ПРЕДИСЛОВИЕ

«Святой Иоанн Русский своим примером показывает, что Православное Христианство и культура объединяют народы и стирают границы»
Греческий писатель Александр Калемис

+

Иоанн Русский - какое простое имя открывает нам Господь в наше сложное время!

Святой и Праведный – какой чистый образец Православной Веры обретает сегодня с помощью Божественного Провидения Россия! Оказывается, на протяжении трехсот без малого лет, нетленная частичка ее крови и плоти священно хранится греками, сообщая всему миру благоуханный свет от Бога и прославляя нашу Отчизну на Средиземных широтах! Подвиг русского воина и православного мученика, давно возвеличенный в Малой Азии и Греции, наконец, достигает своим сиянием берегов родной стороны.

Когда наша страна восстанавливает веру предков из небытия разрушенной истории, мы узнаём, что еще один русский венец сияет на небосклоне Горней славы! Когда, сбитая с толку, душа сквозь всеобщий мрак потребления тянется к свету своего Небесного Отечества, его Верный Солдат становится на защиту высших ценностей, указывая нам прямой путь к Солнцу Правды.

Когда мы, отравленные «духом времени», пытаемся совместить современный образ жизни с Образом Всевышнего, и душа рвется напополам, как завеса в Храме в час крестной смерти Христа, Сам Спаситель дарует нам глоток небесного кислорода для поддержания нашего христианского духа!

Святой Праведный Иоанн Русский – это дивный луч от Бога, пробившийся к нам через 300 лет после своего возсияния, это чистое дыхание Веры, которое вдыхается в наши души и оживляет их сегодня, это наш молитвенник пред лицом Господа, милосердный целитель духа и тела, благодатный источник радости и сил.

Скорый на помощь, Святой Солдат Христа Иоанн, неустанно отзывается на обращенные к нему молитвы и преданно служит людям нового времени. Спасает от болезней детей и взрослых, выручает в трудных обстояниях, исправляет человеческие судьбы и Божией милостью творит для верующих истинные Чудеса!

С 1951-го года, когда в селении Новый Прокопион на греческом острове Эвбея завершилось строительство Храма во имя Святого Праведного Иоанна Русского, сверхъестественные исцеления от Его чудотворных мощей стали изливаться на прихожан в таком необыкновенном количестве, что настоятелю Храма, отцу Вернезосу, словно в регистратуре больницы или «скорой помощи», пришлось завести в своем приходе специальный журнал, куда он стал записывать имена и случаи многочисленных чудесных спасений и выздоровлений.

27 мая, в День праведной кончины Святого Исповедника Российского Иоанна, со всей Греции и Балкан в Новый Прокопион стекается такое количество людей, что остров чудом не проседает. Яблоку негде упасть среди потока в десятки тысяч человек, а торжественная служба в Храме Иоанна Русского идет сутки напролет, начинаясь в полдень сочельника Престольного праздника. Люди молятся у нетленных мощей Святого всю ночь, утром совершается крестный ход с выносом драгоценной благоухающей раки, а затем все проходят под ней, получая особую благодать от Великого Русского Чудотворца. Все чаще и русские паломники находят дорогу к Храму своего Святого соотечественника. И мы, конечно, от всего сердца рады, что в начале 21-го, трудного века обрели такого теплого и безотказного Ходатая у Отца нашего Небесного!

+

Мы, конечно, будем просить о себе, о своих детях, родственниках и близких. Мы все хотим здоровья и благополучия. Но, прежде, чем формулировать свои конкретные прошения к Святому Праведному Иоанну, давайте вдумаемся в смысл послания, с которым обращается к нашему поколению Господь! Почему именно сейчас, когда мир стремительно меняет технологический уклад и формат человеческих отношений, когда люди теряют душевность, а народы - свои вековые традиции, Бог во всей полноте посылает нам пример всеобъемлющей братской Любви и стойкости в родной Вере?

Почему Святой Иоанн Русский, являясь Христианским Героем Греции, испрашивает Божией милости для всех прихожан, независимо от их национальности и даже вероисповедания? Почему как эллины и понтийцы, так и турки, албанцы, цыгане, армяне, евреи, сербы, румыны и все южные славяне считают его «своим» Скоропослушником? Может, потому, что они обратились с искренней верой к Православному Святому, совершив длинный путь к Храму Иоанна Русского и пройдя в одном многолюдном потоке до Его драгоценной раки?

Или потому, что простой солдат Петровской армии Иван при жизни - в боях, испытаниях и рабских мучениях – сам преодолел более З000 километров по долам, горам, морям и землям десятков исторических народностей, познав их сердце, горести и чаянья? А потом через 200 лет после своего Преставления на руках изгнанных из Анатолии греков пересек еще 1000 километров, обретя, наконец, на острове Эвбея Храм своим благоухающим Нетленным мощам?

Если посмотреть на дистанцию, пройденную Святым Праведным Иоанном, с высоты небес, то можно увидеть не просто обширную географическую карту, но сакральную картину народов и веков, летопись Апостольства и Христианства. Око Господа намного выше лет и птичьего полета, пути Его судьбоносны, хоть и неисповедимы, а Промысел непостижим для мудрых историков. Как невместима для земного сознания безграничная Богоотеческая Любовь, пребывающая с человеком во всех пределах пространства и времени.

Словно простой, надежной нитью, судьбой Святого Праведного Иоанна Русского связывает Господь Вседержитель судьбы наций и страницы Христианской истории от самого ее начала до наших дней, сшивает книгу Божественной Мысли, доступную для нашего современного понимания. Предоставляя сегодня в наше владение этот драгоценный фолиант Истины и судеб, Всевышний с бесконечным отцовским терпением вновь напоминает нам древние заповеди нашего спасения, предлагает осознать в себе Его волю, осмыслить и исправить нашу собственную жизнь и общую жизнь в стране.

Он вновь милостиво показывает нам путь и дает время. Он снова являет нам свою безграничную Небесную Любовь. Он примет тех, кто пришел в одиннадцатый час, равно как и тех, кто пришел в первый.

«Любовь долготерпит, милосердствует; все покрывает всему верит, всего надеется, все переносит. ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЁТ»

(1-е послание к коринфянам)

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16) Различает ли взгляд Всевышнего среди трогательных пестрых лоскутков земли, кропотливо возделанных и заселенных людьми, «государственные границы»? Соблюдает ли их Святой Дух, когда по молитве «Прииди и вселися в ны…» снисходит от Господа в души призывающих Его?

Спаситель наш, прежде мученической кончины, искупившей греховную природу человека, ходил по городам и селениям, проповедуя Благую Весть о наступлении Царства Божия среди людей. <Иисус сказал:> «…Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает свою жизнь за овец… Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня… Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.» (Ин. гл.10)

Со всего мира собирает Иисус Христос блуждающие души и приводит их под сень Своего света, побеждая тьму. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь воинств» (Малахия, 1, 1-10)

По завету Христа люди призваны спасаться не индивидуально, но совместно, как одна духовная семья, пользуясь теми благодатными средствами, которыми Он наделил Церковь и тем Благословением распространять по всей земле Любовь и Слово, которое Он дал своим Апостолам. Двенадцати и еще семидесяти. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой.» (Ин. 14:15; 13:35)

Через две тысячи лет человеческой противоречивой истории, постоянно менявшей формации, границы государств, названия и судьбы народов, имеем ли мы любовь между собой? Носим ли «бремена друг друга, не тщеславясь, не раздражаясь, не завидуя», исполняя таким образом закон Христов? (Гал.5-6) Времена никогда не бывают легкими, но нынешний век с его преступным равнодушием, циничным рационализмом и всеобщей разъединенностью, является для Русской страны особым испытанием. Теперь у нас каждый выживает по западному образцу, считая ближнего лишь конкурентом – по работе, по зарплате, по дороге, по транспорту, по жилплощади, по столицам… «Понаехали тут - протолкнуться негде!»…

Революция убивала Россию и топила одну шестую суши в новомученической крови ее Царя, Священства, богобоязненного крестьянства и благородного сословия, но героический народ муки выдержал, в Великой Отечественной войне победил и от фашизма мир спас. Став расходным материалом безжалостной лагерной системы, крепостными коммунистической номенклатуры и узниками уродливой лживой идеологии, русские люди тоталитарное заключение отбыли, алкогольно-депрессивное забытье перенесли, но внутренний дух сохранили и из отчаянного безбожия восстали. Мы выжили в лихие времена государственно-криминального передела советской собственности, а вот искушение от лукавого века на терпимость пройти не можем.

Мы полагаем, не боясь опять прогневать Бога, что у нас больше привилегий на жизненные блага, чем, например, у соседа по лестничной площадке или из «ближнего зарубежья», с которым у нас общее прошлое, общее горе, общая победа. Каким образом на место нашего славного русского радушия, сердечной щедрости и гостеприимства пришел чужеродный индивидуализм, закрытость, социальная враждебность и даже агрессия?

<Иисус сказал:>«И придут от востока до запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лук., гл.13) Можем ли мы спасаться в одиночку и просить молитвенной помощи Святых Угодников в защите от скорбей и мирского зла, если мы сами в нем коллективно участвуем? «Что вы зовете меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?» (Лук., гл. 6,7)

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» - золотая заповедь человеческой нравственности и религии. Заповедь, которую, оказывается, нам труднее всего выполнить. «Отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекши ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Колосс., гл.3) Так обращался апостол Павел к новохристианской разноязычной братии в 62-ом, еще двузначном, году...

Ныне мир снова решает национальный вопрос. И свой «национальный ответ» сегодня сполна получают все мировые колонизаторы прошлых веков. В Европу хлынул поток переселенцев из стран Третьего мира и зон военных действий. Развитые страны принимают уже вторую волну иммигрантов, несмотря на то, что она намного более проблемна, чем первая. Однако права беженцев официально защищены законом, а коренные граждане не считают для себя возможным говорить им: «Отправляйтесь к себе обратно жить плохо, не мешайте тут нам жить хорошо!» Наоборот - полагают делом своей гражданской совести принять страждущих, оказать им поддержку, организовать благотворительность. Европейцы называют это «толерантностью», без которой немыслима человеческая цивилизация 21-го столетия.

