. Однажды ночью, возывъ благодареніе Богу за помощь привлекшаго на его христианства въ языческомъ городѣ, и непрестанно покровительство Вождѣ къ соблуденію новообразенныхъ въ истинной вѣрѣ, онъ тайно унѣлъ изъ города и скрылся. Долго молился онъ Господу, чтобы не вмѣнилъ Онъ ему во грѣхъ такого его поступка: „Господи! Тебѣ все извѣстно, Ты знаешь, что я люблю Тебя и Тебя желаю“. Межу тѣмъ, новообразенные, присшедши на утро...
обыкновению своему въ церковь и не нашедши тамъ Аврамія, стали искать его и удивлялись случившемуся. Опечаленные, пришли они къ епископу и просили его принять мѣры къ тому, чтобы отыскать Аврамія, котораго они чрезвычайно полюбили. Но ни епископъ, ни посланцы отъ него, сколько ни искали, не могли найти благословенного. Тогда епископъ самъ пришелъ въ ново-христианский городъ и, увидѣвъ здѣсь христіанъ, утвержденныхъ въ вѣрѣ и любви Христовой, избралъ достойныхъ изъ нихъ, поставилъ ихъ священниками и діаконами къ ихъ церкви и, преподавъ имъ архипастырское благословеніе, удалился въ свой городъ.

Когда узналъ объ этомъ благословенный Аврамій, то ожилъ обрадовался такому исходу дѣла, прославилъ Бога и, помолившись, съ радостью отправился опять въ ту келлію, въ которой прежде подвизался. Пришедши туда, онъ построилъ въ ней меньшую келлію и въ этой внутренней келліи затворился.

Скоро явилась наслѣдница и во внѣшнюю келлію бла-женаго. Это—была племянница Аврамія, семилѣтняя Марія, приведенная къ нему знакомцемъ его, по смерти ея отца. Во внѣшней келліи повелѣлъ ей быть самъ блаженный. Здѣсь онъ училъ ея псалтири и прочий кни-гамъ, потомъ—посту, молитвѣ и всѣмъ иноческимъ под-вигамъ и добродѣтелямъ. Много разъ молился о ней блаженный, чтобы Господь укрѣпилъ ея слабыя силы и утвердили въ иноческихъ подвигахъ; и радовался онъ, когда замѣчалъ преусподѣліе ея въ добродѣтелѣ, когда видѣлъ слезы ея и смирнную мудрость, безмолвіе и кро-тость, и любовь къ Богу. До двадцатилѣтняго возраста дожила Марія, иночествуя, и сохранила себя чистою, какъ агница, и не осквернившуюся, какъ голубица.
Но вот постигло ее искушение. Къ блаженному какъ бы за совѣтомъ часто ходить одинъ иной, бывшій такъ-только по имени. Каждый разъ, приходя, онъ видѣлъ Марию и каждый разъ все болѣе и болѣе разжигался страсть его къ ней. Наконецъ какъ-то ему удалось обольстить ее, и она измѣнила данному своему обѣту цѣломудрія. Ужаснулась Марія, когда успокоилась страсть ея, раздрала на себѣ одежду свои, била себя по лицу и не знала, что дѣлать съ собою. „Умерла я душєю,— говорила она въ себѣ,— погубила дни свои, и трудъ иноческий; и воздержаніе мое, и слезы мои ни вѣчто мнѣнила. О горе мнѣ! что я сдѣлала? Увы мнѣ! во-что я впала; какъ омрачился умъ моей; не понимаю, какъ могла я погибнуть!“ — Раздумывая, какъ поступить ей, она рѣшилась обжать изъ келліи и удалиться въ какой-нибудь городъ, гдѣ бы не было никого ея знающихъ. По неразумію своему, Марія привела свое намѣрenie въ исполненіе и очутилась въ незнакомомъ ей городѣ. Здѣсь она совершенно измѣнила свой образъ жизни и поселилась въ гостиницѣ.

Удивился Аврамій, когда узналъ, что пуста вѣнчанная келлія и нетъ въ ней сподвижницы его, Маріи. Долго не зналъ онъ, что подумать, какъ объяснить исчезновеніе племянницы, и долго молился о ней Господу, прося Его возвратить Марію. Горько было ему признать измѣну Мариинъ иноческому образу жизни; но онъ все-таки долженъ былъ остановиться на этомъ. „Увы мнѣ, взывалъ онъ, плача, волкъ похитилъ мою агнцу, плѣнено чадо мое!“ Догадки его были не напрасны. Скоро до него стали доходить слухи о томъ, гдѣ живетъ его Марія и какъ живетъ. Не вѣрилъ блаженный рассказамъ и умолялъ одного изъ извѣстныхъ ему лицъ
съездить въ тотъ городъ, гдѣ, по разсказамъ, жила Марія, и посмотреть на ея жизнь.— Какъ же болно было бла-женному, когда и этотъ посланецъ сталъ разсказывать ему о глубокомъ нравственномъ паденіи Маріи! Не долго думая, Аврамій рѣшился спасти Марію, извлечь ее изъ той бездыни порока, въ которую она упала. Онъ по-просилъ принести себѣ одежду воинскую и привести коня и, открывъ двери, вышелъ изъ кельи.— Облек-шинь, какъ воинъ, и надѣвъ на голову большую и высокую шапку, такъ чтобы не было замѣтно лице его, и взявъ съ собою, сколько было, денегъ, онъ сѣлъ на коня и отправился въ тотъ городъ, гдѣ проживала Марія. Пріѣхавъ, онъ пошелъ въ гостиницу и долго пробылъ тамъ, желая увидать Марію; но она не выходила. Тогда онъ обратился къ гостинику: „другъ мой! сказалъ онъ ему, — я слышалъ, что у тебя есть одна очень красивая дѣвушка. Покажи мнѣ ее, чтобы я могъ полюбоваться ею“. Гостиникъ посмотрѣлъ на сидящий старца и, смѣясь въ душѣ, приказалъ позвать къ нему дѣвушку. Это действительно была Марія. Старецъ тотчасъ же узналъ ее, какъ только она показалась, не смотря на то, что одѣта она была въ роскошную одежду, какихъ ранее никогда не носила. Боюсь, какъ бы Марія не узнала въ немъ своего дядю, и надѣвалъ не отшатнулась отъ него, блаж. Аврамій долго бесѣдовалъ съ ней, не выдавая своего имени. Разъ, во время бесѣды, Марія въ приливъ страсти позволила себѣ обнять блаженнаго и стала его цѣловать. Отъ прикосновенія къ святому тѣлу, многими подвигами умерщвленному, внезапно проснулось въ ней воспоминаніе объ ея когда-то блаженной жизни, теперь утраченной, и она, вздохнувши, заплакала. Гостиникъ удивился ея слезамъ и не зналъ, чѣмъ объяснить ихъ.
Блаженный же Аврамий, замѣтивъ проснувшееся въ Маріи нравственное сознаніе, отклонилъ гостиника отъ разспросовъ и, давъ ему—сколько было—денеж, просилъ его устройства для нихъ (угощеніе) вечерю. Послѣ вечери Аврамий уже не сталъ спрашивать предъ Маріей, подозвалъ ей съ себя и, снявъ шапку воинскую съ головы своей, заплакалъ и сказалъ: „дитя мое, Марія, ужьли ты не узнаешь меня?“ и, не дождавшись ответа, продолжалъ: „сказать мнѣ, кто погубиль тебя; гдѣ возздержание твое, гдѣ слезы, которые ты когда-то проливала?... Заставь ты не разсказала мнѣ о твоемъ согрѣшеніи, чтобы я принялъ отъ тебя покаяніе?... Кто безгрѣшенъ кромѣ одного Бога!“—Сстыдъ и страхъ поразили Марію, и она не могла отвѣчать.— „Что же молчишь ты? спрашивалъ ее Аврамий, не для тебя ли пришелъ я сюда?... Я готовъ дать отвѣтъ за тебя Богу въ день суда, я возьму на себя покаяніе за грѣхи твои.“—Взглянула Марія на блаженного и въ слезахъ сказала: „мнѣ стыдно смотрѣть на тебя; и какъ я буду молиться Богу, оскверненная порокомъ?“ Аврамий сталъ умолять ее вернуться въ келлію и снова начать прежнюю жизнь, объясняя молить Бога о процвѣтѣніи ея согрѣшенія и утѣшать ее надеждою на получение процвѣтія. „Если увѣренъ ты, отвѣчала ему Марія, что я еще могу покаяться и приеть Богу молитву мою, то я пойду съ тобою, и припаду къ ногамъ твоимъ, и буду цѣловать ихъ, принося тебѣ благодарность за то, что пришелъ ты ко мнѣ, чтобы освободить меня отъ грязнаго порока“; и тотчасъ же пришла къ ногамъ блаженнаго и стала цѣловать ихъ.

Съ этими словами и стѣдованіемъ за ними поступкомъ вступилъ Марія на путь возрожденія и обновленія
своей порочной жизни. Влаженный Авраамий радовался, видя, что привел Господа найти ему сию агицию и склонить ее к прежней жизни. Желаю поскорее выпустить ее из вертепа разума, он посадил ее на своего коня и отправился с нею к своей келлии.—Теперь он поместил ее во внутренней келлии, сам же затворился во внешней! Вошедши в келлию, Мария облечься во вретище и вquila и воздержание, с омраченем и кротостью, стала проводить дни в покаянии. И Бог, не желаяюций смерти греховника, но хотящий всить спасение, помиловал рабу Свою истинную покаянную и даровал ей прощение. В знамение же сего прощения ниспослал ей благодарить пчелытъ недуги приходящих. Прославляя Божа Авраамий, сподобившийся быть свидетелем и ея великаго покаяния, слезъ, поста, трудовъ и молитвы, и дарованнаго ей отъ Божа прощения и чуднаго дара пчеления болящихъ. Прятно было благенному на закатъ дней своихъ видеть возрастание сподвижницы его въ жизни духовной, и онъ спокойно отошелъ къ Господу на семидесятомъ году своей жизни. Не долго послѣ него жила и Марія; со смертію его она усугубила свои подвиги. Проходившіе мимо ея келліи часто слышали раздававшіеся тамъ стонъ и рыданія: то Марія плакала о грѣхахъ своихъ. Скончалась благенная Марія мирно, совершенно раскаявшись и благоговѣніемъ Богу послѣднимъ днями своей жизни (Четьминен). 

Пр. АННА, подвизавшаяся подъ именемъ Евоиміана, была дочь диакона Влахернской церкви; имѣла супруга и дѣтей; по смерти всѣхъ ихъ облеклась въ мужскую монашескую одежду и подвизалась въ одной изъ обителей Вилоинскихъ, близъ Олимпа. Патр. Тарасій вызы-
валь Евоиміана въ Царьградь для бесѣды. Преподобная скончалась около 826 г. (Прологъ).

СВВ. МУЧ. КЛАВДІЯ, АСТЕРІЯ, НЕОНА И ТЕОНИЛЛИ.

Сіи святые мученики, кровные-родные, пострадали въ царствованіе римскаго императора Діоклітіана (284—305). Родомъ они исавріане; родились въ городѣ Ларандѣ, который находился въ теперьшней Ликаоніи, или же на границахъ Писиодіи и Исавріи. Мучителемъ ихъ былъ начальникъ киликійскій, Лисій, которому преданы они были своею мачихою за тяжбу съ нею о наслѣдствѣ. Мачиха не хотѣла отдавать имъ ни одной части имѣнія и обвинила ихъ предъ Лисіемъ въ томъ, что они христиане. По обвиненіи, ихъ схватили и послѣ допроса, на которомъ они съ дерзновеніемъ исповѣдывали имя Христово, предали мученіямъ.

Клавдій, старшій братъ, повѣшены на древѣ, ноги его поджигали огнемъ, а пятки отрывали; затѣмъ онъ терзаемъ былъ когтями, строгаемъ по тѣлу черепицами, обжигаемъ свѣчами и заключень въ темницу. Второй братъ его, Астерій, также повѣшены на древѣ, біенъ розгами и жидалъ, по спинѣ и животу, между тѣмъ какъ подъ ногами были угли, затѣмъ заключень въ темницу. Третій братъ — Неонъ, по сокрушеніи ему шеп, распятъ по землѣ и засыпанъ углими. Наконецъ всѣ трое осуждены на распятие въ городѣ. Послѣ всѣхъ представлены была Теонилла. Ее обнажили, были по лицу, терзали, повѣсили за волосы; а послѣ исповѣданія, что она 23 года вдовствуетъ въ постѣ и молитвѣ, рѣзали бритвою, опаисали терновникомъ, растянули между че-
тырьмя колами, были ремненъ по всему тѣлу, носили по животу углами. Святая не вытерпѣла всѣхъ этихъ звѣрскихъ мукъ и предала духъ свой Богу. Тѣло ея было положено въ мѣшокъ и брошено въ море.—Все это происходило въ Есахъ кивикiйскихъ въ 285 г., августа въ 23-й день. (Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. Т. 2-й, Зам. стр. 345).