Русские всегда называли это «терпимостью» и «милосердием». «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» (Мтф., 5:9) Мы верим в Бога, но и Бог верит в нас! Поэтому Он и наградил нас свободой воли. А в духовную и подвижническую миссию России Господь верит особо, недаром только одна страна в мире – Русь – снискала высокое определение «Святая». И это было вовсе не эпитетом, а государственным сознанием на протяжении многих веков. Сегодня нам вновь дается возможность оправдать это драгоценное звание и подтвердить веру православных предков делом. В том числе – теплым, непредвзятым отношением к тем, кто притекает из национальных окраин в наши города за кровом, заработком, лечением, образованием и лучшей жизнью для своих детей.

Ибо не они угроза. Проблема не снаружи, а внутри нас. Мы не считаем для себя подходящей физическую и низкооплачиваемую работу; желая потреблять материальные блага, мы не хотим своими руками их создавать - а тем более делиться тем, чего самим не хватает. Всеобщее желание легких денег, вкупе с отношением властьпридержащих к собственной стране, как к сырьевой колонии, разрушает экономику и души.

Телевидение и политики работают исключительно на собственную прибыль, а не на духовность или Русскую национальную идею, способную мотивировать и объединить людей. Этническая рознь, военные конфликты и терроризм, наряду с природными ресурсами, стали после распада Советского Союза для его алчной верхушки очередным источником дохода и системой политических манипуляций. Мародеры, эволюционировавшие в олигархи и бизнесмены, вместе с вечной мафией госчиновников продолжают жить за счет населения России и бывших союзных республик. Безбожники продолжают творить зло, получив его по наследству. «Ужель не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб?»! (Пс.13)

Господь им судья, а верующие начинают с себя и с молитвы к Богу. Ведь Его Божественным промыслом духовное небо над Россией все же светлеет, родная вера прибывает обратно в сердца, православным людям предоставляется возможность творить молитву открыто и радостно, не стесняясь косых взоров большинства, а хор, обращенный от нашей земли к Господу, становится все более многоголосым и повсеместным! «Где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреди их.» Сила же всеобщей соборной молитвы способна изменить судьбу страны! А желание работать на благо Отечества растет прямо пропорционально надежде на его великое будущее.

Если по молитвам монахов и старцев Святого Афона, Оптиной Пустыни, Валаама и других сокровенных Святых мест Господь Вседержитель еще продлевает жизнь этого греховного мира, то - как светло и спокойно могло бы быть многонациональному народу в государстве под сенью Православия! Для светской публики это звучит наивно, однако это совершенно очевидно всемирному церковному клиру. Священство хорошо знает, что, начиная с Ветхого завета, Святые пророки и проповедники предрекали России – наследнице Великой Византии – судьбу Нового Вселенского Оплота Православия.

Перед последними временами Российская держава «сольется в одно море великое с прочими землями» и явится исключительной, безграничной возможностью Веры и Спасения для всех народов. Станет Грозной защитой Православного мира от врагов. «И это – все равно как дважды два четыре и непременно, как Бог свят!» - говорил батюшка Преподобный Серафим Саровский.

Сегодня Россия граничит с 18-ю разными странами. Мы - государство с самым большим количеством соседей на политической карте мира. Когда-то Византийская империя объединила беспрецедентное количество наций для всеобщего созидания и благоденствия и просуществовала такое же беспрецедентное для человеческой истории количество лет – больше тысячи. Историки единогласно утверждают, что это произошло благодаря священной «симфонии государства и Церкви», задуманной в основе Восточной Римской империи, правда, не до конца воплощенной. Сможет ли эту государственную мечту осуществить следующая, очищенная от греха кровью, Богоприемница – Россия – и собрать под солнцем «весь крещеный мир»?

«Велика будет потом Россия!.. Вернется к истокам жизни своей, ко временам Равноапостольного, уму-разуму научится бедою кровавою. Свершатся надежды русские: воссияет Крест Православный на Софии в Царе-Граде. Дымом фимиама и молитв наполнится и процветет, аки крин\* небесный. Великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет во откровение всех языков.» (Авель Тайновидец,18 (!) век)

«Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе…»

«Предопределение о России никто не изменит… Святые отцы (Андрей Критский в толковании на Апокалипсис) предсказывают России необыкновенное гражданское развитие и могущество»

(Святитель Игнатий Брянчанинов, 1865г.)

«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей.

На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, по-старому образцу крепкая своею верою во Христа Бога и во Святую Троицу! Перестали русские люди понимать, что такое Русь: а она есть подножие Престола Господня!»

(Св. Пр. отец Иоанн Кронштадский, 1908г.)

«Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо… И явлено будет великое чудо Божие. И все щепки и обломки соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным»

(Преподобный Анатолий Оптинский, 1917г.)

«Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится»

(Святитель Феофан Полтавский, 1930г.)

«Просиял в России великий полк исповедников и мучеников. Все они умоляют Господа Бога, Царя Сил, Царя Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа… В России будет процветание веры и прежние ликование! Русского Православного Царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное Царство в мире»

(Преподобный Лаврентий Черниговский, 1940г.)

«Дети, Матерь Божия не оставит Россию, Она любит Русь, защитит ее, спасет ее. Россия – страна Божией Матери! Россия поднимется и будет великой духовной страной» (Схимонахиня Нила, перед кончиной в1999г.)…

И есть еще одно чудесное свидетельство. Дано оно было владыке Русской зарубежной Церкви Виталию (Устинову), почившему в Бозе в 2006 году на 97-ом году жизни. С его уходом порвалась наша последняя связь времен, так как еще ребенком ему доводилось видеть Императора Николая и сохранить нетронутыми впечатления о его святости и свете тишины, которые от него исходили. Батюшка всегда вспоминал ту необыкновенную «царскую тишину» детства, которую нарушал только дивный колокольный звон… В 1959 году, когда Митрополит Виталий был еще Епископом Канадским, Святой старец, имя которого он не раскрывает, поведал ему Откровение Божие: <Господ сказал:> « Вот, Я возвеличу Православие в Земле Русской и оттуда оно воссияет на весь свет… Коммуна исчезнет и развеется, как прах от ветра. Она попущена для того, чтобы соделать в России один народ с одним сердцем и душой. Очистив его огнем, Я сделаю его Моим народом. Вот, Я простру денницу Свою и Православие из России воссияет на весь свет… Рука Моя крепка и нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая противостояла бы ей»…

---------------------

\* Крин - лилия

Батюшка Серафим Саровский писал Н.А. Мотовилову, что «…будет Всемогущественнейший язык на земле и другого царства, более Всемогущественнейшего Русско-Славянского не будет» и что «соединенными силами России и других народов» Константинополь будет возвращен христианам. Удивительно и благодатно то, что сегодня многие международные организации серьезно обсуждают вопрос возвращения величайшей Православной Святыни – Собора Святой Софии – мировой христианской пастве. Паисий Святогорец добавлял в своих пророчествах: «Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами, треть уйдет в Месопотамию, а треть окажет сопротивление и будет побеждена. Через гонения Христианство всецело объединится»

Старец Иосиф, ученик знаменитого Иосифа Исихаста, говорит, что на Афоне непрерывно молятся о России, зная, что Греция и Россия заодно и что им промыслено соединиться… После того, как Господа Иисуса Христа предал его народ, Крест Его, вместе с верными Ему Святыми Апостолами, подняли эллины, сразу восприняв Евангелие как единственный спасительный свет на земле.

Горячая вера греков, подобно Павловой, воспламенила Византию, которая явила миру сонмы Мучеников за Христа, Исповедников, Святителей и Чудотворцев. Великие восточные отцы Церкви, находясь в благословенном прямом общении с Богом, отточили Спасительное Учение и Священнослужение и свершили в подлунном мире великую Первохристианскую миссию. Осенили Православным Крестом Русь, которая духом своим давно тянулась к Свету Истины. Но, по словам монаха Иосифа, мировое зло готовится стереть Православную Церковь с лица земли, поэтому вскоре Россия и Греция всецело и окончательно воссоединятся в деле Веры, и потом произойдет небывалое возрождение Православия. «Не только у нас, но и во всем мире – большой всплеск Православия!»

Поразительно, что записи греческих монахов 8-9(!) веков пророчествуют о России то же самое: «…Минет, наконец, определенный Правосудным Судией срок очищающего испытания и вновь засияет святое Православие в тех северных широтах. Сей дивный свет озарит оттуда и просветит все народы мира, чему поможет промыслительно посланная заранее в рассеяние часть этого народа, которая созиждет очаги Православия – Храмы Божии. Христианство тогда явит себя во всей небесной красоте и полноте. Большинство народов мира станет христианами. На некоторое время во всей подлунной воцарится благоденствие и мирное христианское житие…»

Епископ Патар Мефодий просиял в родном городе Николая Чудотворца, а также по всей Ликии и Малой Азии, приняв мученическую смерть в 312 году. А святые пророчества его, войдя в сокровищницу Византийской литературы, сразу были переведены с греческого на главные языки мира. Славянский перевод «Откровения Мефодия Патарского» о последних временах стал известен на Руси в начале 12 века. Священномученик предрекал нападение измаильтян на греков и окончательную победу над «насильниками». «И будет Царство Христианское над вси царства превознесено. Сами Мурины\* знают это»

Это кажется невероятным, но предсказания о возвращении в Анатолии исконной Византийской веры, оставленные на могиле Константина-I Великого, а также пророчества Священномученика Косьмы Равноапостольного, старца-пустынника Св.Мартина Задека и даже арабского ученого Муста-Эддина, казненного за правду о судьбе Магометанского царства - глубоко укоренились не только в греческом, но и в турецком народе. Когда в 1453 году султан Магомед-Второй захватил Константинополь и на белом коне, прямо во время Божественной Литургии, въехал в Христианскую Церковь-Матерь – Собор Святой Софии, чья-то невидимая рука затворила золотые Царские Врата Алтаря. За ними скрылся Архиерей и все Священнодействующие, больше не выходя оттуда и нигде никогда не появляясь. Все уверены, что Бог остановил время для Византийской Литургии, и она будет торжественно завершена только тогда, когда Святая София будет вновь возвращена мировому христианству. «Тогда выйдет священнодействоваший Архипастырь и, приняв Священные Дары, помянет благочестивейшего Государя и после сего отойдет на вечный покой вместе со священнодействовавшими пресвитерами» (см. «Последняя Литургия в Храме Святой Софии»)

Святая святых Храма Премудрости Божией не дала себя осквернить. В 1849 году турки возобновляли Софийскую мечеть, однако никто из исламских строителей не решился выломать заветные врата Алтаря, страшась великого четырехсотлетнего духовенства. А султан Абдул-Меджит сказал зодчему про Золотые врата: «Закрасьте мозаики как можно легче, чтобы всегда можно было стереть краску. Кто знает, может быть, мой приемник захочет совершенно их открыть»…

Премудрость Божия вразумляет. Меры времени Всевышнего не знает никто. Но мы всегда будем ждать, когда откроется Алтарь Святой Софии. Главное, чтобы ни на один час на земле не прерывалась Православная молитва.

-----------------------

\*Мурины - турки

«У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 посл. Ап.Петра, гл 3) В тот самый момент, когда наша Отчизна приходит в сознание своей истории и веры, Бог открывает нам Подвиг Святого солдата Христа Иоанна, посылая его нам на молитвенную помощь и просвещение. Бог исцеляет нас через своих Святых. То есть, вместе с ними сотворяет нас единым целым с Ним, нашим Создателем. Соединяясь с Господом, мы делаемся неприступными для любых бед и злодеяний врага. Святой Праведный Иоанн Русский показывает нам это своим Житием и Подвигом.

Когда мы рассматриваем жизненный путь Праведного Иоанна, Господь со всей очевидностью обращает нашу духовную память к истокам распространения Христианства. Святой Праведный Иоанн Русский, не мудрствуя лукаво, проводит нас через политические и экономические нагромождения истории к пониманию ее главного смысла. Своей простой судьбой, как одним словом, объясняет нам Закон Божий, который мы не изучали. Являет нам сегодня Промысел Господний, связующий Святых всех народов и времен в один спасительный для души круг.

В 18-ом веке предначертано было Иоанну Русскому повторить раннехристианский Крестный путь и совершить просветительский Подвиг Веры. В ратном бою за Россию против Османской империи прошел Святой Праведный Иоанн по следам Андрея Первозванного и Равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. А после пленения, в рабском ошейнике влачась за караваном турецкого хозяина, пересек живущие теперь под исламским полумесяцем земли Вселенских Святителей и Христовых Мучеников. Спустя полторы тысячи лет после того, как просияли здесь Георгий Победоносец, Целитель Пантелеймон, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Николай Угодник, Равноапостольные Елена и Константин, Равноапостольная Нина, Сорок Севастийских мучеников, Сотник Лонгин, бывший при Кресте Спасителя и потрясенный видением замученного Бога…

Малая Азия – первое торжество религии Христа, где вдохновенный сонм Богоносных отцов впервые вознес над сводом ликующей Церкви ее символ – сияющий Крест… Ведал ли Иоанн, что горестный его путь по чужбине есть Небесная разметка уникального Святого Паломничества? Или просто в необъяснимом сердечном умилении и смирении возвращал Православные молитвы тем местам, откуда они начали свое великое восхождение? Так или иначе, крестьянский сын Иоанн, Святой воин Бога и Царя, как в русской народной сказке, победил добром зло, одолел угнетателей своими страданиями за Христа и прославил Веру Православную!

Предстоя пред Господом в неустанной молитве, раб Божий Иоанн примером своей стойкой преданности Святой Троице растопил многие мусульманские сердца и сотворил для христианского населения трети Турции купол небесной защиты. За то, что соделал Святой Праведный Иоанн Русский своей духовной силой и человеческим мужеством, греки называют его своим национальным Героем и Примирителем народов, а также считают его главным греческим Угодником.

Но ведь мы тоже, совершенно не задумываясь, полагаем Греческих и Византийских Святых своими, русскими, родными Заступниками, Молитвенниками и Чудотворцами! Испокон веков мы находимся в окружении их ласковой любви и надежной ограды. Подаренные нам Всевышним, они, вместе со Святою Богородицей, от начала нашей Православной истории сопровождают нас в жизни, направляют ко спасению, изливают на нас, грешных, неиссякаемый поток живого участия, милости и великих Чудотворений!

Настоятель Храма Святого Праведного Иоанна Русского, Протоиерей Иоаннис Вернезос, по благословению Митрополита Хризостоса опубликовал ту самую книгу, в которую он уже более полувека записывает случаи чудотворных исцелений по молитвам к Иоанну Русскому и от прикосновения страждущих к его нетленным мощам.. Она называется «Новые Чудеса Святого Иоанна Русского» и предваряется одной, потрясающей наши души, фразой: «Посвящается русскому православному народу и новомученикам его»…

Сердце щемит от благодатной радости, глаза исполняются слезами горячей признательности, душа звенит детским восторгом и Пасхальными колоколами! Все мы, кто в Греции и в России, в Европе и Азии, кто был и кто будет – мы заодно! Мы пребываем в единой братской любви! Мы всем многосердным сердцем любим Господа и посвящаем ему себя.

«Помянуты будут Богом и обратятся ко Господу все концы земли,

и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле, к Нему припадут все нисходящие в землю; и для Него живет душа моя. И потомство мое послужит Ему, воздаст хвалу Господу род грядущий. И возвестят правду Его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь»

(О Заступлении утреннем, псалом Давида. 21, 28-32.)

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН РУССКИЙ

Недостающие страницы Жития

Народ, не помнящий своего прошлого,
не имеет будущего.

Святой Праведный Иоанн Русский – Христианское Явление межнационального масштаба. Может быть, поэтому Господь Бог пока не открыл нам точного места и даты его рождения и истории его семьи. Простое имя Иоанна, как иголку в стоге сена, трудно сегодня отыскать в бумажной горе метрик, земских, податных и рекрутских списков Российской империи. Да и сами эти архивы и переписи или потерялись в водовороте кровавых революций или были развеяны, закрыты, уничтожены…

Если бы знать точно село, где родился Святой Исповедник, то построить бы там великий Храм в его честь, приезжать в это место, чтобы на время отрешаться от мира и его скорбей, чтобы славить честной подвиг праведного Иоанна, молиться, исцеляться и забирать потом с собой горсточку его родной земли, храня ее благоговейно как заветную и цельбоносную святыню.

Возможно, мы когда-нибудь удостоимся от Бога узнать все факты биографии Его Святого. А может, по крупицам соберем возможную информацию о Праведном Иоанне и достоверно восстановим начало его жизненного пути. Может быть, еще не время - и нам необходимо пройти свой путь молитвы и трудов, чтобы наши души созрели для такой благодати. А может, этот подарок уже не за горами и добрый наш заступник, Святой Праведный Иоанн Русский вскоре милостиво откроет нам новые сведения о себе…

По крайней мере, сегодня, в нашей разобранной на части и еще не готовой ко всецелому православному объединению стране, ни у кого не возникнет такого простого человеческого искушения, как «присвоить» себе Иоанна Русского, сделать его своим Святым земляком, заслужив особое право на его почитание.

По призванию от Бога Святой Праведный Иоанн Русский – «Примиритель народов», и он, глядя на человеческие слабости с высоты небес, по-видимому, не допускает ни малейшего повода к каким бы то ни было прениям вокруг своего имени в среде православных христиан. И это, несмотря на то, что Святой Иоанн неоднократно являлся верующим людям, а также детям во сне и даже наяву, в «своем» Храме, представляясь тем, кто еще его не знал, и открывая многие истины относительно прошлого и будущего. Все эти случаи описываются и трепетно собираются греками.

Точные биографические, если так можно выразиться, данные Святого Праведного Иоанна Русского нам тоже известны именно от греков, и все они относятся ко второй половине жизни Святого. В обратном порядке Житие Иоанна коротко выглядит так:

27 мая 1730 года – святое Преставление в турецком городке с древним христианским названием Прокопион; накануне последнее Причастие; а до того 20 лет жизни там же, в глубине Малой Азии и Османской империи - в рабстве, лишениях, молитвах и чудотворениях. Чему есть много потрясенных свидетелей, в том числе турок, которых покорила Святая Вера и мужество пленного солдата Иоанна Русского.

До Малой Азии в жизни Иоанна была служба в армии Петра-I, Русско-турецкая война и пленение. А до того – крестьянская жизнь, в труде и молитвах по примеру благочестивых родителей. Родился Святой Праведный Иоанн Русский в пределах Малороссии около 1690-го года...

Какая человеческая судьба стоит за этими короткими сведениями?

Как жил Иоанн на Родине, чем дышал, на каком языке молился? Каков был порядок и уклад жизни в крестьянской южнорусской общине? Что чувствовал солдат на службе в только что реформированной армии Петра? Как он принял первый бой, пережил ужасы войны, смерть товарищей и жестокий азиатский плен? Мы этого не знаем – Святые мемуаров не оставляют, как не оставляют их не обученные грамоте герои, просто исполнившие свой долг перед Царем, Отечеством и Богом.

Обратиться к нашей исторической памяти нас сегодня невольно заставляет Святой Праведный Иоанн Русский. Не зная конкретных фактов начала его жизненного пути, мы вынуждены заново перелистывать страницы летописи Государства Российского, реконструировать мирный быт и военные действия былых времен. А вместе с ними – возвращаться в ту эмоционально-духовную атмосферу, которая царила в прежние века, осознавать смысл жизни наших предков, представлять, из какого «теста были сделаны» русские герои и Святые.

СОЛДАТ ПЕТРА И ВЕРЫ

«По вере вашей да будет вам» - напоминает нам Евангелие. По своему маловерию мы не сподобляемся тех ярких знамений и чудес, с которыми пребывали наши предки, уповавшие на Господа и Его Пречистую матерь.

Но Бог не оставляет нас, а особым Промыслом высвечивает замечательные страницы нашей истории, воскрешает веру наших отцов и Своей Благодатью очищает наши сердца для сближения с истиной.
Т.Пономарева\*

Красивый, хлебный край, где около 1690-го года родился Святой Праведный Иоанн – колыбель Русского Православия. Когда-то Апостол Андрей Первозванный, прежде совершивший с проповедью Христа трудный путь по городам Малой Азии, Македонии и Фракии, поднялся дорогой «из грек в варяги» к верхнему течению Днепра и водрузил на диком скифском холме высокий Православный крест. «На сих горах возсияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей» - предрек Апостол Андрей.