ПР. АВРААМІЯ, АРХИМАНДРИТА БОГОЯВЛЕНСКАГО, РОСТОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Пр. Авраамій, въ мирѣ Аверкій, воспитанный въ духѣ благочестія, рано оставилъ домъ родителей и сдѣлался инокомъ. Въ Ростовѣ у озера Неро поставилъ онъ себѣ хижину и сталъ подвизаться въ постѣ и молитвахъ. Особеннымъ дѣломъ благочестія препод. Авраамія было стремленіе къ разрушению языческихъ капищъ, въ которыхъ воздавалось божеское поклоненіе каменному идолу Велесу, и къ утвержденію въ Ростовѣ христiанства. Ростовъ въ то время еще не былъ вполнѣ христiанскимъ городомъ: въ немъ были и язычники.

Объ этой дѣятельности Авраамія преосв. Филаретъ, архiен. черниговскiй, на основаніи древнiго извѣстія о преподобномъ, разсказываетъ слѣдующее. „Въ сильномъ раздумѣ сидѣлъ однажды Авраамiй вблизи Велеса и видитъ: идетъ старецъ. „Откуда идешь, человѣкъ Божiй?“ спросилъ Авраамiй старца. „Я пришелъ въ вашей сторонѣ“, отвѣчалъ тотъ и прибавилъ: „тѣ о чемъ-то скорбишь?“ — „Да, сказалъ Авраамiй, молю Бога о сокрушеніи идола, и молитва моя не выполняется“. — „Если хочешь, сказалъ старецъ, чтобы исполнилось твоє жела-
ніе; иди на востокъ, отыщи домъ Иоанна Богослова и помолись иконѣ его". Авраамій опечалился тѣмъ, что такъ далеко надобно идти. Замѣтивъ это, старецъ сказа́лъ: „Господь сократить путь твой". Авраамій рѣшился исполнить совѣтъ и, лишь только перешелъ рѣчку Ишню, что въ 4-хъ верстахъ отъ Ростова, какъ ему встрѣтился старецъ, котораго видѣлъ невольно заставлялъ благоговѣть предъ нимъ. Лице его было величественно и ясно, — съ бородою длинною и съ головою почти безволою. Авраамій невольно палъ къ его ногамъ. „Куда идешь?" спросилъ дивный старецъ. — „Въ домъ Иоанна Богослова“, отвѣчалъ Авраамій. „Возьми эту трость мою, сказалъ старецъ, иди къ Велесу и ударъ ею идола съ словами: во имя Господа Иисуса Христа повелѣваешь тебѣ Иоанна Богослова сокрушиться". Сказалъ и сталъ невидимъ. Авраамій исполнитъ волю апостола, и идолъ разсыпался. На мѣстѣ, гдѣ явился евангелистъ, Авраамій построилъ храмъ во имя евангелиста, и этотъ храмъ, древній деревянный и до настоящаго времени стоятъ въ 4 верстахъ отъ Ростова, какъ напоминаніе потомству о благодѣяніи апостола къ странѣ. На мѣстѣ сокрушенного идола преподобный построилъ храмъ во славу Богоявления Господня и основалъ при немъ монастырь. Язычники не разъ собирались ежечасный обитель Аврааміеву; но сила Вожія и терпѣніе Авраамія побѣдили злость людей. По убѣжденіямъ Авраамія, многие язычники крестились. Преподобный старался дѣйствовать особенно на юность языческую: онъ училъ дѣтей грамотѣ, крестилъ ихъ и потомъ построилъ въ мѣсто малаго храма просторный и приобрѣлъ для него книги, Иконы и утварь. Преподоб-
ний подавайте собою пример инокам. Самъ участвовалъ во всѣхъ трудахъ братіи, работалъ въ хлѣбѣ, рубилъ дрова, мылъ власницы для братіи. Епископъ предложилъ князю Владимиру учинить обитель Авраамія архимандрія, и Авраамій почиталъ быть саномъ архимандрита". Скончался пр. Авраамій въ глубокой старости и погребены были учениками въ созданной имъ обители.

Моши пр. Авраамія обрѣтены нетлѣнными при внукѣ Владимира мономаха, великомъ князѣ Всеволодѣ Георгіевичѣ (1176 — 1212). Въ настоящее время они открыто понимаютъ въ серебряной ракѣ въ каменномъ храмѣ, построенномъ въ 1553 г. по распоряженію Иоанна Грознаго. (Русск. свв. Филарета, архіеп. черн. Истор. Росс. Иер. ч. 3, стр. 64. Прологъ. Четы-Миней)

О свв. муч. КИРИЛЛЪ, МИНѢ И МИНЕѢ см. 1-го августа, где вмѣсто Кирилла—Кирпика.

**МУЧ. МЕЛИТИНЫ.**

Въ одно изъ гоненій на христіанѣ св. Мелитина представлена была начальнику той области, где она проживала, и обвинена предъ нимъ, какъ христіанка. Ее стали бить по ланитамъ и, обнаживъ все тѣло, въ такомъ по- зорномъ видѣ повели въ судилище и при большомъ сте- чении народа судили. Потомъ того, какъ она не отрека- лась отъ Христа и твердо исповѣдывала имя Христово, ее предали мученіямъ. Святая терпѣливо переносила ихъ, какъ ни были они разнообразны. Ослабленный мучитель, видя терпѣніе ея, повелѣлъ отсѣчь ей голову мечемъ, и святая предала духъ свой Богу (Прологъ).

Преподобномучен. Аѳанасій былъ родомъ изъ Спар-

30-е число.


(Муч. Александра, Кроніона, Гуліана, Макарія и другихъ 13. Іосіфа, патр. константинопольскаго. Муч. Дометіи. Численскій иконъ Божіей Матери. Память о св. Стефанѣ Милутинѣ, король сербскомъ,—Уропѣ II, старшемъ братъ его Драгутинѣ и матери ихъ Еленѣ).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. ЗИНОВИЯ, ЕП. ЕГЕЙСКАГО, И ЗИНОВИИ, СЕСТРЫ ЕГО.

Св. священномуч. Зиновій и св. муч. Зиновія родились въ Егахъ киликійскихъ отъ благочестивыхъ родителей, которые съ ранняго возраста воспитывали ихъ въ духѣ христіанскаго благочестія и въ страхѣ Божиемъ. Родители умерли и оставили дѣтямъ богатое наслѣдство. Святые не стали сами имъ пользоваться; но, припоминая наставления родителей объ истинно-христіанскомъ пользованіи земными благами, употребили его на вспомоществованіе бѣднымъ и на дѣла благотворительности. И
Господь, знающий все, что совершается на земле, и пекущийся о сиротах, не оставил благотворителей безъ воздания, и за розданное нищимъ богатство наградилъ ихъ небесными дарами. Зиновій, давшей общь дѣства, она далъ силу и крѣпость въ совершении этого подвига и охранялъ ее при всѣхъ бывшихъ ей искушеніяхъ; Зиновію же даровалъ силу, исцѣлять недуги прямоосновніемъ рукъ своихъ: руки, раздававшія милостыню, стали теперь раздавать благодарять въ чудотвореніяхъ. Слава о Зиновіи, какъ о мужѣ добротеллой жизни, прославленномъ отъ Бога, была причиною того, что онъ возведень былъ на епископскую кафедру въ его родномъ городѣ, когда таковая стала праздніемъ.— И, будучи епископомъ, Зиновій продолжалъ помогать ближнимъ и благотельствовать, продолжалъ также исходить отъ его рукъ исцѣленія. Такъ, разказываютъ, что пришла однажды къ Зиновію одна женщина изъ Антиохіи, много лѣтъ страдавшая отъ раки на груди и пролѣчившія много своего имѣнія, но не получившая облегченія отъ раны. Святой сжалился надъ больной и прикоснулся рукою къ ранѣ, творя крестное знаменіе: больная почувствовала облегченіе болѣзни, а скоро и совсѣмъъ выздоровѣла, и возвратилась домой, прославляя Бога, силою Котораго совершилъ св. Зиновій исцѣленія. Подобное же исцѣленіе получила отъ святаго женщина-язычница, жена одного изъ начальниковъ области, Индиса. По исцѣленіи она тотчасъ же обратилась ко Христу со всѣми своимъ семействомъ и была крещена.

Все это совершалось въ царствованіе Диоклетіана (284—305), ознаменовавшееся однимъ изъ жестокихъ гоненій на христіанъ. Гонители явились въ той странѣ, гдѣ жили святые Зиновій и Зиновія. Эдѣсь представителямъ
ихь былъ начальникъ области, нечестивый Лисий. Услышавъ о святомъ Зиновии, епископъ, христіанскомъ, онъ послалъ своихъ войновъ схватить его и привести къ нему. Къ приведенному Зиновию обратился онъ съ такими словами: „не хочу вступать съ тобой въ продолжительную бесѣду, но вкратцѣ скажу: избирай одно или двухъ — или жизнь, или смерть; жизнь — если поклонишься нашимъ богамъ, смерть — если ихъ отвергнешь“. Святой съ дерзновеніемъ отвѣчалъ: „жизнь временная безъ Христа — не жизнь, а смерть; смерть же за Христа — не смерть, но жизнь вѣчная. И потому я готовъ умереть за Христа и вѣчно съ Нимъ жить, чѣмъ отречься отъ Него изъ временной жизни и вѣчно умирать во адѣ“. Услышавъ такой отвѣтъ, мучитель приказалъ обнажить святаго и, повѣсивши его на дерево, бить безъ милосердія. „Увидимъ, говорилъ онъ надменно, придетъ ли Христосъ помочь ему!“

Увидавъ мученія святаго Зиновія, сестра его, святая Зиновія, бывшая въ толпѣ зрителей, бросилась къ нему и, обратившись къ мучителю, сказала: „и я христіанка, вмѣстѣ съ братомъ исповѣдую Господа нашего Иисуса Христа! Прикажи и меня мучить, какъ вѣль ты предать мученіямъ моего любимаго брата: я хочу вмѣстѣ съ нимъ пострадать и умереть въ однихъ и тѣхъ же мученіяхъ“. Удивился мучитель такому мужеству и такой смѣлости св. Зиновія. „Жена! сказала онъ ей, къ чему ты хочешь погубить себя и идеешь на безчестіе? Вѣдь, стыдно будешь тебѣ, когда я велю обнажить тебя, и тяжко будешь тебѣ, когда я прикажу тебя мучить. Принеси лучше жертву нашимъ богамъ, и ты будешь свободна отъ стыда и отъ тяжести мукъ“. — „Большой стыдъ принесить нагота духовная, отвѣчала ему на это святая,
чъмь тѣлесная, и неравненно тягостицу муки вѣчныя, нежели временныя... Дѣйствуй, что хочешь; но ни чѣмь не заставишь меня отречься отъ вѣры въ Господа моего Христа".—Мучитель повелѣль обнажить ее также, какъ и брата ея. Потомъ, приготовивши желѣздный раскаленный одръ и подложивши снизу горячий уголь, приказаль разложить на этомъ одрѣ и сестру и брата. "Пусть придетъ Христосъ и поможетъ вамъ," — надмевался мучитель, глядя на мучения. Съ раскаленного одра святыхъ бросили въ кипящую смолу. После же того, какъ они терпѣливо перенесли и это мучenie, и оно не причинило имъ вреда, мучитель приказаль вывести ихъ за городъ и тамъ отсѣчь имъ головы мечемъ. Тѣла ихъ были оставлены за городомъ. Ночью явился на мѣсто мученической кончины ихъ пресвитеръ Гермогенъ, тайно взялъ оставленные тѣла и съ честію похоронилъ ихъ въ одномъ гробѣ (Четы Минаи).

СВ. МАРКІАНА, ЕП. СІРАКУЗСКАГО, УЧ. СВ. АП. ПЕТРА.

Свъ. Маркіанъ, ученикъ святаго апостола Петра, имъ же поставленъ былъ и во епископа и посланъ въ сицилійской городъ Сиракузы. То было время самого первоначальнаго распространенія христіанства, и святому Маркіану тотчасъ же по прибытии въ Сиракузы пришлось вести борбу съ тамошними идолопоклонниками. Много храмовъ идолъскихъ разрушилъ онъ и многихъ язычниковъ обратилъ къ Христу, удивляя всѣхъ знаменіями и чудесами. Въ Сиракузаахъ святой окончилъ и жизнь свою. Успѣхъ его произволѣди возбудилъ противъ него иудеевъ, и они изъ зависти умертвили его (Прологъ). Мощи его въ Гаэтѣ (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, 2 т., зам. стр. 346).
МУЧ. ЕВТРОПИИ.

Во время одного изъ гоненій на христіанъ св. муч. Евтропія часто посѣщала тайниц, куда обыкновенно заключали христіанъ до допроса, а иногда и послѣ допроса до мученій. Святая приходила къ заключеннымъ со словами утѣшения и ободрения, стараясь расположить ихъ къ твердому стоянію за Христа и къ терпѣливому перенесенію страданій, за конъ возмездіе—жизнь вѣчная въ обители небеснаго Отца и слава мученика на землѣ. Такая дѣятельность святой скоро стала известна правительству, и правитель Апелліанъ приказалъ схватить ее. Послѣ того, какъ она твердо исповѣдала предъ нимъ имя Христово, ее стали мучить, повѣсивъ на дерево и подпаливая тѣло свѣчами. Святая вышла невредимой изъ этой муки. Правитель придумалъ больѣ жестокія мученія, и въ этихъ мученіяхъ Евтропія предала духъ свой Богу около 250 г. (Прологъ).

Св. муч. АНАСТАСІИ селунскія. Эта св. мученица, судя по сказанію о ней въ прологѣ, одно лице съ Анаста-сіею римлянкою. См. о ней 29 октября.

СВВ. АПП. ОТЪ 70: ТЕРТІЯ, МАРКА, ІУСТА И АРТЕМЫ.

О свв. апостолахъ Тертіи, Маркѣ, Іустѣ и Артемѣ известно не много. Тертій былъ епископомъ въ Иконіи послѣ Соципатра. Онъ докончилъ дѣло обращенія иконійскихъ язычниковъ въ христіанство и крестилъ всѣхъ, кого не успѣлъ крестить св. Соципатръ. Богъ ниспославъ Тертію даръ чудотворенія, коимъ прославился онъ предъ язычниками. Въ 22 ст. 16 гл. посланія ап. Павла.
ку римлянам Тертій называетъ себя писавшимъ со словъ апостола это посланіе.

Св. ап. Маркъ былъ племяникъ св. ап. Варнавы. Послѣдній упоминаетъ о немъ въ своихъ посланіяхъ. Впослѣдствіи Маркъ былъ епископомъ апоплоніадскимъ, и здѣсь проповѣдывалъ слово Божіе и уничтожилъ слу-женіе идоламъ.

Св. ап. Іустъ или Іосифъ прозываемый Вар-савою, избирамъ былъ на мѣсто Іуды вмѣстѣ съ Мат-еемъ. Былъ епископомъ елеваеропольскимъ; здѣсь онъ и проповѣдывалъ.—Св. ап. Артема епископствовалъ въ Листрахъ, гдѣ показалъ себя искуснымъ слугою Христо-вымъ, потребляя язычество и распространяя утверждая христианство.

Всѣ сии святые апостолы скончались въ мирѣ (Про-логъ).

МУЧ. АЛЕКСАНДРА, КРОНІОНА, ІУЛІАНА, МА-КАРИЯ И ДРУГИХЪ 13.

Свв. мученики Александръ, Кроніонъ, Іулианъ, Макариій и съ ними 13 пострадали при Деци (249—251) въ Александрии. Святый Александръ былъ болень ногами и потому не могъ идти на мученія. Его вмѣстѣ съ род-ственникомъ его Кроніономъ посадили въ повозку и такъ привезли на мѣсто мученія. Здѣсь ихъ повѣсили на де-ревѣ и стали безжалостно бить; потомъ облили ихъ кипя-щей смолой, и они скончались. Святие Іулианъ и Макариій послѣ разнообразныхъ мученій были обезглавлены. Прочіе 13 умерли отъ различныхъ мученій: одни — сожжены, другие — строганы по тѣлу, третьи — отъ меча. Всѣ они твердо стояли за Христа до самой смерти (Прологъ).
Муч. ДОМЕТИЯ. Это, вероятно, разумеется Дометий перс. См. о нем 23 марта.
ПАМЯТЬ О СВ. СТЕФАНИИ МИЛЮТИНЕ, короле сербском УРОШЕ 2, старшем брате его ДРАГУТИНВ и матери их Елени.
Власкенный Милутин был младшем сыном короля Стефана Уроша I и внука первовоченчаного.
Старший брат его Драгутин не долго управлял всей Сербией (1270—1275) и добровольно передал престол Сербией брату своему Милутину, а сам поселился в Среме. Его мучила мысль о том, что для него отец был столь престоль. Занимая престоль, он считал себя поступившим против своей совести, и не по убеждениям сербского народа, весьма строгого читателя заповеди Божией: "чтить отца своего и матери твои". "Уважение сербов к родителям, пишет серб биограф блаж. Стефана деспота, так велико, что ни один сын, хотя бы и в своем доме, не смел вкушать пищу вместе с отцем своим, а стоял у стола, как слуга. Это можно видеть как у богатых, так и у бедных, не исключая крепких нищеты". Милутин, едва только королем всей Сербии, предоставил Драгутину титул короля сремского, и они соединяли свои силы, когда нужно было действовать против сторонних врагов. Драгутин много трудился над обращением басанских еретиков—богомилов *) к правоверию, и проводил

*) Богомилы, названные так по имени основателя ереси Богомила, разсуждали учение богохульное, противное не только откровению, но и самому естественному здравому смыслу. Они ниспровержали учение о истинное святое понятие о Бог—едином Творце мира и Законодателе, о вечном и личном бытии Сына Божия и Духа Святого, о воплощении Сына Божия,
вообще подвижническую жизнь. По известію духовника его, послѣ немногих лѣтъ супружества, не касался онъ тѣла жены своей, а жилъ съ нею, какъ брать съ сестрой; милостыню пѣщимъ, обителямъ инокескимъ раздавать щедрою рукою; между прочимъ посылалъ онъ дары и храмамъ России, столько страдавшей отъ татаръ; онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ великимъ княземъ Василиемъ Ярославичемъ († 1276). Для тайнѣхъ подвиговъ выкопана была у него могила; въ ней набросаны были камень и черепки; здѣсь-то проливалъ онъ слезы

о значеніи земной жизни и дѣла Спасителя, о силѣ таинства и священныхъ обрядовъ. "Мощный духъ, учии богомилы, за возвышение низшерожденный съ высоты, изъ соревнованія Богу создалъ второе небо, вторую землю и избралъ ее въ жилище себѣ и соучастника своего паденія. Онъ покушался создать и человѣка;—создать тѣло, но, не могши дать ему жизнь и души, просил о томъ Бога, и Богъ послалъ въ тѣло дыханіе Свое. Общавшися прежде вздѣсь человѣкомъ, выдѣлъ съ Богомъ, Сатанаилю (имя „Мощаго духа“) потомъ старался пріобрѣсть себѣ какъ-можно больше людей, и успѣлъ въ этомъ."— Онъ далъ, по нечестивому учению богомиловъ, законъ Моисею. Люди гибли. Наконецъ Богъ Отецъ, снаряжая надъ душами, которую Онъ вздохнулъ въ человѣка, чрезъ 5500 л. отъ сотворенія мира отрыгнулъ отъ сердца Своего Слова (Иисуса Христа). То былъ, говорили богомилы, великаго свѣту ангелъ,—архангель Михаилъ, который, низшедъ съ высоты, облекся въ Двѣ плоти, повидимому, вещественною, а на самомъ дѣлѣ непреистственною, такъ что Двѣ совмѣтъ и неощутима Его въ себѣ. Видяще совершенныя на землѣ служеніе, Иисусъ Христосъ занеръ Сатанаиля въ бездну, отнілъ отъ его имени священное окончаніе мѣ и присоединилъ къ своему (до того времени онъ назывался Миха), возвратился на небо и разсѣялся пами въ Отца, во чревѣ Котораго вначалѣ былъ заключенъ, а съ Нимъ возвратился и Духъ Святый, вмѣстѣ съ нимъ сопредѣліи изъ
о грехахъ и проводилъ ночи въ молитвахъ и; когда отъ утомления засыпалъ, острые камни скоро пробуждали его. Предь смертію († марта 22 ч. 1316 г.) принять монашество съ именемъ Теодота. Когда готовили его къ гробу, то нашли его ополосаннымъ острыо тростію по голому тѣлу и облеченнымъ во власяное вретище; отъ времени трость уже впилась въ тѣло до самыхъ костей; большихъ усилий стоило отдѣлить ее отъ тѣла.

Пока Драгунъ проводилъ свою по-истинѣ подвижническую жизнь, Стефанъ Милотинъ; получилъ отъ него престоль сербскій, благочестиво управлялъ Сербию. Однимъ изъ первыхъ актовъ, подписанныхъ имъ, въ которыня ясно обнаруживался его великодушный характеръ, была грамата о свободѣ торговли Дубровницкой торговой республики въ Сербіи, выданная республикѣ 1276 г. Въ ней было написано: „а) какую оказалъ имъ (т. е. лицамъ, принадлежащимъ къ республикѣ) милость брать

Отца, и успѣшный родить духовно двѣнадцать апостоловъ. Признавая все вѣщее, земное нечистымъ, богопротивнымъ, богомилы не хотѣли втѣнять чудесамъ, которыхъ Спаситель совершалъ надъ тѣлами и надъ видимою природою; отвергали брать, ядение мяса и проч. Тайницѣ не признавали, почитаніе изображеній (иконъ) и мощей святыхъ казалось имъ идолослуженіемъ; поклоненіе кресту—поруганіемъ надъ Иисусомъ Христомъ; чудеса, разъ иконы совершаемыя—прельщеніемъ демонскимъ. Храмы по ихъ мнѣнію—жилища злыхъ духовъ, сообщниковъ того сатаны, котораго Иисусъ Христосъ приходилъ связать. Богомилы не хотѣли знать никакихъ молитвъ, кроме молитвы Господней, не наблюдая праздниковъ церковныхъ, поносили иерархію и монашество. Такъ какъ Иисуса Христа не почитали действительно и въ собственномъ смыслѣ воплотившимся отъ Дѣвы, то не чтили и Дѣву Марію. (Разск. о ереси и раск. Руднева, 33—36 стр.).
мой Стефан (Драгутин), ту же оказывает и мое кролевство; б) купцы их могут свободно торговать в моей земле, пока не оскрбленна будет правда; в) они дают королевству 2000 черперъ каждый годъ, на Дмитриев день; г) если окажутся виновными предъ моимъ королевствомъ, то разбираетъ дѣло судъ по закону; если судомъ не рѣшится дѣло, то за три мѣсяца объявляется срокъ, къ которому купцы ихъ должны выѣхать изъ Сербіи съ своими имуществомъ.

- Благочестивая настроенность сказывалась и во всѣхъ послѣдующихъ дѣйствіяхъ Милотина. Спустя немного времени по вступлении на сербскій престолъ, ему пришлось вести войны съ соседями; но онъ началъ ихъ не прежде, какъ потребовали того дѣла вѣры и отечества. И Богъ наградилъ его: войны, въ продолженіе 20 лѣтъ слѣдовавшія одна за другою, всѣ окончились чрезвычайно счастливо для Милотина. По окончаніи войны, Милотинъ принялъ за построение храмовъ. Всѣхъ храмъ каменныхъ построено имъ болѣе 40 и при многихъ устроены иноческая обители, а при другихъ поставлены и каведры. Строилъ храмы въ своей землѣ, онъ жертвовалъ на устроеніе ихъ и въ другихъ мѣстахъ. На его средства построенъ храмъ въ Константинополь и при храмѣ—страннопріимный домъ; при чемъ имъ назначены земли на содержаніе того и другаго. Имъ же построено два храма (св. Николая и св. Троицы) въ Солунѣ, и отпускались частия пожертвованія на содержаніе монастырей аѳонскихъ, въ особенности Хilandаря.