Равноапостольный князь Владимир прозрел физически и духовно, лишь только Византийский Патриарх коснулся его чела во время Таинства его Святого крещения в Константинопольской Святой Софии. По возвращении в Киев князь крестил народ и тотчас заложил первую церковь – в честь своего небесного Покровителя - Святого Василия, а к началу 11 века в столице стояло уже сорок церквей, и вскоре стала Киевская Русь Святой. «Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший Русскую землю и просветивший ее крещением святым» \*

Ни на одной земле еще столь быстро и благодатно не прорастала Православная Вера, ознаменованная во укрепление свое многими чудесами от Бога. Словно славянские души, восприявшие ее, уже родились в одном великом предчувствии нравственного обновления и Благой Вести о своем Едином Создателе, Спасителе и Святом Духе…

Богатые поля Иванова детства до краев были наполнены плетеным золотом пшеницы и ржи, а бескрайнее синее небо его Родины уже 700 лет, как одним дыханием, проникнуто присутствием Господа. Колокольным звоном приходских Церквушек, украшавших холмы деревенских округ, звучала родная сторона и с ранних лет переполняла нежной любовью и неизъяснимой радостью все существо ребенка, рожденного в доброй христианской семье.

Богослужение в приходских, как и в городских, Храмах Малороссии велось на церковно-славянском языке. Для юного сердца, трепетно внимавшего своему Творцу, каждый звук Божественной Литургии был симфонией счастья, а каждое слово - навеки запечатлено в чистой душе. Молитвами, строками Святого Евангелия, песнями псалмов и Псалтыри… Ведал ли Иоанн, что потом, ровно половину своей недолгой жизни, придется ему воспроизводить Великое Славословие по памяти, а родной язык Церковной службы среди злобного крика и гомона тюркских наречий будет звучать только в тихой глубине его души?

Вера Иоанна, как дар Божий, была свята в совершенной чистоте и детском доверии Господу. Она была особенной, хотя, как ни трудно сегодня это себе представить, всё крестьянство в России на протяжении веков хранило Божественные заповеди и Православную веру в такой ясности и благоговейной преданности, как будто это было для него постоянным Откровением Небес. На этих простых людях, державшихся за Христа, стояло великое государство. Они его щедро кормили, они его поили, они его героически защищали. Не сомневаясь и не ожидая наград, они без остатка посвящали свои жизни своему Создателю и родному Отечеству.

Именно поэтому вожди кровавой революции, борясь с Богом и Православной Россией, после убийства Божьего помазанника - царя, первые десятилетия своей власти занимались массовым террором и истреблением крестьянства, расстреливая села, выгоняя тружеников с земли, до последнего зернышка отнимая у миллионов семей хлеб и осуществляя программу чудовищного голодомора. При этом они надеялись на еще большие цифры в сатанинской статистике плана «по валу» и искренне удивлялись, как народ еще выживает!\* Чуяли черными душами силу молитвы людей к Господу - и рубили под корень Церкви.

Враг всегда знал, что сломить русского человека можно, только если сломить его веру. Однако, как показывают эпохи, это было возможно лишь с физическим его уничтожением. Как только на нашей земле пытались насаждать иные религии, будь то западный католицизм с его материализацией индивидуальных благ или большевизм с иезуитским извращением русской соборности - душа народа восставала единым велением, даже вопреки «здравому» смыслу и несмотря на прямую угрозу жизни. Русская вера, на зло чаяниям противника, каждый раз поднималась в новом масштабе и выходила на новый исторический виток в своей непререкаемой Истине.

\* Пов. Временных лет (запись про 6496 год от сотворения мира (988 от Рождества Христова)

2.

17 век был ознаменован на землях Западной Руси особенным, вдохновенным, подъемом Православия. Духовные силы, заложенные Господом в людей, разом воспряли в праведном порыве, как только народ ощутил Польскую экспансию католицизма и ограничение Православия во многих областях своей земли. После Люблинской Унии 1569 года притесняемая Восточно-Византийская вера своим Первохристианским огнем воспламенила сердца, и все простые слои населения стали на ее защиту, провозглашая славу Отцу и Сыну и Святому Духу!

В 1569 году монахи Киево-Печерского монастыря отбивали Святую Обитель, оказывая мужественное сопротивление войскам шляхты. Боями и молитвами Историческая Твердыня Православия выстояла, а 50 лет спустя Иерусалимский Патриарх приехал на Украину вернуть Восточную Киевскую Митрополию и восстановить Православную иерархию на Украине и Белоруссии. В 1648-ом году против унижения Православной Веры и распространения Унии, против польских помещиков и католичества поднялось народное восстание, руководимое Богданом Хмельницким и воспетое благодарными потомками в балладах и песнях.

В 1653 году Земский собор в Москве принял решение о принятии Украинских земель под свою протекцию. На генеральной и общевойсковой раде в Переяславле все духовенство, старшины, казаки, мещане и крестьяне единодушно проголосовали за Воссоединение с Россией. 10 полков\*, принимая присягу Русскому Государю, перед Святым Евангелием произносили: «ИЖЕ УТВЕРДИ, БОЖЕ, УКРЕПИ, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ ВО ВЕКИ ВЕКОВ ЕДИНО БЫЛИ!» Возрожденные Православным братским чувством, два потока хлынули навстречу друг другу, и Россия тут же вступила в войну с Речью Посполитой.

Стремясь нивелировать историческое самосознание православного народа, его Святую Веру и обычаи жизни, польско-латинское католичество, само того не подозревая, инициировало в Западных землях Руси огромную волну духовного просвещения. В первой половине 17 века при Киево-Печерском Монастыре была открыта типография – благодаря помощи князя Острожского, пламенеющего мечтой о становлении Русского христианского Государства как Второй мировой Византии.

Затем стараниями Великого Православного Святителя – настоятеля Киево-Печрского Монастыря Петра (Могилы) – при Монастыре было заведено училище, а также переведено много христианских текстов и книг. На хорах Храма располагалась огромная библиотека настоятеля Петра, которую он завещал пастве. Монах Феодосий устраивает при Монастыре Странноприимный дом, а десятину от доходов Церковных земель направляет на питание и нужды бедняков, в том числе, на обучение крестьянских детей грамоте.

Потребность народа в Евангельских текстах, была настолько велика, что одна типография не могла ее удовлетворить и на треть. В уездах и селах священники и клир по-прежнему переписывали Священное Писание от руки, и оно сразу же расходилось в списках, которые, кстати, стоили дороже, чем книги, напечатанные в типографии. На помощь своему населению пришли так называемые «братства», просветительская и общегражданская миссия которых на Украине была необыкновенно велика вплоть до конца 19 века.

К середине 17 века во всех крупных городах Малороссии братства организовали типографии и училища для низших сословий. Крестьянские и мещанские дети занимались в них на равных основаниях и учились читать по любимой народом Псалтыри, заучивая Богооткровенные тексты наизусть. Жития Святых – второе излюбленное чтение и слушание простых людей.

Безусловно, не в каждом селе можно было встретить крестьянина, умеющего читать, однако повсеместное знание Церковных последований и прирожденная тяга к Святому Слову объединяла людей вокруг Приходского Храма, создавая естественную духовную общность, в которой преобладало взаимное согласие, единое понимание пути правды и Спасения. Богобоязненная общесемейная жизнь в доверии и мире, тяжелый усердный труд в молитве о дожде и урожае, целомудрие и горячая всепоглощающая любовь ко Христу царили на хуторах и в общинах.

Видя глубокую веру и смирение своей земной паствы, Господь посылал ей многие чудеса и исцеления через Святые Иконы. Молва о них распространялась молниеносно.

3.

Главной Святыней, оплотом Православия и центром многотысячного паломничества был, конечно, Киев с его великолепными Храмами, Святой Софией и Киево-Печерским Монастырем, как раз ко времени рождения Святого Праведного Иоанна Русского получившим статус Лавры. Древние пещеры Монастыря хранили драгоценные мощи монахов и святых угодников, исцеляющие и благословляющие одним прикосновением верующего к краю прохладного камня.

Площадь перед сказочно-прекрасной Печерской Лаврой, ликующая перезвоном колоколов ее звонниц, исторически служила станом для богомольцев, пришедших со всех концов земли, чтобы прикоснуться к Чудотворной Иконе Успения Божией Матери, которая была чудесно получена греческими художниками во Влахернском Храме и принесена ими в Киев. Чтобы благоговейно поклониться честной главе Равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, чтобы пропеть под торжественным гулким сводом «Символ веры» и «Отче наш» и причаститься Великих Святых Тайн.

А напоследок купить в Церковной лавке святую книжицу со столь милому православному сердцу крестиком и нехитрыми иллюстрациями библейских сюжетов, а также угоститься фунтиком киевских жареных каштанов. (илл. Верещагина) Книжки, купленные по осени в столице, всю зиму ходили потом по рукам в уездах, селах и хуторах. Ксилографические картинки, отпечатанные черными чернилами и красной киноварью подолгу рассматривались в свете лучины, вставленной в «светец».

Вся жизнь земледельца была подчинена Церковному календарю, который тогда назывался месяцесловом. Передышкой в трудах на земле была зима, когда и бедные и зажиточные крестьяне занимались ремеслом и подготовкой сельскохозяйственных орудий к весне. После Пасхи все дружно вставали за тяжелый плуг, запряженный несколькими парами коров или волов. А 23 июня, на Иванов день, совершали молебен перед первым покосом и, вплоть до Покрова Божией Матери в середине октября, пропадали в поле, в поте лица собирая урожай и стараясь, чтобы ни один колос пшеницы, ржи, овса или ячменя не был потерян. Только когда все было «ужато» и обмолочено, сельские труженики, благословясь у приходского духовника, хором собирались на богомолье.

Мы не знаем точно, но скорее всего маленький Иоанн тоже бывал среди тех детей, коих благочестивые матери брали с собой в православные паломничества. Это соответствовало религиозным обычаям прежних веков и характеру глубокой веры, которая существовала в Киевской Руси на уровне естественного «бытового исповедничества».

Широкие картины яркой природы, музыкальный талант народа, его мелодичные протяжные напевы вместе с уникальным даром любви к Господу создавали неповторимую, проникновенную ауру Родины Праведного Иоанна Русского.

Ее Святую историю вдохновенными стараниями кобзарей в доступной и очень поэтичной форме рассказывали песни, сказания и «думы» старины\*. Но земля Малороссии в Иванову пору славна была не только богатыми урожаями и Православными подвигами предков. На ее благодатной почве постоянно произрастали Божественные злаки – новые Христианские исповедники и подвижники, а также происходили чудесные Знамения.

4.