- Историкъ блаженного краля и духовникъ его пишетъ: "обѣдные и нищіе шли къ нему не только изъ его отечества, но и изъ странъ заморскихъ и съ острововъ и изъ града Иерусалима. Изъ Азіи приходили къ нему
странники, хромые, больные, и никогда никто не отходил без пособий. Трудно знать, сколько раздавал он денег. Когда наступала ночь, чудный государь снимал с себя королевскую одежду и, надев простую и дряхлую, а лицо закутав, с двумя или тремя врьными слугами шел отыскивать бедность. Он твердо помнил слова богоухновення: "блажень призирая на нища и убога: в день людь избавить его Господь".... Надобно еще знать подвиги Милотина, известные нам, продолжает духовник,—изнурения тела, ночных бдений, теплых слез, незлюбивый и привычный нрав. Гордость была недоступна к нему до смерти, и богатства его, заключающиеся в серебре, золоте, скотах, конях, нивах, как ни были они неизчислимы, не изменили доброй души его.—Таков был блаженный Милотин по внутренним своим качествам.

Скончался блаженный король, послѣ счастливого царствования, отъ тяжкой болѣзни, постигшей его въ породилскомъ дворцѣ, 29 октября 1320 г. Погребенъ въ банской обители, согласно съ давнимъ желаниемъ его.

Моши бл. Стефана Милотина открыты, спустя два съ половиной года послѣ его кончины. Въ настоящее время онъ почитается въ богатой ракѣ, въ великолѣпномъ храмѣ св. Софии, построенномъ самимъ Милотиномъ.

Благочестивая настроенность, съ какою дѣйствовалъ блаж. король и въ государственной и въ своей частной жизни, конечно, была внушена ему его родительницею. По общему отзыву Елена была примѣрною христіанкою. И замѣчательно, что ея благочестивая дѣятельность проявлялась въ томъ же самомъ, въ чемъ выражалась она ея блаженнымъ сыномъ. Она, такъ же какъ и онъ, строила обители для дѣственниковъ и дома для бѣдныхъ посе-
лянь. Ею построенъ близъ Спича русскій монастырь и надѣленъ угодьями. Дома для бѣдныхъ выстроены ею въ Скугарѣ, гдѣ жила она по смерти своего супруга.— Предь своей смертью, послѣдовавшею въ глубокой старости, бл. Елена приняла ипостроство и скончалась 8 февраля 1306 г. Похоронена въ монастырѣ Градицъ. Мощи открыты, спустя три года послѣ ея смерти, слѣдовательно еще при жизни ея блаж. сыновей. Рашскій епископъ Павелъ поставилъ раку съ мощами въ храмѣ предъ иконостасомъ (Свв. южн. слов. Филарета, арх. черп.).

31-е число.

Свв. апп. отъ 70: Стахія, Ампія, Урвана, Наркисса, Апелія и Аристовула. Св. муч. Епімака. Пр. Мавры. Преп. Спиріона и Никодима, просфирниковъ печерскихъ.


Свв. Апп. Отъ 70: Стахія, Ампія, Урвана, Наркисса, Апелія и Аристовула.

Свв. ап. Стахій былъ епископомъ византійскімъ. Сюда поставленъ онъ святымъ апостоломъ Андреемъ. Вмѣстѣ они создали церковь въ городѣ Аргирополѣ,
куда стекалось множество христиан, чтобы послушать<br>поучения, каких здесь предлагались народу. Въ заботахъ<br>о спасении взвѣренной пастицы, св. апостол. Стахий еписко<br>пствовалъ шестьдесятъ лѣтъ. Скончался въ мирѣ.—<br>Св. ап. Амплий и св. ап. Урвантъ были также епископами,<br>поставленными святымъ апостоломъ Андреемъ; первы<br>вый — въ городѣ Діосполѣ, а второй — въ Македоніи.<br>Тотъ и другой ревностно проповѣдывали въ своихъ епис<br>копіяхъ слово Божіе и истребляли идолы. При этомъ прои<br>сходили у нихъ частья столкновенія съ язычни<br>ками-еллинами и іудеями, которые все дѣли старались во<br>спрепятствовать распространенію слова Божія. Среди<br>такихъ столкновений святые апостолы окончили и жизнь<br>свою и пріяли мученическій вѣнецъ, бывъ убиты еллин<br>ами и іудеями.—Св. ап. Наркиссъ епископствовалъ въ<br>Аонихахъ, гдѣ продолжалъ и апостольскую свою дѣятель<br>ность, не смотря на многія невзгоды и преслѣдованія со<br>стороны іудеевъ и язычниковъ.—Св. ап. Апеллій былъ<br>епископомъ въ Иракліи.—О св. ап. АРИСТОВУЛѢ см.<br>16 марта (Четьи-Менее. Прологъ).<br>Обо всѣхъ сихъ апостолахъ упоминаетъ св. ап. Павелъ<br>въ посланіи къ римлянамъ гл. 16, ст. 8—11.<br><br>СВ. МУЧ. ЕПИМАХА.<br><br>Св. муч. Епимахъ родился въ Египтѣ отъ христиан<br>скихъ родителей. Первоначальное воспитание развиво<br>въ немъ благочестивыхъ наклонности и съ ранняго возраста<br>направляло еще его въ пустыню. И потому, едва<br>только открылась возможность, удались въ уединеніе на<br>Пелусійскую гору, гдѣ, подражая св. Иоанну крестителю,
длогое время проводилъ пустынническую жизнь. Онъ жилъ совершенно одинъ, даже и вблизи мѣста его уединенія не было ни кого, съ кѣмъ бы онъ могъ сказать слово и съ кѣмъ бы по юношескимъ своимъ лѣтамъ могъ совѣтываться въ трудныхъ случаяхъ предпринятой имъ, столь тяжелой для юноши подвижнической жизни. Онъ уповаялъ на помощь Божію, которая споспѣшествовала многимъ подвижникамъ Христовымъ, и упованіе не посрамило его. Св. Епимахъ усовершался въ подвижнической жизни, переносилъ съ истинно-христіанскими терпѣніями постпавшія его несчастія и навѣты отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ.

Въ то время, когда такъ подвизался св. Епимахъ, дошелъ до него слухъ, что въ городѣ Александріи воздвигнуто гоненіе на христіанъ, и что одни пять этихъ принимаютъ съ радостью мученическій вѣнецъ, другіе, устрашаюсь людскими мученіями, убѣгаютъ въ горы и пустыни, иные же изъ-за подобнаго же страху предъ мученіями измѣняютъ вѣру Христову и отпадаютъ отъ христіанской церкви, переходя опять въ язычество, въ которомъ пребывали раньше они и ихъ предки. Возгордился христіанскимъ ревностію Епимахъ, оставилъ пустынію и отправился въ Александрію съ тѣмъ, чтобы ободрить христіанъ и сдѣлаться непоколебимымъ именемъ Христова предъ язычниками. Когда онъ пришелъ въ Александрію, здѣсь увидѣлъ, что городъ погрязъ въ нидолопоклонствѣ, что нечестіе бѣсовское охватило весь городъ, честь его Христова умалена, святѣния оскудѣли. Онъ смѣло вошелъ въ каѳедральное, въ которомъ въ то время язычники торжествовали по случаю своего праздника, непрерывно приносили ими жертвы и сокрушали идолы, которымъ жертвы эти приносились.
Язычики чрезвычайно озлоблены были таким поступком св. Епимаха. Они тотчас же схватили его и повели к начальнику своему Апеллиану. Когда увидел святой этого начальника, не могъ равнодушно смотрѣть на него, потому что зналъ, что это именно и есть тотъ нечестивый человѣкъ, который воздвигнулъ гонѣніе въ Александріи. Святой грозно взглянувъ на него, и этотъ взглядъ замччень былъ начальниковъ и чрезвычайно поразилъ его. Предавать мучениями святаго онъ тотчас же не рѣшился, хотя явно было, что ничего не въ силахъ измѣнить вѣру святаго, за которой Апеллианъ уже многихъ замучилъ. Святаго Епимаха отвели въ темницу. Здѣсь случилось много христіанъ, которыхъ Апеллианъ надѣялся совратить въ язычество и потому медлилъ предавать мученіямъ. Епимахъ обратился къ нимъ съ словомъ ободрения, убѣждаю ихъ стоять въ вѣрѣ Христовой и не прельщаться льстивыми словами и обѣщаніями язычниковъ,—и такъ усѣлъ укрѣпить ихъ въ истинной вѣрѣ, что ни одинъ изъ нихъ не отпаля, но всѣ приняли мученическій вѣнецъ. — Наконецъ предали мученіямъ и самого Епимаха. Его повѣсили на дерево и стали строить тѣло его, потомъ кидали въ него каменья, и удары были такъ сильны, что были сокрушены кости святаго. При мученіяхъ этихъ въ толпѣ народа стояла одна женщина, которая была слѣпою на одинъ глазъ. Брызги крови, летѣвшія изъ-подъ ударовъ, попали на слѣпой глазъ, и больная получила исцѣленіе. Это такъ сильно на нее подѣйствовало, что она тотчасъ же исповѣдала имя Христово. — Между тѣмъ мученія продолжались и послѣ того, какъ св. Епимахъ терпѣливо и безропотно переносилъ ихъ; Апеллианъ приказалъ отсѣчь ему голову. (Четырь-Минен).
ПР. МАВРЫ.


ПРЕП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВЪ ПЕЧЕРСКИХЪ.

Житіе преподобныхъ угодниковъ Божіихъ Спиридона и Никодима чрезвычайно поучительно. Оно даетъ намъ случай наглядно убѣдиться въ той мысли, что истина Христова, живительная и чудодѣйственная, не составляетъ собственности какого-либо избраннаго класса людей, какъ бываетъ съ мудростью человѣческою, но что она дана для всѣхъ людей и всѣми можетъ быть усвоена, даже людьми простыми и неграмотными.

Преподобные Спиридонъ и Никодимъ вышли изъ среды простаго народа. „Не изъ города пришелъ онъ, говорится въ житіи о преподобномъ Спиридонѣ, но изъ нѣкоего селенія, грамотѣ совсѣмъ не зналъ, да и говорить хорошо не умѣлъ“. Такимъ же простецомъ былъ и Никодимъ.— Когда, въ какомъ году пришли сіи простцы въ Печерскій монастырь,—съ точностью незнаемо. Про Спиридона мы знаемъ, что пришелъ онъ при игуменѣ печер-

*) Память ея 8 января.
скомъ Пименъ постникъ, который управлялъ монастыремъ съ 1132—1141 г.,—пришелъ уже не въ молодыхъ льтахъ. Ему назначили послушаніе; онъ исполнялъ его со всѣкимъ смиреніемъ и трудолюбіемъ; кромѣ того часто проводилъ время въ постѣ и молитвѣ, чѣмъ сразу обратилъ на себя вниманіе игумена. Замѣтивъ въ немъ высокія нравствен- ныя качества, игуменъ выдѣлилъ его изъ другихъ иноковъ и поставилъ его въ просфорѣ, гдѣ онъ долженъ былъ заниматься приготовленіемъ просфоръ. Преподобный но- вое послушаніе сталъ исполнять съ еще большимъ усер- діемъ, чѣмъ трудился ранѣе. Послушаніе это ему чрезвы- чайно понравилось. Порученіе приготовленія просфоръ, данное ему, счѣлъ онъ за милость Божію, потому что при- давалъ большое значение тому, что приготовляемый имъ хлѣбъ назначается для безкровной жертвы Богу, для ве- ликой тайны Вождѣй. Трудясь на послушаніи, преподоб- ный вмѣстѣ усовершался духовно: онъ трудъ своей всегда сопровождалъ молитвой; а вслѣдствіи, когда нѣсколько научился читать и выучилъ навзячъ псалтирь, онъ не- престанно читалъ псалмы. Съ пѣніемъ псалмовъ рубилъ онъ дрова, мѣшилъ тѣсто, топилъ печь, готовилъ про- сфоры. Такъ подвизался преподобный Спиридонъ! Однажды блаженный, усердно трудясь за своей работой, зато- пилъ печь для печенья просфоръ. Вдругъ верхъ пекарни загорѣлся отъ пламени. Спиридонъ взялъ свою мантию и закрылъ ею устье печи; потомъ, завязавши рукава своей свитки, пошелъ съ нею къ колодезю, налилъ тамъ въ нее воды и пошелъ скорѣе назадъ, призывая братію гасить печь и загорѣвшееся строеніе. Братія пришли и увидѣли чудное явленіе: не сгорѣла одежда преподобнаго, и изъ свитки не вытекла вода, которую и залили пламя.