Именно в то время, когда родился Святой Праведный Иоанн Русский, случилось Чудесное Явление Иконы Божией Матери\* в селе Каплуновка Харьковской губернии. Вскоре она со Славою была помещена в местный, только что выстроенный, Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и быстро привлекла к себе многочисленных богомольцев и болящих. Заступление и помощь, исцеления и благодатные просветления изливались от Новоявленной Иконы на паломников бесконечным материнским потоком. Каждый год после жатвы Каплуновское духовенство в окружении добровольных помощников и богомольцев объезжало с Чудотворной Иконой всю губернию, а также соседние области - и тысячи верующих шли к ней с молитвой, благоговением и надеждой. И вера их не посрамлялась.

Весть об этом достигла и Москвы, и молодой государь Петр Первый в знак великого почитания сей Святыни, дарованной стране Всемилостивой Небесной Заступницей и Покровительницей, отправил Храму Рождества Богородицы рукопись Евангелия в драгоценном серебряном вызолоченном окладе с памятной гравировкой по краям. Удивительно ли, что, спустя несколько лет Каплуновским Образом Казанской Божией Матери Православный государь Петр Великий благословлял коленопреклоненных солдат перед Полтавским боем?

Епархиальное начальство разрешило пребывать заветной Иконе на поле сражения для воодушевления и Святого Покровительства русского войска. Священник Храма Рождества Божией Матери Иоанн (Уманов) постоянно находился при Святой Иконе Божией Матери. Перед сим Чудотворным образом накануне сражения с Карлом-ХII всю ночь молился Царь Петр.

После великой русской победы над шведами Петр вернул Чудотворную Икону Храму с драгоценными дарами – позолоченной серебряной ризой художественной работы и ковчегом на Святой Образ. На нижней доске ковчега была вырезана надпись: «В сем ковчеге император Петр I, по окончании 1709 года с Карлом ХII под Полтавой войны, прислал обратно в Каплуновку Чудотворный Образ Божией Матери».

Когда войска Карла еще только занимали земли Полесья и Западной Руси и шли опустошающим и глумливым походом по уездам и деревням, Перст Господа уже указывал им их конец от русского оружия. Грабя и сжигая дома, шведы не могли подпалить некоторые Церкви даже с нескольких попыток, как не получилось у них разрубить и многие Престольные иконы, чтобы сделать из них в своих лагерях двери или столы. Когда захватчики проходили мимо города Стародуба, в его окрестности, селе Балыкине, в доме одного мелкого помещика «заплакала» о православных Икона Божией Матери. Ее владелец дал обет отдать Святыню в бедный Балыкинский приход. С тех пор благоухающие мироточивые слезы из очей Богодицы на Балыкинской Иконе стали творить чудесные исцеления и оградили всю Черниговскую область от осквернений врага.

После освобождения Малороссии русской армией местное население разбирало шведские военные стоянки, восстанавливало поруганные и раненые Святыни и возвращало их с почестями Храмам. Среди них мог быть и молодой крестьянин Иван. Царь-победитель зачастую сам осматривал воинскую добычу, а писцы составляли сводки вещей. «При разборе стоянки было найдено несколько Святых икон, обращенных шведами в шахматные доски. Одна из них и поныне хранится в с. Жуковках. Тронутый этим Государь, в виду всего войска, смотревшего на это со слезами, с крестным знамением облобызал те иконы и поклонился им до земли»\*

5.

Нужно ли говорить, что Государь любил своих солдат? Сознавая, что они являются его опорой и играют главную роль в его дерзновенных для России планах и при надобности отдадут за нее жизни, Петр Первый, действительно, заботился о «бравых людях», как Царь о своих детях. Одел в новую форму, утвердил отличный паек, пробы которого постоянно снимал лично, платил жалование. Солдаты обучались военному ремеслу, а на преданность их в военных походах и Святую веру Самодержец мог рассчитывать безоговорочно, как и на личный их героизм, который во время великих сражений непостижимым образом превращался в массовый.

С тех пор, как в России в конце 17 века было введено рекрутство из крестьян, страна начала выигрывать сражение за сражением, войну за войной. Этому способствовала не только военная дисциплина и профессиональная выучка, но и принцип «землячества», который ввел Петр при наборе в свою армию. Крестьяне, собранные в один полк, были соседями по селам и уездам – «земляками», и полк заменял им родную семью, тоску по которой заглушить было невозможно. Зная Православную товарищескую верность, Царь смело мог рассчитывать на «спайку» и взаимовыручку бойцов на войне, ведь русский солдат, не задумываясь, бросался на амбразуру за однополчанина. Именно с тех времен пошла поговорка «Сам пропадай, а товарища выручай»

В начале 17 века Российской империи, пробивавшейся к Балтийскому и Черноморскому выходам, требовались большие человеческие ресурсы для ведения войн – и поборы «податного» сословия со всех вотчин были очень велики. Зажиточные мещане могли откупиться от списков воеводской канцелярии. При крестьянском заборе судьбу несчастных иногда решал жребий, но зачастую сельские «громады» Малороссии с участием Священников соборно и по справедливости старались выбирать кандидатов в рекруты среди мужского населения от 20 до 35 лет. Семья не должна была лишиться кормильца и отца малых детей или единственного сына немощных родителей. Низкорослых и хилых на службу не брали. Зубы будущего бойца должны были быть все целы и крепки.

Очевидно, что Святой Праведный Иоанн Русский не был ни женат, ни обручен. Как не принимал он участия в коротких и очень патриархальных гуляниях молодых односельчан после посева перед покосом. Это было единственным временем, когда юные сердца могли присмотреть себе «вторую половину». Иоанн с младых лет предпочитал хороводам и посиделкам на краю села уединение и молитвенное общение с Господом, удивляя скромным поведением даже своих благочестивых родителей.

Жили крестьяне, в тесноте, но не в обиде, большими семьями из нескольких поколений в одном доме, и заботу о милой матери и об отце Иоанн мог доверить кому-то из братьев и невесток. Возможно даже, что он решился добровольно отправиться от своего села в Уездный рекрутский сбор, считая это своим простым Христианским долгом, и чтобы освободить других от тяжкой военной доли и неизвестности будущего.

Путешественники и исследователи той поры с удивлением отмечали устную грамотность, христианскую порядочность и завидную опрятность крестьян Западной Руси, их стремление к красоте в одежде и жилищах, особое отношение к убранству Икон и украшению «красного угла». Запечатлевали их светлый, набожный образ. Но при этом их также восхищала мужественность, великая сила и крепость телосложения Малорусских земледельцев. И особая крепость их в Вере и слове, нелюбовь к предателям и всякого рода «мазепам». Решительная готовность в бою защитить свое родное и сердечно любимое Отечество.

6.

«Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же» (Кор. 4-5) Христианское предстояние и посвящение Богу на земле, как небесная радуга, имеет тысячи чудных оттенков. Монашество, Святительство, Мученичество, Старчество, Столпничество, Отшельничество… Специфика юго-западных земель Руси родила Солдата Христова Иоанна, сильного физически и духовно героического воина.

Хлебородные территории южных славян с разных границ постоянно подвергались нападениям польско-литовской шляхты и османских захватчиков, а также ужасающим, варварским набегам крымских татар. Не надеясь на помощь дальних гарнизонов и казацких полков, крестьяне собственными силами отстаивали свой скот и урожай, свои хутора и деревни. Удавалось им это, однако, не всегда. «О, Святые Чудотворцы, умолите Бога, щоб ся кровь не покропила нашего порога!»\*

В народном эпосе Малороссии обильно отразилось постоянное бедствие мирной земли - «Божий бич – татары»\* Несмотря на выставленные на полях крестьянские дозоры, малые татарские орды, нападая внезапно, отбивали снятый урожай, угоняли скот, грабили села, оскверняли христианские Святыни и с жадным азартом захватывали в плен женщин, подростков, детей и даже стариков. Раненых мужчин дорезали. «Ясырь» - так называли они свою человеческую добычу. Презирающие любой созидательный, а в особенности земледельческий, труд татары жили исключительно разбоями, грабежами, войнами и торговлей людьми.

К этому их отчасти приучили турки, сделав подданных крымского хана основными поставщиками живого товара для рабских рынков Османской империи. От перевалочных пунктов Черноморского побережья – Трапезонта и Каффы\* к берегам Константинополя отплывали набитые славянскими невольниками галеры. Обратно они возвращались с турецкими жеребцами-производителями на борту. Очень татары любили коней. Оружие и нагайки. Которыми подхлестывали пленных христиан, когда гнали их к морю, связанных сыромятными ремнями и «гроздьями» нанизанными на шесты. Кормили во время перегонов сырой кониной. Перед дележом, как скот, каждого метили раскаленным железом. Конские и рабские рынки на южных окраинах России были вековым ремеслом азиатов.

«И с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать»\*- писал А.С Пушкин в поэме «Тазит» про дикий промысел исламских людоловов. Пленными славянами из России, Украины и Беларуси, помимо польских, греческих и балканских невольников, комплектовались гаремы Турции, формировалась женская обслуга, а также отбиралось «детское сырье» для янычарских полков. «Мусульманизация» христианского материала происходила неотвратимо, быстро и жестоко.

После удачных Балкано-Европейских войн и прочих военных операций Стамбул буквально переполнялся военнопленными. Именно они, привезенные на кораблях турецкого военного флота, которые проще назвать пиратским, составляли главный ресурс мужской рабочей силы Султаната. Османиды, согласно шариату, не могли заниматься грязным физическим трудом и нанимать единоверцев-мусульман на рабские работы. Поэтому им был необходим постоянный приток мужской рабочей силы. Тем более, что расходовалась она чрезвычайно быстро.

Каждый турецкий солдат в личное пользование поднимал с завоеванных земель на корабль целую связку военнопленных, ими до отказа набивали трюмы и палубы. Если татары приковывали свою добычу к лавкам и веслам галер, то воины турецкого флота туго привязывали невольников к пушкам, канатам и снастям фрегатов. Уже во время плавания они перепродавали пленных христиан друг другу, меняли их на оружие и табак. Раненые не могли помочь друг другу, они молились и умирали, их докалывали и выбрасывали за борт. Христианскую кровь оттоманы никогда не смывали, отставляя ее дождям и волнам.

---------------------

\*Анапа и Феодосия

7.

До военного пленения Святой Праведный Иоанн Русский прошел славный солдатский путь. Будучи патриотом Бога и Отечества, он с самого момента своего совершеннолетия состоял на ратной государевой службе, верой и правдой защищая святые с детства вещи. Поступая в армию, Иоанн принял на Святом Евангелии военную присягу и совершил крестное целование, а затем сразу отправился в ближайший гарнизон, где другие новобранцы проходили обучение. Обстановка была военная, и на муштру с постижением «Учения и хитрости военного строя пехотных людей» и боевых маневров времени было мало.

В гарнизонном полку Иоанн быстро научился стрелять из фузеи, скусывая бумажную головку патрона (затем и нужны были солдату крепкие зубы), удобным образом носить патронную сумку, держать штыковой бой, а также - разбираться в новом европейском обмундировании, бегать верстами под его тяжестью, копать редуты и разбивать палатки. Но, главное, что сразу усваивал новобранец Петровских войск – это общая Христова Вера, ратный дух и крепость солдатской общины, в которой исключена была какая бы то ни была нечестность по отношению к товарищу, непорядочность, или дискриминация, то есть то, что, спустя века, развилось в обезбоженной армии и стало называться «дедовщиной».

К «не нюхавшим пороха» новичкам со стороны бывалых солдат отношение было отеческое и заботливое, а те, попав после гарнизонных в полевые полки и воочию увидев героев русско-шведской войны, о славе которых были наслышаны, воодушевлялись и рвались в бой. Бытовали солдаты «артелями» по пять человек, среди которых обязательно был старый опытный солдат. Вместе обустраивали палатки, разводили огонь, делили хлеб. Сидя у костра, с замиранием сердца слушали ратные истории старых бойцов, рассказы о подвигах и об удивительных спасениях.

Узнавали от служивых не только военные хитрости, но и имена Святых угодников, покровителей в ратном бою, и молитвы на солдатское счастье. На помощь перед боем призывали Архангела Михаила, Александра Невского, Георгия Победоносца, Дмитрия Донского, Бориса и Глеба. И, конечно, назубок знал русский солдат Девяностый псалом царя Давида - «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится…» Каждый пел его прямо во время сражения, полагаясь на Святое слово более, нежели на свою руку. Много собрано солдатами живых свидетельств могущественной силы этого Псалма против врагов. Их штыки невероятным образом ломались, а пули буквально облетали православных!

Особо молились русские воины Божией Матери, считая Царицу Небесную своей Великой Защитницей на поле брани. Знали достоверно, как спасла Она Петра по его горячим молитвам во время Полтавского боя. Первая шведская пуля застряла в седле, вторая – пробила шляпу царя, а третья попала ему в грудь – и расплющилась прямо о нательный Святой крест.

Славные боевые традиции рождала Русская армия, собранная на регулярной основе из простых и низших сословий, одной семьей жили солдаты в походах и учениях, одной семьей бесприкословно шли отдавать свои жизни за Православную Родину. Все знали, что линейные русские полки – это частокол, который стоит насмерть. Умирая, солдаты передавали товарищам полковые святыни – хоругвь с Образом Спасителя и знамя части. (илл. П.И.Бабаева) Только потом Петр занес это в новый воинский Устав: «Товарища спасать и прапорец и знамя свое, елико возможно боронить, коль ему люб живот и честь его»

Накануне большого сражения русские воины отказывались от положенной им «винной порции» и переодевались в чистое нательное белье. Знали, что идут на смерть и, страшась только Бога, не хотели предстать перед Всевышним в неподобающем виде. Каждый рекрут, покидая свое село, брал с собой горсть родной земли – перед боем заветный узелок надевали на шею, рядом с крестом и образком, или зашивали в одежду. После общей молитвы крепко обнимались и шли на врага...

«Боже крепкий! Не помяни грехов моих, и укрепи мя свыше силою Твоей на супротивныя нам. Даруй ми бодр ум и сердце безтрепетно, да страха их не убоюся ниже смущуся, но в сени священных хоругвей воинства нашего пребуду верен воинской клятве моей до конца. Во имя Твое, Господи, гряду, и да будет воля Твоя!» - произносил Святый Праведный Иоанн Русский вместе со всеми.

И уже в первом облаке порохового дыма, под грохот артиллерийских залпов восклицал: «Пресвятая Богодице, спаси нас! Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам! Святый Ангеле Хранителю, не отступи от мене! Вси святии, молите Бога о нас!»…

8.

Свой первый бой Святой Праведный Иоанн принял сразу с началом Русско-турецкой войны 1710-1713 годов. 9 ноября 1710 года, несмотря на старания Российской дипломатии, был оглашен Султанский фирман об объявлении войны Державе Петра, а «посла мира» в Стамбуле - П.А. Толстого заключили под стражу в Семибашенный замок турецкой столицы. Главным подстрекателем военного конфликта и союзником султана Ахмета III был молодой и буйный король Карл ХII, бежавший после Полтавского сражения из Малороссии в Османскую империю и неистово переживавший свой военный позор.

Верные вассалы Султаната, крымские татары, при любой возможности старались втянуть османов в войны, так как они открывали возможность разбоев, массовых грабежей и пленения людей, принося таким образом ханству большие барыши. Но особенно воинственно подданные хана Девлет Гирея были настроены против России.

На Российскую империю напали с трех сторон. Со стороны Левобережной и Правобережной Украины ее атаковали ретивые конницы татарского хана в союзничестве с польскими и шведскими войсками, а также с частью западных казаков, признавших над собой протекторат Шведского короля. А к границе с Бессарбией подтянулось многотысячное османское войско, и Петр Первый, заключив союзный договор с Господарями Молдавии и Валахии, отправился со своими и Шереметьевскими дивизиями туда, надеясь завоевать подступы к реке Прут и выход к Черному морю.

Таким образом, было открыто три фронта. Но в самом тяжелом положении через некоторое время оказалась армия Петра в Молдавии. Еще на марше на Русские полки нападали разбойничьи подразделения татар, отбивая хозяйственные обозы, расправляясь с сопровождавшими их отрядами и поджигая за собой поля.

Далее подвоз войскам снарядов, пороха, воды, провианта и фуража осуществить было практически невозможно, а союзники обещанную помощь предоставить не смогли. «Солдаты Петра почернели от жажды и голода. Почерневшие и умирающие от голода люди лежали во множестве, и никто не мог помочь ближнему и спасти его, так как у всех всего было поровну, то есть ни у кого ничего не было»\*

Русские части Крымского и Кубанского фронтов самоотверженно пытались отвлечь от Прутского театра войны на себя силы противника. Героически и кровопролитно противоборствовали они в Малороссии напору исламо-католических войск, упорно отстаивая территории и вызволяя тысячи пленных, но зачастую сами оказывались отрезанными от снабжения и вынуждены были прекращать военные действия. Помощь местного населения и дополнительное ополчение из боярских детей позволили Кубанским полкам продолжить победные бои.

Честь и слава Азовского гарнизона – его слаженные и беспримерно храбрые части. Они на протяжении всей войны осуществляли тактику дерзких ночных вылазок и атак на противника - столь же успешных, сколь и опасных. Впоследствии их военный успех был развит частями под командованием П.М.Апраксина при дружественной поддержке калмыцких конниц – и сводное войско Бахти-Гирея при Азове было окончательно разбито. «Захвачены неприятельские знамена, артиллерийские орудия и прочие военные трофеи, а также отбит полон в две тысячи человек» Победную реляцию об общих потерях противника преданный Петру Великому казанский губернатор Апраксин отправил своему Государю в Молдавию.

Однако Царь, закрывшись в палатке осажденного лагеря, в это время писал совсем другую бумагу. Его верные солдаты, доедая павших коней, умирали от голода. Живые собирали остатки боевого снаряжения. Готовясь к последнему бою, с мужеством, которое вернулось к нему после часов отчаяния, Петр Первый заготовлял Указ Сенату, «чтобы в случае пленения его Государем не считать, и его распоряжений из плена не выполнять»

Самодержец добровольно отказывался от помощи и отдавал себя в жертву. Он знал, что` могут сделать мусульмане с плененным христианином и боялся рассчитывать даже на свои собственные силы, хотя был предан России всеми жилами своего существа.

Великий пример самоотречения и любви к Родине подал тогда Царь своим солдатам. В ответ они платили ему своими жизнями. Поразительное мужество, стойкость и организованность русских войск в бою произвели впечатление даже на турецкого визиря и кегая – начальника янычар. Но солдаты Петра не только отчаянно сражались, они еще и отмолили своего Царя и Россию, историческая судьба которой во время Прутского похода буквально висела на волоске.

Накануне главного сражения встав на колени и единодушно возопив к Господу, русские еще раз явили миру силу своей святой молитвы, которая стала соборной в минуту общей опасности. «Непобедимый, Непостижимый и Крепкий во бранех Господи Боже наш, услыши нас!..» За Вседержителя всея Руси и его воинов хором молились в Первопрестольных Храмах и особо в Успенском Соборе Кремля, где когда-то был зачитан «Манифест о начале Русско-Турецкой войны». «О, премилосердный Господи, Боже щедрот и Отче всякого утешения! Не отврати лице Твое от народа Твоего, и не посрами чаяния нашего…»

Очевидцы, представители французской, английской и даже турецкой дипломатии и разведки и наблюдатели многих стран писали в своих корреспонденциях, что во время отражения Русским лагерем на Пруте атак янычар, при существенном тех численном превосходстве, непонятный «страх напал на янычар»; «янычар и турецких командиров охватила паника»; «если бы Москва из лагару выступила, то бы и пушки и амуницию турки покинули б»; «это так их [янычар] устрашило, что храбрость их покинула, сказали, что наступать они не хотят и против огня Московского стоять не могут»

Летописцы отмечают, что «Бог своим чудом спас Русского царя», а вместе с ним Православную державу в тот решающий момент времени, ведь лишившись Самодержца, она была бы разобрана на десятки частей и ввергнута в пучину вековых смут. Обескураженный турецкий визирь согласился подписать с русскими мир, «видя, что жизни их дорого им [туркам] будут стоить» Хотя прискакавший вслед за подписанием «Прутского мира» разъяренный Карл XII со всей очевидностью доказал визирю, разложив военные карты, его чудовищную военно-политическую ошибку – ведь по всем раскладам Петр был полностью у того в руках.

«Казалось, что предстоит неизбежная гибель: если бы Господь Бог чудесным образом не устроил так, что турецкого визиря удалось склонить к миру, из царской армии не могло бы спастись ни одного человека. Ибо с одной стороны против нее стояли турки, более, чем в три раза превышавшие ее численностью, с другой же, в тылу, протекал Прут, на противоположном берегу которого находилось около двадцати тысяч казаков, татар, турок, поляков и шведов…»

9.