На послушаніи въ просфорѣ пр. Спиридонъ пріобрѣлъ
себя друга, преподобного Никодима, который разделять съ нимъ его труды, носить дрова и воду, мьстить тьего и такъ же, какъ и Спиридонъ, пребываль въ молитвѣ и пѣніи псалмовъ. Вмѣстѣ провели они тридцать лѣтъ и мирно почали о Господѣ. Пр. Спиридонъ почиваетъ въ положеніи молящагося. Три первые перста правой руки его соединены совершенно ровно, а средний и мизинецъ примкнуты къ ладони. Рука сложена такъ крѣпко, что, если бы захотѣлъ кто дать иное положеніе пѣрстамъ ея, тотъ скорѣ могъ бы переломать ихъ, чьмъ выполнить свое желаніе. Вотъ проповѣдь громкая для старообрядцевъ!—Кончина преп. Спиридона послѣдовала, въроятно, не прежде 1148 г. Мощи преподобныхъ Спиридона и Никодима почишаютъ въ Антониевой пещерѣ (Печерск. патер. Русск. свв. Филарета, арх. черн. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 290).

О муч. Стефанъ, Варнавъ, Трофимъ, Дори-Медонть см. 19 сентября, о Саввѣ см. 15 апреля.

Нѣкого отрока. Отрокъ сей убить былъ камнемъ.

Девич. Мученицы 12. Приняли мученическую кончину чрезъ повѣщеніе.

Селебка и старатоники. Мученики снѣ были су- пруги, убившись мечемъ.

Мученниковъ 3. Пострадали въ Мелитинѣ. Имъ скрушили бедра (Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 291)

Муч. Николай Хиосскаго.

Св. Николай родился на островѣ Хиосѣ, въ селеніи Каріахъ. Родители его, Петръ и Стамата, сами будучи людьми благочестивыми, умѣли и въ сына своемъ развить
благочестивых чувства и воспитали въ немъ истиннаго христианина. Благочестие, смирение и кротость въ обхождении были отличительными его качествами. Въ словахъ же онъ до того былъ воздерженъ, что во всю свою жизнь не произнесъ ни одного браннаго слова. При этихъ качествахъ онъ обладалъ еще простотою, незлобиемъ и рѣдкимъ терпѣніемъ. Однимъ словомъ, Николай былъ образцомъ христианскихъ добрѣдѣтелей, которыя можно только встрѣтить у древнихъ святыхъ. Простота и незлобие его были не слѣдствиемъ ограниченности ума, какъ бываетъ это иногда, но плодомъ истинной сердечной доброты. Простота въ немъ была противоположна хитрости, незлобіе — коварству.

Когда Николаю исполнилось 20 лѣтъ, онъ отправился съ однимъ изъ своихъ соотечественниковъ, по прозванию Франкули, въ Магнисію, и тамъ занялся плотничествомъ. Чѣмъ болѣе онъ приходилъ въ возрастѣ, тѣмъ болѣе усовершенствовалъ онъ въ добрѣдѣтеляхъ. Приведемъ одинъ примѣръ его незлобія и терпѣнія, по которому можемъ судить и о прочемъ. На мѣстность, гдѣ они работали, спустилась саранча и всѣ перетопула. Одинъ изъ его товарищей и соотчичей, по имени Іоаннъ, зная его незлобіе, взялъ нѣсколько потонувшей саранчи и отберъ ею лице Николая для того, чтобы испытать, разсердится ли онъ и не произнесетъ ли въ гнѣвѣ браннаго и неприличнаго слова; но Николай не только не разгнѣвался, но не открылъ даже и устъ своихъ.

Этотъ добрѣдѣтельный юноша попущеніемъ Божіимъ пораженъ былъ страшнымъ ударомъ. Въ одно утро онъ просыпается совершенно помѣшаннымъ безъ всякой видимой причины, и остается надолго безъ сознанія. Впрочемъ при всемъ своемъ безуміи онъ не дѣлалъ ничего,
что обыкновенно дѣлаютъ въ этомъ состоянии умашиен-ныя. Онъ былъ только задумчивъ и чѣмъ-то тяготился.
Слухъ о несчастномъ положеніи Николая скоро раз-несся по Анатоліи, гдѣ онъ тогда находился, и мусуль-мане, во множествѣ здѣсь жившіе, рѣшились воспользова-ваться случившимся съ Николаемъ для своихъ религіоз-ныхъ цѣлей. Они пришли къ Николаю и стали уго варивать его сдѣлаться туркомъ. Понятно, что они не могли ничего добиться отъ умашиеннаго. Они взяли его съ собой и явились выѣстъ съ нимъ предъ мусульманскими старшинами. Здѣсь они стали увѣрять старшинъ, что приведенный ими молодой христіанинъ желаетъ принять исламизмъ. Но старшины мусульманскіе оказались благо-разумнѣе ихъ. Они сами стали разспрашивать Николая о мнѣніи намѣреніи его перейти въ мусульманскую вѣру; и когда онъ не отвѣчалъ, и всѣмъ вообще поведе-ніемъ своимъ обнаруживалъ въ себѣ смушенцааго, они набросились на приведшихъ его мусульманъ съ строжай-шимъ выговоромъ, а самого Николая отослали домой.
Продѣлка безумныхъ ревнителей мусульманства съ Николаемъ возбудила въ соотечественникахъ его опасеніе, какъ бы мусульмане не сдѣлали съ нимъ чего либо худ-шаго, и потому они сочили за лучшее перевезти его въ Хіосъ, къ родной сестрѣ его Деснинѣ. Такъ онъ и сдѣ-лали. При чемъ, привезли его къ сестрѣ, они разсказали ей все, что случилось съ Николаемъ въ Анатоліи, раз-сказали и о поступкѣ мусульманъ. Неразумная Дес-ніна не удержалась отъ того, чтобы не передать обо всемъ этомъ своимъ знакомымъ, отъ которыхъ разсказы о Николѣ распространенія между многими хіосскими жителями и дошелъ до хіосскихъ старшинъ; но дошелъ уже въ нежданнымъ видѣ, именно ихъ извѣстили, что
Николай перешел в мусульманскую вѣру. Вполня до-
вѣряя такому известію, старшины взяли Николая и дѣли-
го въ мусульманскую одежду, и даже перестали хри-
стіанское его имя (Николай) на магометанское Мехмедъ.
Съ этого времени всѣ, не знавшіе дѣйствительнаго про-
исшествія, случившагося съ Николаемъ въ Анатоліи,
стали считать его за мусульманина, измѣнившаго христіан-
ской вѣрѣ, хотя, нужно замѣтить; обрѣзанія надъ Нико-
лаемъ не было совершено и такимъ образомъ въ дѣй-
ствительности даже и по вѣрности присоединенъ къ мусульманству онъ не былъ. Страшно, что мнѣнія о Ни-
колаѣ, какъ о мусульманинѣ, стада держаться и сестра
го, и онъ долженъ былъ уйти отъ нея, и пристать къ
погонщикамъ муловъ и къ пастухамъ, которые и кормили
несчастнаго безумца. Неизвѣстно, до какого бы времени
прожилъ такъ Николай, если бы не случилось съ нимъ слѣдующаго происшествія, въ которомъ нельзя не видѣть дѣйствія Божіаго о немъ промышленія.
Однажды въ горахъ Николай встрѣтился съ однимъ
архимандритомъ, по имени Кирилломъ. Архимандритъ
окликнулъ его и спросилъ, что онъ за человѣкъ и, когда
онъ отвѣтилъ, поближе подошелъ къ нему. Изъ отвѣта
Николая онъ догадался объ его помѣшательствѣ, кото-
рое однако же не было въ немъ настолько сильнымъ,
чтобы совершенно нельзя было съ нимъ разговаривать,
и потому архимандритъ долго бесѣдовалъ съ нимъ, раз-
ными способами стараясь разузнать наклонности его, и
въ заключеніи посовѣтовалъ ему, что дѣлать и какъ вести
собя. Послѣ бесѣды съ архимандритомъ стала замѣтна
перемѣна во внутренней жизни Николая. Скоропримѣнно
же было ему видѣніе, которое еще болѣе освѣжило его
духовную жизнь. Во ей предсталъ ему Дѣва въ какомъ-
то особенномъ одѣяніи, которая сказала ему: „встань и иди къ священнику храма Сына Моего, Который омоет тебя, и ты совершенно выздоровѣешь“. Проснувшись, Николай исполнить то, что сказано было ему въ видѣніи, и послѣ того, какъ священникъ по просьбѣ его отслужилъ молебень и прочиталъ заклинательные молитвы, признаки сумашиществія совсѣмъ въ немъ пчезли.

Въ благодарность Богу за возстановленіе уственныхъ способностей Николай рѣшился предаться подвижничеству, что и исполнилъ. Все время, до самаго мученичества, онъ проводилъ въ постѣ, молитвѣ и бѣдѣ. Сестра, которая теперь снова взяла его къ себѣ, неоднократно убеждала его подкрѣпиться чѣмъ-либо для поддержанія своихъ силъ, но онъ всегда отвергалъ ея совѣты, не вкушая ничего по два и по три дня.—Хотя Николаю была возможность удалиться куда-нибудь въ другое мѣсто для безопаснаго служенія Богу, но онъ не хотѣлъ этого сдѣлать, потому что желалъ открыто исповѣдывать христіанство и вигдѣ съ прочими посѣщать храмъ Вождь. Въ церковь между тѣмъ пускали его неохотно, такъ какъ съ него не снято еще было подозрѣніе въ принятіи мусульманства, и христіане боялись навлечь на себя мщенія турокъ за допущеніе его въ свою церковь. „Братіе! за чѣмъ вы выгоняете меня изъ храма Вождя,—не разъ говорилъ Николай своимъ единовѣрцамъ христіанамъ,—въдѣ я такой же христіанинъ, какъ и вы. Я умру христіаниномъ“. О такихъ словахъ Николая узнали турки. Судъ послалъ вооруженныхъ людей схватить его и привести для допросовъ. На вопросъ: „почему онъ опять сдѣлался христіаниномъ?“ Николай отвѣтилъ: „я никогда не отрекался отъ Христа; въ христіанской семьѣ я родился, въ христіанствѣ воспитанъ, христіаниномъ
хочу и умереть". После долгих и безплодных убеждений принять мусульманство, судьи предали его мучениям. Они положили его на скамью и дали больше пяти сот ударов палкою, а потом бросили его в темницу, заключив в холоду израненные ноги. На другой день они приказали налить воды на пол темницы, потом велели принести доску, пробитую насекозь острими гвоздями, и на эту-то плавающую в воде доску, с обрашенными вверх острыми концами гвоздей, положили снупою страдальца Николая; на грудь и живот его навалили тяжелую плиту; на шею навесили цепи, а ноги забили в новую, страшную колоду. Страдалец Христов терпеливо переносил мучение; не стоя вырывались изъ стесненной его груди,—славословие Богу оглашало мрачные своды темницы. Христосъ не оставил Николая безъ Своей помощи и утешения въ его странномъ положении. Въ полночь темница поколебалась какъ бы отъ сильнаго землетрясение; огромная плита скатилась съ мученика,—и что жэ? ни камень не сокрушилъ грудныхъ костей, ни острые гвозди не коснулись спинны страдальца. Невидимая сила сохранила его цѣлымъ и невредимымъ. Бывше въ темницѣ христіань, заключенные вмѣстѣ съ Николаемъ, такъ поразились чудомъ, что невольно воскликнули: "по-истинѣ это святой человѣкъ и мученикъ Христовъ, подобный всѣмъ древнимъ мученикамъ,—иначе Богъ не явилъ бы чудесъ Своихъ!".
Христіане, узнавъ о чудѣ, возрадовались о Господѣ; турки же чрезвычайно взволновались; но отпустить Николая изъ темницы они не желали. Имъ не хотелось, чтобы христіане видѣли страдальца за имя Христово. И вотъ, они снова начали его мучить. Извлекли его съ связанными руками и ногами изъ темницы, они бросили
его въ конюшню, предполагая, что, лишенный всякой помощи, онъ погибнетъ подъ конскими копытами. Такъ предполагали враги, но не такъ устройлъ Богъ. Чрезъ три дня одинъ турокъ, по прозванию Суруль, пришелъ посмотреть, живъ-ли Николай, и, замѣтивъ, что онъ невредимъ, предложилъ ему хлѣба, чтобы уголить голодъ; но, къ удивленію его, мученикъ отказался, сказавъ, что онъ сыта, и что сестра его тайно отъ мусульманъ принесила ему пищу. На самомъ же дѣлѣ Николай ничего не ѣлъ во все время своихъ страданій.

Турки, увидѣвъ, что всѣ ихъ старанія замучить Николая остаются тщетными, рѣшились выхлопотать фетуфъ (смертный приговоръ); но имъ не удалось получить его, потому что мученикъ былъ не обрѣзанъ; следовательно, по законамъ, не могъ считаться мусульманиномъ. Тогда они вывели мученика изъ тюрьмы на городскую площадь и потребовали отъ него рѣшительнаго отвѣта на вопросъ: „думаетъ-ли онъ принять мусульманство?“ Изнуренный тиранствами и тяжкимъ постояннымъ, блаженный не могъ говорить и потому отвѣчалъ однимъ отрицательнымъ движениемъ головы. Его поставили на колѣна; валасть прошилъ его спину кинжаломъ и потомъ, поставивъ на ноги, спросилъ: „думался-ли онъ?“—надѣрѣвалъ шею и опять спросилъ: „думаетъ-ли онъ мусульманство?“ обычная изложенчена. —Мученика снова поставили на колѣна, при чемъ, преклонившись, онъ трижды воскликнулъ: „Пресвятая Богородице помоги мнѣ!“ и съ этими словами на устахъ предалъ духъ свой Богу подъ ударами меча. Такъ совершилъ свой добрый подвигъ многострадальный Николай, спасительнымъ путемъ мученичества достигнувъ неплѣннаго вѣнца въ царствѣ небесномъ. Онъ пострадалъ на двадцать третьемъ году отъ рождения, въ 1754 г.
Турки не хотели отдать тело блаженного христианина и, не рвя его, куда дыбать его, приставили солдат стоять около него. Стражи турецкие, видя уважение христианина к св. останкам мученика, не замедлили извлечь его для себя пользу. Они отрубили ныльцы мученика и продавали их за большую сумму. Чрез три дня тело брошено было в море, и никто не знает, куда унесли его волны.

Св. муч. Николай был прославлен от Бога дарованием исцеления всем, съ върою ему молящимся и лобзывавшимъ не многи оставшися части его мощей. Около времени страданий мученика заболѣла тяжкою и непреклонною болѣзнию одна благочестивая женщина, по имени Смаргада. Она обращалась за помощью къ врачамъ; но они не принесли ей никакой пользы. Потомъ молилась многимъ угодникамъ вмѣстѣ съ нами, но не получила исцѣленія. Тогда она прибѣгла съ молитвою къ св. муч. Николаю, о чудесахъ котораго много тогда говорили, и облюбовала св. останки Его. Вскорѣ послѣ этого почувствовала она облегченіе своей болѣзни, а потомъ и совершенно выздоровѣла, и прославила Бога и святаго Его угодника (Христ. мучъ на вост. Соловьева. Воскр. Ч. т. 23, стр. 475—480).

ПР. АНАТОЛИЯ ПЕЧЕРСКАГО.

Преподобный Анатолий, по пригруже великомъ отца Антонія, подвизался въ затворѣ. Свои подвигъ совершалъ въ то же время, когда Спиридонъ и Никодимъ, просфорники печерскіе, подвизались въ общежитіи. Въ пѣнно-гнѣяхъ Лавры, коими прославляетъ она святыхъ подвижниковъ Вожинскѣ, встрѣчаешь мы такія слова: „Спи-
ридонь — цвѣтокъ неслобія и Никодимъ сомненный по-
бѣдѣ; оба святые просфорники. готовя чистые хлѣбы въ
даръ Богу, приготовили себѣ въ жертву благовонную;
къ пимѣ причисляется и Анатолій. Ихъ всѣ мы величаемъ". Пр. Анатолій почитается нетленнымъ въ Анто-
ніевой пещерѣ, — тамъ же, гдѣ и мощи преподобныхъ Спиридона и Никодима. Есть извѣстіе о преп. Анатоліи,
какъ о чудотворцѣ. Слѣдовательно онъ, подвизаясь въ
затворѣ до глубокой старости, достигъ дара чудотворенія
(Печер. патер. Русск. свв. Филарета, арх. черн.).
Алфавитный указатель имень святых за месяц октябрь.

Имена святых, жизнь которых в книге не изложена, отмечены звёздочками.

А.
Аверкий (удерживающий, удаляющий, лат.), еп. иерапольский, 22 ч. 298 стр.
Авраам (отец множества, евр.), прп. праотец, 9 ч. 149 стр.
Аврамий, архим. прп. ростовский, 29 ч. 459 стр.
Аврамий, прп. затворник, 29 ч. 447 стр.
*Аврамий, муч. со Стефаном, 31 ч.
Агафон (благой дар, греч.), муч. с Кирпом, 13 ч. 204 стр.
Агафоник (благопожелатель, гр.), муч. с Кирпом, 13 ч. 204 стр.
*Ава, муч. 21 ч. 290 стр.
Акакий (неаполитский, греч.), пресв. муч. 24 ч. 365 стр.
Александр (мужественный, гр.), муч. александрийский, с дружиною, 30 ч. 467 стр.
Александр, еп. муч. архиеп. полский, с дружиною, 22 ч. 312 стр.
Алексий (помощник, греч.), митр. москов. с Петром, 5 ч. 89 стр.
Аммоний (песчаный, лат. или гр.), прп. египетский, 4 ч. 55 стр.
Амфилохий (трудолюбивый или в засаду спящий, греч.), прп. глушцинский, 12 ч. 199 стр.
Анания (благодатный Божий, евр.), прп. от 70, 1 ч. 5 стр.
Анатасий (воскресший, гр.), муч. селунский, 25 ч. 369 стр.
Анастасий, муч. селунская, 30 ч. 466 стр.
Анастасий римлянина, преподобномуч. 29 ч. 441 стр.
Анантий (восточный, греч.), прп. затворник пещерский, 31 ч. 486 стр.
Андрей (мужественный, греч.), юрод. цареградский, 2 ч. 33 стр.
Андрей, преподобномуч. критский, 17 ч. 255 стр.
Андрей, блаж. токийского преставление, 10 ч. 170 стр.
Андрей, князь смоленского, обретение мощей, 27 ч. 387 стр.
*Андромах, муч. с Диодором, 12 ч. 199 стр.
Андроник (победитель мучей, греч.), прп. египетский, 9 ч. 142 стр.
Андроник, муч. с Тарахом, 12 ч. 182 стр.
Анна (благодать, евр.), матери
кн. Владимира Ярославича,
4 ч. 75 стр.
Анна, муч. с Александром,
22 ч. 312 стр.
Анна, муч. матери Кирпака, 28
ч. 405 стр.
Анна, подвизавшаяся под именем Евдимана, 29 ч. 457 стр.
*Антигон, муч. 13 ч.
*Антоний из 7 отроков ефесских, 22 ч. 312 стр.
Антоний (покупающий в замбие, 
побивающий цыбу, греч.), пр.
леонтиевского, преставление,
17 ч. 258 стр.
Антоний (цвёртучий, греч.), муч.
с Сосиою, 17 ч. 256 стр.
*Антиох, муч. 12 ч. 199 стр.
Апеллий (отпосидящий в собра-
нии, греч.), ап. от 70, 31 ч.
474 стр.
Ареана (орел, арабск.), муч.
и иже с ним, 24 ч. 334 стр.
Ареана, пр. нечеркисский, 24 ч. 360 стр.
Аристовуль (лучший советник,
греч.), ап. от 70, 31 ч. 474 стр.
*Арсакий, патр. константинопольский, с Нектарийм, 11 ч.
Арсений (мужественный, греч.),
архиеп. сербский, 28 ч. 403 стр.
Артема (здравый, свящ. гр.),
ап. от 70, 30 ч. 467 стр.
*Артемидор, муч. с Василием,
26 ч. 379 стр.
Артемий (здравый, греч.), ве-
ликомуч. антюхийский, 20 ч.
276 стр.
*Артемий, прав. чудотворец верб-
кольский, 20 ч. 379 стр.
Астериий (усыпанный въ звёздами, по-
хожий на звёзды, греч.), муч.
с Клавдием, 29 ч. 458 стр.
Африкан (африканский), муч.
с дружиною, 28 ч. 403 стр.
Афанасий (безсмертный, греч.), 
патр. цареградский, 24 ч. 350 стр.
Афанасий, пр. микулийский, 26 ч.
378 стр.
*Афанасий, преподобномуч. атта-
лийский, 29 ч. 461 стр.
Афанасий, св. супруга Андроса,
9 ч. 142 стр.

B.
Вакх (богъ виноделия, греч.),
муч. с Сергием, 7 ч. 110 стр.
*Валентина (сильная или изъ 
гор. Валентин, лат.), муч. с 
Марком, 24; 27 ч. 365 стр.
*Валерий, муч. 25 ч. 370 стр.
*Валерий (бодрый, кръпкий, лат.), 
mуч. с Христаевм, 25 ч.
371 стр.
*Варнава (сынь утешенія, евр.),
mуч. со Стефаном, 31 ч. 479 стр.
Варсонофія, еп. тверского, обрѣ 
твение мощей, 4 ч. 60 стр.
*Варухъ (благословенный, евр.),
пр. въ мирѣ, 21 ч. 290 стр.
*Василий (царский, греч.), муч.
съ Артемидоромъ 26 ч. 379 стр.
Вассіан, пр. цареградский, 10
ч. 169 стр.
*Васъ, муч. со Стефаномъ 31 
числа.
Веневъ (твердая, крѣпкая, гр.),
mуч. съ Сарвилою, 15 ч. 243 стр.
*Вениаминъ (сынъ десницы, евр.),
діаконъ, муч. персидскій, 13 ч.
211 стр.
Вила (госпожа, халд., небесная,
древне-греч.), муч. съ Терентием,
28 ч. 396 стр.
Вириней (приносящая побѣду, 
греч.), муч. съ Доминою,
4 ч. 54 стр.
Владимир Ярославич, кн. новгородский, 4 ч. 75 стр.
*Водоотделительница — иконы Божией Матери, 11 ч.
Воспоминание чудесе, бывшаго от икона Господа нашего Иисуса Христа в Виритб, 11 ч. 180 стр.
Воспоминание явления чудесно воздвигнутого столпа во время равноапостольной Нины и подъ нимъ сокрытаго Хиппона Господня въ гор. Мишетб, 1 ч. 20 стр.
Всехъ скорбящихъ радости — иконы Божией Матери, 24 ч. 362 стр.

Г.
*Гавриилъ (мужъ Божій, крѣпость Божія, евр.), новомуч. египетскій, 18 ч. 266 стр.
Глій (земной, греч. и лат.), муч. александрійскій, 4 ч. 59 стр.
Глій, муч. никомидійскій, съ Дасіемъ, 21 ч. 290 стр.
Георгій (земледѣльцъ, греч.), муч. каратасскій, 2 ч. 37 стр.
Герасимъ (ночтенный, греч.), новый, пр. неопонисскій, 20 ч. 280 стр.
Герасій (коненосецъ, древнегерман.), муч. съ Назаріемъ, 14 ч. 216 стр.
Глінірія (сладкая, греч.), муч. съ Александромъ, 22 ч. 312 стр.
*Гликонъ, муч. 26 ч. 379 стр.
Григорій (бодрствующій, греч.), въ великой лаврѣ аѳонской, 1 ч. 15 стр.
*Григорій, пр. Хандзойскій, 5 ч. 90 стр.
Гурій (женскъ львиной, евр.), архіеп. казанскій, 4 ч. 60 стр.

Д.
Давидъ (возлюбленный, евр.), кн. аргветскій, муч. съ Константиномъ, 2 ч. 39 стр.
Давидъ, пр. преставленіе, 18 ч. 267 стр.
Давыдъ (пріюноженный, лат.), муч. съ Каллипегіевою, 4 ч. 55 стр.
Дамианъ (посвященный Дамианъ земской богинѣ, греч.), пр. пещерскій. 5 ч. 86 стр.
Дамианъ, безсребреникъ, съ Космою. 17 ч. 256 стр.
*Дамианъ, муч. со Стефаномъ, 31 ч.
Дасій (плотнай, косматый, гр.), муч. никомидійскій и др. съ нимъ. 21 ч. 290 стр.
Димітрій (посвященный богинѣ земледѣлія, греч.), великомуч. селунскій, 26 ч. 372 стр.
Димітрій, великомуч. пренесеніе иконы въ Солунъ въ монастырѣ Пантократора, 26 ч. 379 стр.
Димітрій, пр. басарбовскій, 26 ч. 380 стр.
*Диодоръ (Божій даръ, греч.), муч. съ Андромахомъ, 12 ч. 199 стр.
Діонисій (богъ винодѣлія или Вахъ, греч.), священномуч. еп. александрийскій, 5 ч. 82 стр.
Діонисій ареопагитъ, священномуч. 3 ч. 45 стр.
*Діонисій изъ 7 отроковъ ефесскихъ, 22 ч. 312 стр.
*Діоскоръ (сынъ Зевса, греч.), муч. 13 ч. 211 стр.
*Дометій (укротитель, греч.), муч. съ Леоніемъ, 16 ч. 250 стр.
*Дометій, муч. 30 ч. 468 стр.
Доминика (Господня, лат.), муч. въ Анастасіѣ, 12 ч. 193 стр.
Доминия (госпожа, лат.), муч. серийская, 4 ч 54 стр.
Доминь, муч. селунский, 1 ч. 9 стр.
*Доминъ, муч. съ Леонтъем, 16 ч 250 стр.
*Доримедонтъ (на кошахъ носи-мый, царь, греч.), муч. со Стефаномъ, 31 ч. 479 стр.
Досифей (данный Богомъ, гр.), пр. верхнеостровской, 8 ч. 134 стр.
Драгунъ, старший братъ сербского крала Стефана, 30 ч. 468 стр.