…По условиям «Прутского мира» многострадальный Азов был возвращен туркам, выход к морю русским закрыт, новосозданная Черноморская флотилия расформирована, а Крепость Таганрог, которая по первоначальному замыслу Петра должна была вырасти в новую столицу Российской империи, разорена. Город Петра пришлось начинать у северного выхода Российской Державы к морю – «из тьмы лесов из топи блат».

Петр Первый, отдав Азов и подписав пропуск Карлу в Швецию, избежал непоправимого, по его собственному выражению, «шкляфства»\*. В Молдавии части Русской армии предавали земле павших в боях, но больше от голода и болезней, товарищей и возвращалась домой. Более двух часов марша не могли пройти обессиленные солдаты. Кони жадно лизали землю. По уговору Визирь снабдил остатки Петрова войска провизией на 11 дней пути, а турецкие часовые, испытывая необоримое восхищение и уважение к изможденным русским героям, дарили их табаком и печеньем, называя «кардаш»\*...

…В Азаке\* войска диких крымчаков радостно палили из трофейных пушек, паковали богатую добычу оружия и гнали в Трапезонт своих прежних победителей – ныне военнопленных, связав их крепко, как «ясырь». Среди них был молодой солдат - Святой Праведный Иоанн Русский. Неожиданно обернулся для храбрых воинов Петра их ратный подвиг. Но, значит, такова воля Божия. Бо`льшего греха, чем покончить жизнь самоубийством, для Православного человека не существует, и для русских пленных испокон веку это было совершенно противоестественно. Жизнь свою можно отдать только за Бога, Родину и Царя. Но не во избежание позора или мук.

В глубине души плененные солдаты, зная, как милостиво и великодушно обращался их Государь со шведским полоном, надеялись всё же на чудо - на то, что их разряд государевых людей и ратное достоинство, согласно военным уговорам, тоже будут уважены. Крым оставался за турками. Но можно было еще помечтать об обмене военнопленными, который происходил в результате мирных переговоров и восстановления посольских и купеческих отношений.

Правда, из вод Босфора уже отплывали обратным путем на север неразгруженные русские торговые суда с рожью и льном, воском и медом, а Толстой спешно спасался из Турецкой столицы, как есть «Послу Царскому в Царьграде впредь не быть»…

Запах боя, бесстрашный колокол собственного сердца и трепет общих побед внезапно сменились для петровых воинов лязгом цимбал, возглашавших у татар войну и веселье, холостой пальбой и радостным гиканьем агарян в Азове. Но даже этот чуждый сердцу шум, как и благодушное настроение покорителей, остались в недавнем прошлом.

Надежда на достойное отношение к военнопленным, как и на чудесное спасение, таяла с приближением к Трапезонту. Этот турецкий порт Чермного моря, как коркой спекшейся христианской крови, был покрыт черной славой «змия-людожера». Крымский рынок славянских рабов и перевалочный пункт для отправки живого товара в Османский Султанат, в паре со страшной Каффой, с давних пор был известен на Руси и неоднократно, с горючими слезами, помянут в горестных народных «думах».

Когда взорам пленников открылись стены полуразваленной крепости, построенной в далекие времена генуэзскими купцами, со всей очевидностью поняли они, что гонят их на тот самый торг живой плоти, а не на строительные или черные работы, на которые некоторые в простоте сердца еще надеялись. Не жить им «полевым станом военнопленных», работая на османов с «нашей» стороны Туреччины, а быть им разделенными и сгинуть в рабстве за морем. Басурмане называют его Кара Дениз, и из-за него не возвращаются.

10.

Еще под Азовом всех военнопленных разбили на мелкие «теркеши»\*, крепко связали сыромятными ремнями и надели железные ошейнки на шеи. А на стоянке перед Трапезонтом дали тухлой конины и заковали в тяжелые рабские кандалы. Кругом пахло конским потом и дымом, стояли повозки и арбы, горели костры и ночевали люди. Пленники – в ожидании своей участи, торговцы – в ожидании бо`льшей прибыли и галер с кадригами для переправы за море человеческой добычи. Среди колкой тюркской речи часто и резко выделялось «ясырь». Когда из шатра выходил толстый турок в высокой чалме, продавцы бросались к нему с возгласами «эфенде!» Алчные воины хана Гирея не выполнили союзного соглашения «южные земли Московского Царства не жечь и не разорять, в полон селян не имать и не рубить»

Уставшие татарские кони утоляли жажду. Степные мародеры раскладывали на вышитых славянских скатертях церковную утварь из поруганных Храмов. Серебряные кресты, чаши, кадильницы, Евангелия в золоченых окладах. Русские плакали, глядя на православные святыни, этого половцы им не запрещали. Товарищи по бывшему оружию, пользуясь последней возможностью общаться, поддерживали друг друга, прощались, обещали не поминать лиха и молиться друг о друге.

Передавали тем, кто не знал, слова особой молитвы в пленении. «Долготерпеливе и многомилостеве Господи! Припадаю к Тебе, аз сый узник, моляся тепле: якоже сильный Сампсон позна свое безсилие, егда бе под стражею и обратися к Тебе, всесильному Богу, окованный путы железными…»

Святый Праведный Иоанн Русский молил в Троице Единого Бога об однополчанах, пленниках и раненых, о милой матери и отце, которых ему уже не увидеть, обо всех страдальцах, которых довелось ему встретить на жестоких крымских дорогах. О вразумлении безумствующих и оскорбляющих святыни. Он не знал еще, какими слезами о православных вскоре предстоит ему облиться.

Приток невольников был огромным, и главная площадь Трапезонта, которая являлась базаром рабов, круглосуточно кишела людьми. Обстановка была торопливая и деловая, несмотря на громкий и упорный торг покупателей с продавцами живого товара. Ночью множество чадящих факелов и коптильных ламп освещало площадь и число часовых вокруг нее удваивалось, но торговля не прекращалась – уж больно хорош был татарский улов после Русско-Турецкой войны.

Здесь были женщины, девочки, подростки, юноши и старики из ограбленных деревень и хуторов. Избитые и раненые мужчины. Увечных турки не брали и оставляли на торг татарам. Тех, кто не мог самостоятельно передвигаться, добивали прямо на месте. Связанные кучками и по отдельности несчастные сидели или лежали прямо на земле. Женщины плакали и выли, в наказание их били палками по пяткам, чтобы не испортить «товар». Некоторых покупали татарские беи, остальных турки и их перекупщики.

Белолицых полонянок для гаремов, а также тех, кто был более знатного сословия или таковым себя называл во спасение, держали в отдельной части рынка, в деревянных лавках-загонах, на пол которых были брошены циновки. Людоловы ожидали за многих из них богатые выкупы от родственников, а самозванцев казнили.

Но самым бесчеловечным был торг вокруг славянских мальчиков, больших и малых, которые были особенно необходимы ненасытной Оманской империи в качестве живого сырья для будущих войн. Татары продавали их прямо стайками по несколько плачущих малышей и детей постарше, а младенцев отдавали в корзинах. В тех самых, которые ловко крепились к седлам коней и в которых перевозились христианские чада, отнятые от обезумевших от горя матерей. Если дитя казалось продавцу больным или нежизнеспособным - тот, взяв его за ножки, бил теменем о дерево или ближайший угол.

По соседству с людьми продавали племенных жеребцов, а также домашний скот и птицу - волов, баранов, ослов, индейских и русских куриц, петухов… Рядом крымские старухи предлагали уздечки, вожжи, плетеные канчуки, нагайки, ремни, шерсть, попоны, корзины и овечьи сыры.

«Боже Праведный! Царица Пресвятая, Мати Небесная! Святые угодники! По каким грехам сия мука сердечная! Спасите их! Оживите их! Защитите их, если мы не можем…» - восклицали в своем сердце закованные в железо русские солдаты, глядя на азиатское звериное торжище. Кому-то из военнопленных повезло отплыть на злую чужбину в числе первых, а кому-то нет. Где был тогда Святой Праведный Иоанн Русский, нам точно неведомо, но, возможно, видел он воочию светлых ангелов, принимавших чистые души крещеных во Христе младенцев и относивших их на белых своих крыльях прямо в руце Божии… Как это было во времена царя Ирода. Может быть, поэтому так благоволит к детям сегодня Прославленный во Святых русский солдат Иоанн и безраздельно покрывает их своею твердой христианской рукой, «наипаче же от малых детей всякую болезнь и горесть отгоняя»\* Не переставая до сих пор и до скончания века спасать тех младенцев…

…Скованного Иоанна щупали, вертели, залезали в рот, били под колени и заставляли подниматься из присядки, быстро признали отличным «гяуром»\* и поволокли на «каторгу». Так в народе называлась кадрига, которая, как сельдями, была уже полностью забита русскими пленниками. Героев войны, несмотря на их ошейники и кандалы, турки дополнительно приковывали к галерным «банкам», очень плотно, без малейшей для них возможности прилечь или вытянуть ноги. Молчаливые гребцы – славянские рабы с задубевшей, почерневшей и израненной от кнута кожей тоже были прикованы к своим местам и к веслам, а также к толстой тяжелой цепи, пролегавшей по дну между скамеек.

Иоанн не смог оглянуться, чтобы охватить взглядом черноморскую курящуюся степь и линию исчезающего берега родной земли. Она, как Бог, была в его душе. А вся душа его и ум сосредоточились в сердце на Святой молитве. Господь ведает судьбами, Он назначил Иоанну, как и другим солдатам Петровой армии, испытания этой войны, значит, надо принять их со смирением и пройти с мужеством. И уповать на Отца небесного, на Его волю, на его Промысел и Милость. «Претерпевый же до конца, той спасен будет» (Мф.10,22)

11.

Казалось, воде никогда не будет края. Она была от горизонта до горизонта, от утра до ночи, и потом снова от зари и до бесконечности. С заходом солнца на Кара Денизе всегда поднимается ветер, и в качке и во тьме становится непонятно, где верх, а где низ в этой необъятной массе моря. На многих узников крестьянского роду и племени находил неизъяснимый ужас перед стихией, которая поднимала и роняла их над бездной, обдавая галлонами соленой воды. А некоторые, наоборот, в жадном до смерти исступлении чаяли в черных волнах скорого конца своим страданиям.