Е.
*Евгений (юношествующий, лат.), муч. съ Максимомъ, 9 ч. 154 стр.
*Евкратъ, пренебрежительно. 21 ч. 290 стр.
Евлампия (благосвятльный, гр.), муч. никомидийский, 10 ч. 161 стр.
Евлампия, муч. никомидийская, 10 ч. 161 стр.
Евна (благоплюдная, греч.), муч. съ Терентиемъ, 28 ч. 396 стр.
Евностъ, муч. съ Еворомъ, 20 ч. 279 стр.
Евростъ, муч. съ Евноемъ, 20 ч. 279 стр.
Евркация (благодяние, греч.), кн. псковская, 16 ч. 250 стр.
Евсевий (благочествивый, греч.), муч. съ Гаеемъ, 4 ч. 59 стр.
*Евсевий, пресв. муч. 7 ч. 120 стр.
*Евсевий, дикаонъ, муч. съ Филакомъ, 19 ч. 276 стр.
Евтропий (благонравный, греч.), муч. съ Космою, 17 ч. 256 стр.
Евтропий, муч. Александрийская, 30 ч. 466 стр.
Евфмий (благодушный, греч.), новый, пр. селунский, 15 ч. 231 стр.

Еленоерий (свободный, греч.), дикаонъ, муч. съ Донисиемъ, 3 ч. 45 стр.
Елеазаръ, блаж. царь соинский, 21 ч. 345 стр.
Елена (факель, греч.), матери Стефана, крала сербского, 30 ч. 468 стр.
Елизавета (Богъ клятвы, почивающая Бога, евр.), муч. съ Александромъ, 22 ч. 312 стр.
Елисей (воссияющий, греч.), муч. Александрийский, 31 ч. 474 стр.
*Ермакия иконъ Божией Матери, 12 ч.
*Еротинда (любезная, греч.), муч. дева, 6 ч.
*Еротинда, муч. съ Капеталиюю, 27 ч. 381 стр.

З.
*Захарий (память Господня, евр.), пренебрежительно. 21 ч. 290 стр.
*Захарий, муч. 22 ч. 219 стр.
Зеонъ, муч. 20 ч. 279 стр.
Зианаха (Божественная, греч.), муч. 11 ч. 175 стр.
Зиновий (Богоугодно живущий, греч.), священномуч. еп. егейский, 30 ч. 462 стр.
Зиновий, муч. съ Зиновиемъ, 30 ч. 462 стр.
Зотий (животворящий, оживляющий, полный жизни, греч.), муч. никомидийский, съ Дасимъ, 21 ч. 290 стр.

И.
Игнатий, патр. Константинопольский, 23 ч. 327 стр.
Иларийон (веселый, греч.), еп. меганисское, пренесение мощей, 21 ч. 289 стр.
Иларийон Великий, пр. 21 ч. 284 стр.
Ираклій (Геркулесъ, греч. герой), воинъ, муч. съ Александромъ, 22 ч. 312 стр.
Исаакій (спокойный, гр.), блаж. хоревитъ, безмолвникъ, 3 ч. 51 стр.

I.
Иаковъ (запинатель, евр.), Алфеевъ, ап. 9 ч. 141 стр.
Иаковъ, пр. омускій, съ Еоѳіліемъ, 21 ч. 297 стр.
Иаковъ, братъ Господень, по плоти, 23 ч. 322 стр.
Иаковъ, боровицкій чудотворецъ, 23 ч. 330 стр.
*Иамвлихъ (любитель ямбовъ, стиховъ), изъ 7 отроковъ ефесскихъ, 22 ч. 312 стр.
*Иасонъ (врачъ, цѣлитель, гр.), еп. дамаскій, 12 ч. 199 стр.
Иерасимъ (истребъ, соколь, гр.), муч. съ Терентіемъ, 28 ч. 396 стр.
Иеремія (возвышенный Богомъ или Богъ выкинутъ, евр.), пр. прозорливъ печерскій, 5 ч. 87 стр.
Иероѳей (освященъ отъ Бога, греч.), еп. аѳінскій, 4 ч. 53 стр.
Иерусалимская иконы Божіей Матери, 12 ч. 198 стр.
*Иоаннъ (благодать Господня, евр.), кукузель, пр. 1 ч. 13 стр.
*Иоанна Крестителя пренесеніе десной руки, 12 ч. 195 стр.
*Иоаннъ ховезитъ, еп. кесарійскій, 3 ч. и 28 ч. 48 стр.
Иоанна, еп. суздальскаго, преставленіе 15 ч. 245 стр.
Иоанна, затворника, преставленіе, 24 ч. 366 стр.
Иоанна, пр. рыльскаго, пренесеніе мощей, 19 ч. 273 стр.
*Иоаннъ изъ 7 отроковъ ефесскихъ, 22 ч. 312 стр.
*Иоаннъ, муч. нелоненскій, 21 ч. 293 стр.
Иоасафъ (Господь есть судья, евр.), преподобному, 26 ч. 379 стр.
Иова (пресвѣтлыхъ, евр.), игум. почевскаго, преставленіе 28 ч. 408 стр.
Иоиль (Господь Богъ, евр.), пророкъ, 19 ч. 267 стр.
Иона (голубь, евр.), митр. московскій, съ Петромъ, 5 ч. 89 стр.
*Иосифъ (приумножитъ, евр.), патр. константинопольскій, 30 ч.
Иулианъ (иуліевъ, греч.), муч. преев. 7 ч. 115 стр.
Иулианъ, пр. пустынникъ месопотамскій, 18 ч. 265 стр.
Иулианъ, муч. съ Александромъ, 30 ч. 467 стр.
Иустина (праведная, лат.), дѣвица, муч. съ Киприаномъ, 2 ч. 31 стр.
Иуста (праведный, лат.), ап. отъ 70, 30 ч. 467 стр.

К.
Казанская иконы Божіей Матери, 22 ч. 315 стр.
Каллисеонія (съ хорошими силами, греч.), муч съ Давидомъ, 4 ч. 65 стр.
Калужская иконы Божіей Матери, 12 ч. 203 стр.
Канонія, муч. канадокійская, съ Еротійдою, 27 ч. 381 стр.
Карпъ (плодь, греч.), муч. петрогійскій и др. 13 ч. 204 стр.
Келсій (высокій, лат.), муч. съ Назаріемъ, 14 ч. 216 стр.
Кесарій (кесарскій) діаконъ, муч. съ Иулианомъ, 7 ч. 115 стр.
Кирианъ (съ о. Кириа, кириаций), священноуч. похомицкий, 2 ч. 31 стр.
Кирианъ, блаж. сусальскій, чудотворецъ, 2 ч. 38 стр.
Кипръ (барухъ, греч. или солнце, персд.), муч. съ Анастасиею 29 ч. 441 стр.
*Кирпилть, муч. съ Миною, 29 ч. 461 стр.
*Кирпилъ (господскій, греч.), патр. константинопольскій, 27 ч. 394 стр.
Кирпилъ, священному муч. патр. иерусалимскій, 28 ч. 398 стр.
*Кирпилов, новомуч. съ Гаврииломъ, 18 ч. 266 стр.
Клавдій (хромоногій, лат.), муч. егейскій, съ дружиновъ, 29 ч. 458 стр.
Клеопатра (славная по отцу, греч.), муч. съ Уаромъ, 19 ч. 268 стр.
Константинъ (тверды, постоянный, лат.), князь-аргветскій, съ Давидомъ, 2 ч. 39 стр.
*Константинъ изъ 7 отроковъ ефесскіхъ, 22 ч. 312 стр.
Корсунскій иконы Божій Матерь, 9 ч. 155 стр.
*Косма (заботившійся о красотѣ, греч.), монахъ, пр. вишенскій, 5 ч. 90 стр.
Косма, еп. майускій, творецъ каноновъ, 12 ч. 192 стр.
Косма, безерребенникъ, муч. килицкій, 17 ч. 236 стр.
*Косма, муч. со Стефаномъ, 31 ч.
Кронштейнъ, муч. съ Александромъ, 30 ч. 467 стр.

Л.
Лазарь (Богъ помощникъ, по другимъ: вѣсь помощи, евр.), четверодневнаго пренесеніе мощей, 17 ч. 236 стр.

Леонтій (львинный) философъ, 19 ч. 275 стр.
*Леонтій, шатыръ 7 ч. 120 стр.
*Леонтій муч. съ Дометіемъ, 16 ч. 250 стр.
Леонтій, муч. съ Космою, 17 ч. 236 стр.
*Лептіна, муч. 26 ч. 379 стр.
Лонгінъ (долгий, лат.), сотникъ при крестѣ Господнемъ, муч. 16 ч. 249 стр.
Лото (покрыло, евр.), прав. съ Авраамомъ, 9 ч. 149 стр.
*Лотъ, пр. египетскій, 22 ч. 319 стр.
Лука (изъ Лукааніи), евангелистъ, ап. отъ 70, 18 ч. 261 стр.
Лукіанъ (святлый, лат.), пресв. преподобній, антиохійскій, 15 ч. 241 стр.
Луппъ (волкъ, лат.), муч. съ Димитріемъ, 26 ч. 372 стр.

М.
Мавра (темная, греч.), пр. цареградская 31 ч. 477 стр.
Макарій (блаженны, греч.), пр. глушнцій съ Амфилохіемъ, 12 ч. 200 стр.
*Макарій, муч. кійскій, 6 ч. 109 стр.
Макарій, муч. съ Александромъ, 30 ч. 467 стр.
*Максимъ (величайшій, лат.), изъ 7 отроковъ ефесскіхъ, 22 ч. 312 стр.
*Максимъ (величайшій, лат.), муч. съ Евентіемъ, 9 ч. 134 стр.
Максимъ, муч. съ Африканомъ, 28 ч. 408 стр.
*Малафея, муч. 12 ч. 199 стр.
Маль, пр. 16 ч. 250 стр.
Мамелек, муч. персидская, 5 ч. 81 стр.
Марія (морской, лат.), муч. анастасійскій, 18 ч 264 стр.
Мария (возвышенная госпожа, по другим, упорная, гордая, евр.), блаж. съ Авраамием, 29 ч. 447 стр.
Маркіанъ (Маркою), муч. съ Мартыриемъ, 25 ч. 366 стр.
Маркіанъ, еп. спарухійскій, 30 ч. 465 стр.
*Маркъ (сухой, увядующий, лат.), муч. съ Сотерихомъ, 24; 27 ч. 365 стр.
Маркъ, ап. отъ 70, 30 ч. 467 стр.
*Маргіанъ, изъ семи отроковъ ефесскихъ, 22 ч. 312 стр.
Мартінъ (марсий), еп. милоностивый, 12 ч. 194 стр.
Мартырій (мучимый, свиствующий, греч.), муч. съ Маркіаномъ, 25 ч. 366 стр.
*Матрона (знатная женщина, лат., матерь, греч.), пр. хіосская, 20 ч.
Матея (Вождь даря, евр.), пр. прозорливый, 5 ч. 88 стр.
Мелітіна (медовая, сладкая, какъ медь, греч.), муч. 29 ч. 461 стр.
*Мелхіонъ, пресв. муч. съ Фірміаномъ, 28 ч. 406 стр.
*Мина (мѣсячный, звяглый, гр.), муч. съ Кирілломъ, 29 ч. 461 стр.
*Міней, муч. съ Кирілломъ, 29 ч. 461 стр.
Міхайловъ (кто, какъ Богъ, евр.), пр. зовиійскій, 1 ч. 7 стр.
Мінхонъ, еп. кипрскій, 18 ч. 266 стр.
Мучч. 200 мччъ, 10 ч. 170 стр.
*Мучч. 70 мччъ, 12 ч. 199 стр.
Муч. нѣкоего монаха, 15 ч. 244 стр.
*Мучч. 2 съ Лонгінномъ, 16 ч. 249 стр.
*Мучч. 40 дѣтей, 18 ч. 266 стр.
*Мучч. 2 отроковъ, 23 ч. 333 стр.
Мучч. матери и датии, 24 ч. 363 стр.
Мучч. 2 дщерей Сниклитики, 24 ч. 342 стр.
*Мучч. 7 учителей съ Уаромъ, 19 ч.
*Мучч. 2, во Фракіи, 25 ч. 371 стр.
Мучч. 36, съ Африканомъ, 28 ч. 405 стр.
Мучч. 13, съ Александромъ, 30 ч. 467 стр.
*Мучч. нѣкого отрока, 31 ч. 479 стр.
*Мучч. 3 въ Мелітінъ, 31 ч. 479 стр.
*Мучч. 12 дѣтъ, 31 ч. 479 стр.

Н.

Назарій (посвященный Богу, евр.), муч. меліанскій и др. съ нимъ, 14 ч. 216 стр.
Наркиссъ (цвѣтъ, греч.), ап. отъ 70, 31 ч. 474 стр.
*Нектарій, патр. константинопольскій, 11 ч.
Неонілла, муч. съ Терентіемъ, 28 ч. 396 стр.
Неонъ (плавающій, греч. или храмъ), муч. съ Хлавіеемъ, 29 ч. 438 стр.
Пеофітъ (новоисповѣданный, гр.), священномуч. еп. Угрибисскій, 28 ч. 435 стр.
*Нердонъ, муч. 24 ч. 365 стр.
Несторъ (возвращавшійся домой, греч.), пр. льтописецъ россійскій, 27 ч. 384 стр.
Несторъ, муч. солунскій 27 ч. 381 стр.
Никита (побѣдитель, греч.), пр. цареградскій, 13 ч. 210 стр.
Никифоръ (побѣдоносецъ, гр.), пр. въ Харсіанѣ, 23 ч. 333 стр.
Никодимъ (побѣжающій народа, греч.), пр. просфорникъ
печерскій, съ Спиридономъ, 31 ч. 477 стр.
Никола-святополка, князь черниговскій, 14 ч. 225 стр.
Николай (побѣждающій народъ, греч.), муч. хиосскій, 31 ч. 479 стр.
Нить (блестящій, свѣтлый, лат.), муч. съ Терентіемъ, 28 ч. 396 стр.

О.
Осія (спасеніе, помощь, евр.), пророкъ, 17 ч. 253 стр.

П.
Павелъ (малый, лат.), пророкъ, пр. египетскій, 4 ч. 56 стр.
Pавелъ, пр. съ Теодоромъ, 22 ч. 319 стр.
•Павелъ, муч. съ Петромъ, 3 ч.
Пашила (папенька, греч.), муч. чернамшскій, съ Карпомъ, 13 ч. 204 стр.
Параксева (приготовление, пятница, греч.), пр. сербынна, 14 ч. 222 стр.
Параксева, великомуч. нikonийская, 28 ч. 399 стр.
•Параксева св. чудо на о. Хіосъ, 14 ч. 229 стр.
•Пелагія (морская, греч.), муч. тарсійская, 7 ч. 117 стр.
Пелагія, св. дѣва антіохійская, 8 ч. 131 стр.
Пелагія, пр. палестинскія, 8 ч. 121 стр.
•Петроній, пр. 23 ч. 333 стр.
•Петръ (камень, греч.), муч. съ Павломъ, 3 ч.
Петръ Галата, пр. цареградскій, 9 ч. 155 стр.
Петръ, митр. московскій, 5 ч. 89 стр.
Петръ, преподобномуч. канетолийскій, 4 ч. 53 стр.
•Подвижникъ 99 критскихъ, 7 ч. 120 стр.
Покровъ пресв. Богородицы, 1 ч. 3 стр.
•Полихроній (многолѣтний, гр.), муч. 7 ч. 116 стр.
Помній (вождь, проводникъ, греч.), муч. съ Африканомъ, 28 ч. 405 стр.
Попиля (общенародная, лат.), диаконисса антіохійская, 9 ч. 154 стр.
•Прежде рождества Дѣва—иконы Божіей Матери, 17 ч. 260 стр.
Преподобномуч. 36, съ Михаиломъ, 1 ч. 7 стр.
•Преподобномуч. 26 зографскихъ, 10 ч. 170 стр.
Пророкъ (честный, добрый, лат.), муч. съ Тарахомъ, 12 ч. 182 стр.
Прокла (далекая, рожденная въ отсутствіи отца, лат.), жена Пилата, 27 ч. 394 стр.
Прокудія (ожидающія греч.), муч. съ Доминною, 4 ч. 54 стр.
Протасія (въ первомъ строѣ стоящей, греч.), муч. съ Наза- ріемъ, 14 ч. 216 стр.
Псевдонемерская иконы Божіей Матери, 7 ч. 119 стр.
Псевдонемерская иконы Божіей Матери, 1 ч. 16 стр.

Р.
Романъ (римскій, лат.), крѣпкій, греч.), пр. творецъ кано- новъ, 1 ч. 7 стр.
Руденскія иконы Божіей Матери, 12 ч. 202 стр.
Рустикъ (деревенскій, лат.), іерей, муч. съ Дионисіемъ, 3 ч. 45 стр.
•Руфъ (рыжій, лат.), св. въ мирѣ, 22 ч. 319 стр.
С.

Савва (неволя, араб., вино, евр.), пр. вишерский, 1 ч. 10 стр.
*Савва, муч. со Стефаном, 31 ч. 479 стр.
Савви (сабинец, народъ въ Италии), еп. катанский, 15 ч. 243 стр.
*Саввин, муч. 25 ч. 370 стр.
*Садокъ (папский другъ, персидск.), священномуч. еп. персидск. и ниже съ нимъ, 19 ч. 273 стр.
Сарвиль (шаровары, халд. нижняя одежда персовъ), муч. едесский, съ Вениею, 15 ч. 243 стр.
Сарвиль, муч. съ Терентиемъ, 28 ч. 396 стр.
Седмизерная пиони Божией Матери, 13 ч. 214 стр.
*Селевкъ (колеблющий, греч.), муч. со Стратоникою, 31 ч. 479 стр.
Сергий (древнее римское имя), муч. сирпийский, 7 ч. 110 стр.
Сергий, пр. послушливый, въ Антониевой пещерѣ, 7 ч. 120 стр.
Сергий, пр. вологодскій, 7 ч. 117 стр.
*Славанъ (гл. ной, лѣтн. лат.), пресв. муч. 14 ч. 222 стр.
Синклитикия (сенаторская), гр., муч. и 2 дочери ея, 24 ч. 342 стр.
*Спицынъ, патр. константинопольскій, съ Нектариемъ, 11 ч.
Смоленскія пиони Божией Матери, 12 ч. 201 стр.
Собора вселенскаго 7-го память, 11 ч. 176 стр.
*Сократъ (сохраняющий жизнь, греч.), пресв. муч. съ Теодотою, 21 ч.

*Сотерихъ, муч. съ Карломъ, 24; 27 ч. 365 стр.
Спиридонъ (круглая, плетеная корзина, греч.), просфорникъ череский, 31 ч. 477 стр.
Стахий (колось, греч.), ал. отъ 70, 31 ч 473 стр.
Степанъ (въокъ, греч.), новый или высокий, сынъ деспота Лазаря, 9 ч. 157 стр.
Степана Щилиновича преставление 4 ч. 77 стр.
Степанъ савваинъ, творецъ вапоновъ, 28 ч. 402 стр.
Степанъ Милутинъ, князь сербскій, 30 ч. 468 стр.
*Степанъ, муч. съ дружиной, 31 ч. 479 стр.
*Стратоника (побѣдительница воинства, греч.), муч. съ Селевкомъ 31 ч. 479 стр.

Т.

Тавпоса, воскресенная ап. Петромъ, 25 ч. 370 стр.
Тансиа, св. египетская, 8 ч. 131 стр.
Тарасий (безпокойный, греч.), пр.глаубиксийъ, съ Амфилохиемъ, 12 ч. 201 стр.
Тараахъ (безпокойство, страхъ, греч.), муч. анаzarскій, 12 ч. 182 стр.
*Терентий (полирующий, растирающий, греч. и лат.), муч. съ Леонтиемъ, 16 ч. 250 стр.
Терентий, муч. съ Неопиллою, 28 ч. 396 стр.
Терентий, муч. съ Африканомъ, 28 ч. 405 стр.
Тертий (третий, лат.), ал. отъ 70, 30 ч. 466 стр.
Трифонъ (роскошный извѣженный, греч.), пр. вятскій, 8 ч. 134 стр.
*Трофимъ (питающій или пито-
мецъ, греч.), муч. со Стефаномъ, 31 ч. 479 стр.
Труса великаго въ Царьградъ воспоминаніе, 26 ч. 377 стр.

У.
Уаръ (кривой, кривоногий, или угорь, нято на лицѣ, лат.), муч. и съ нимъ 7 учителих христианскихъ, 19 ч. 268 стр.
Урванъ (городской, въжелый, лат.), ап. отъ 70, 31 ч. 474 стр.

Ф.
Фавсть (благополучный, счастливый, лат.), муч. съ Гаіемъ, 4 ч. 59 стр.
Февронія, дщеръ царя Ираклія, 28 ч. 406 стр.
*Филикъ, муч. съ Евсеевіемъ, 7 ч. 120 стр.
*Филикъ, пресв. муч. 19 ч. 276 стр.
Филинія, (любящая коней, гр.), митр. московскій, 5 ч. 89 стр.
Филипъ, ап. единий отдѣлѣ дѣтей, 11 ч. 171 стр.
Филоонила, муч. съ Зинаидой, 11 ч. 175 стр.
Филосея, прп. 21 ч. 291 стр.
*Фирміанъ, прп. архіеп. кесарійскій, 28 ч. 406 стр.
Флорентій (царевичъ, лат.), муч. солнечный, 13 ч. 209 стр.
Фотъ (свѣтлый, греч.), муч. съ Терентіемъ, 28 ч. 396 стр.

Х.
Харитиана (благодатная, греч.), муч. амсійская, 5 ч. 78 стр.
Харитины прп. преставленіе, 5 ч. 89 стр.
Херимонъ (радующийся, довольный, греч.), муч. съ Гаіемъ, 4 ч. 59 стр.
Христа (золотая, греч.), муч. 13 ч. 212 стр.
*Хрисаій, муч. съ Валеріемъ, 25 ч. 371 стр.

Ч.
*Численскія иконы Божіей Матери, 30 ч.

Я.
Яхромскія иконы Божіей Матери, 14 ч. 229 стр.

Ѳ.
*Ѳеагенъ (рожденіе богини, гр.), муч. 3 ч.
Ѳеодоръ (Божій даръ, греч.), прп. ростовскій, 22 ч. 319 стр.
Ѳеодосій (данный Богомъ или Богу, греч.), прп. глушційскій, съ Амфілохіемъ, 12 ч. 201 стр.
*Ѳеодотъ (Богомъ данная, гр.), муч. съ Сократомъ, 21 ч.
Ѳеодотій, муч. съ Александромъ, 22 ч. 312 стр.
*Ѳеодотъ, свп. ефесскій, 12 ч. 199 стр.
Ѳеодулъ (рабъ Божій, греч.), муч. съ Терентіемъ, 28 ч. 396 стр.
Ѳеоктістъ (Богомъ созданный, греч.), муч. никомійскій, съ Кипріаномъ, 2 ч. 31 стр.
Ѳеонила, муч. съ Клавдіемъ, 29 ч. 458 стр.
Ѳеотекій (Богородящихъ, гр.), муч. антюхійскій, 10 ч. 168 стр.
Ѳеофанъ (Бога явлующій, гр.), прп. творецъ каноновъ, 11 ч. 173 стр.
Ѳеофанъ, прп. въ Антоніевой пещерѣ, 11 ч. 181 стр.
Ѳеофилъ (Боголюбимый, другъ Божій, греч.), исповѣдникъ, 10 ч. 164 стр.
Ѳеофілъ, прп. омунскій, 21 ч. 297 стр.
Ѳона (блѣднѣй, евр.), ап. въ Индіи, 6 ч. 91 стр.