Через неделю дневного жара и ночного озноба изнуренные русские пленники, не менявшие за все это время положения прикованных к лавкам тел, увидели берег. Чужой, диковинный, опасный. Но, однако, провозглашающий конец морским мукам и чем-то даже обнадеживающий… Может, потому, что велика все-таки сила притяжения телесного к земле. Или потому, что глаза, определяя твердь, предают безотчетный сигнал детской радости душе, глубина которой всегда наполнена непотопляемой русской Надеждой. Верой. И Любовью ко всему сущему, которое излучает радость своего Божественного происхождения.

Турецкий берег начался с высокой кромки горного хребта. Сначала белый изгиб Северной Анатолии парил в небе, подражая дыму облаков, но при дальнейшем приближении прояснилась его принадлежность земле. Каменной короной проступил на горе зубчатый силуэт старой греческой крепости, а внизу проявилась бухта со множеством рыбацких суденышек. Резкий узор скалистого берега сменился склоном, на котором застыли карие глянцевые кони и белые комочки овец. Рядом приютились хижины в окружении кипарисов. Если б осветлить их плотную зелень, то всколыхнули б они сердце родным обликом пирамидальных южных тополей...

Галеры с грузом русских невольников приближались к бухте Золотой Рог, а несчастные узники безотчетно вглядывались в незнакомый крутой берег, ловя опытным крестьянским глазом далекие отгоны скота, разделения садов и огородов, высевов и «отдыхающих» участков полей. Хотя эти маленькие отрезки обработанной в горных ложбинах земли и полем то назвать трудно. Святой Праведный Иоанн, как и многие другие труженики, всей душой истосковался по земле, по сельским привычным работам, пусть и тяжелым, но столь мирным и отрадным.

Минуты светлых воспоминаний вновь сменились у пленных тревожным ожиданием, когда берега преобразились в густонаселенный пригород с сотнями рыбацких лодок, а турецкие перевозчики засуетились с вещами и добычей. Патурнак\* перестал отбивать воловьими жилами тяжелой камчи ритм на исполосованных спинах каторжных гребцов, и судно на надутом парусе вплыло в Босфорский пролив, втянутое его течением и прибитое ветром к дворцовой стороне Константинополя.

Вместе с водами Черного моря Оттоманская Империя жадно всасывала славянский ясырь, веками натурализуя и переваривая живых людей на своих невольничьих рынках. Османы буквально купались в крови и плоти христианских рабов, используя их на тяжелых работах, в гаремах и в войнах. Как рабскую силу, как пушечное мясо и как ферму по выносу мусульманского семени, поскольку очень нуждались в демографическом перевесе сил на территории огромной страны, которую они завоевали и где составляли не более половины от ее покоренного населения.

Как везли Босфорские баржи, барки и реисы в прожорливую столицу султанской империи тонны зерна, риса, фуража, масла и тысячи голов скота, так подгоняли ей сотни военных фрегатов, галер и кадриг новые запасы живого товара. В огромном порту залива Золотой Рог длинной вереницей швартовались и разгружались корабли, создавая вдоль причала густой лес волнующихся мачт с перекрестиями, столь похожими на православные кресты. Символ, который в Османской империи был под строжайшим запретом и которого турки суеверно боялись.

Приближаясь к пристани, крупные купеческие суда и флагманы военного флота давали пушечные залпы, распугивая летучие караваны чаек и стаи мирных дельфинов, дружелюбно подплывавших к кораблям. С некоторых турецких фелюг по умным морским созданиям стреляли из длинных ружей – так алчные живодеры надеялись разжиться дельфиньей тушей, которая была ценна своим жиром и кожей. Но стрелки были не особенно метки, и окровавленные подранки, как правило, уходили на дно умирать.

Красота и драма разыгрывалась на глазах русских пленников. Обмерев от открывшейся перед ними невиданной картины Константинополя и собравшись с духом перед решением своей собственной горькой судьбы, переживали они последние минуты на борту плавучей тюрьмы перед ее причалом к берегу Османской Порты. Однако, все, без исключения, славяне знали, что эта отуречившаяся сказочная громадина, полуостровом выдвинутая в море и опоясанная византийским камнем славных крепостных стен, не что иное, как Царьград!

Святой город на семи холмах, Колыбель Православия, Цитадель Христианского Духа, византийская родная кровь по Крещению и по Киевскому княжескому роду. Отсюда родом Святой Крест, Крестные силы, Праведные молитвы и Дивные Образа. Великие Святители, Патриархи и Мученики за Христа. Здесь были явлены Чудотворные иконы, священные Знамения и небесные Откровения. Здесь стоял и стоит Собор Святой Софии – лучезарной Премудрости Божией. Храм Храмов, Всеблаженная Материнская Церковь Православного мира, в пространстве которой и времени застыла дивная Божественная Литургия.

Защемило сердца русских при взгляде на этот огромный божественный купол, над всем сущим возвышенный и словно взятый в плен острыми штыками минаретов. Вознес Святой Иоанн молитву ко Господу и Пресвятой Богородице за Христову веру, за исполинский город, за людей, в нем живших. И за живущих здесь ныне. И за то, что сподобил его, грешного, Вседержитель перед неизвестной юдолью увидеть главную на земле Православную Твердыню. Укрепиться ею перед испытаниями. Причаститься Христовых сил одним только взглядом священного умиления на Святую Софию. Словно на Вселенскую чашу со Святыми Дарами. Непомрачившуюся и непомраченную, как видно это по свету, который осиял сие полушарие, как будто золотом никем не свергнутого креста.

«Велик Твой Промысел, Создатель! На все святая воля Твоя! Отче наш иже еси на небесех…!» С молитвой, под звон цепей, как колокольный, сошли славянские пленники на чужой берег. Молитвой поддерживал Иоанн Русский товарищей по несчастью, когда повели русских военнопленных вдоль набережной к крепостной тюрьме, а маленькие османиды, поджидавшие партию новых жертв на пристани, куда часто пристают галеры со светлоголовыми узниками, сопровождали «гяуров» звонкими и глумливыми криками и кидали в них камни с недетской яростною силой.

В крепостной стене, сохранившейся с Византийских времен, располагалась большая тюрьма, в которой турки держали невольников перед продажей их на рабских рынках Константинополя. Во-первых, соблюдая карантин, так как во время эпидемий чумы никто не страдал так сильно, как купцы живого товара, а виновники заразы получали от мухтасиба, смотрителя рынка, телесное наказание и штраф. Во-вторых, дожидаясь базарных, согласно разрешению шариата, дней.

В темнице пахло горем, сыростью и кровью. Заболевших в пути и умирающих пленников здесь добивали, скидывая тела прямо в Босфор. Заключенным полагалась кружка воды и фунт хлеба или черного печенья в день. Это могло быть первой трапезой для Святого Праведного Иоанна за много дней, так как вряд ли он притрагивался к мертвечине, которую бросали православным татары-сыроядцы. И это было первым местом после длинной череды испытаний, где Иоанн Русский мог всей душой углубиться в молитву… Прервал ее удар и грубый окрик. Неизвестно, сколько прошло времени, но скорее всего немного, поскольку Иоанн был силен и здоров, и его хотели продать быстро и выгодно.

12.

Рабских рынков и бедестанов в Константинополе было много. На их ужасающих торгах ежегодно продавалось и перепродавалось более 50 тысяч порабощенных живых душ. Воинственная Османская держава вместе со своими вассалами - ханскими головорезами веками специализировалась на варварской добыче «живого товара» и умудрялась обеспечивать рабами не только себя, но и все исламские и средиземноморские страны. Арабские и персидские шейхи, сирияне, египтяне, евреи и итальянцы увозили с Константинопольских рынков свежие человеческие силы во все стороны света и на любую свою потребу. В дома и на рудники, в поля и в военные походы, веками не представляя себе, что такое наемная челядь или поденные работники.

Самым большим и вельможным был столичный Бедестан, расположенный недалеко от дворцовой пристани Бахче-Капсы, куда причаливали десятки коч, фелюг и каиков, обитых дорогим зеленым и алым сукном, украшенных бронзой и позолотой. Это был город в городе с длинными и запутанными улицами товаров, купцов и покупателей. Высокие галереи с фонтанами, вместительные ниши, боковые арки и ответвления с курильнями, чадящими харчевнями, мясными коптильнями, мастерскими, кузницами, лудильнями, мыловарнями, складами и клетками с дикими зверями составляли под крытыми сводами бесконечный торговый лабиринт с множеством выходов на разные стороны города.

Основные торговые ряды были настолько широки, что по ним проходили верблюжьи вереницы, лошадиные упряжки, а также целые караваны пашей в окружении пышно одетых придворных с роскошными носилками на плечах эвиров. Муфтии, члены дивана, дефтердеры\* и начальники янычар также проезжали по торговым рядам верхом и в сопровождении конной или пешей свиты.

Главный Бедестан столицы до начала 18 века был деревянным и горел практически при каждом султане, но каждый раз быстро возрождался из пепла благодаря усилиям тысяч купцов и при содействии султанского Дивана, казна которого пополнялась за счет налогов от продаж, а карманы чиновников – за счет неисчислимых взяток – «бакшишей». В 1710 году, после последнего пожара, главный Бедестан, наконец, отстроили из камня. Базарная атмосфера внутри новых стен очень быстро приобрела привычную торговую тяжесть, духоту и смрад. Под расписными куполами день и ночь суетились, продавали и резали скот, выделывали кожи и кроили бурдюки, рассыпали по конопляным мешкам специи, жарили на множестве жаровен баранину и варили в котлах шурпу, здесь курили, жили, ели и отправляли все естественные нужды.

Человеческий товар продавали в самой просторной и самой освещенной части огромного города-базара – на майдане. Главная рыночная площадь под куполом с удлиненными окнами была застелена множеством пыльных вытоптанных ковров и забита скованными рабами, на которых, как на тварей бессловесных, купцы громко и зазывно выкрикивали цену. Здесь безропотным гуртом продавались целые африканские деревни, испуганные арапы всех мастей, плачущие мальчики-христиане, взрослые мужчины – албанцы, сербы, болгары, хорваты, греки, армяне, а также русские военнопленные… Группами, семьями, парами, поодиночке – как угодно «муштери» - достопочтенному правоверному клиенту.

Женщин для обслуги, как в курятники, набивали в боковые ниши, забранные деревянными решетками. Наложниц, достойных гаремов, держали в отдельных и более благоустроенных галереях Бедестана, выстланных хорошими коврами и густо пропитанных розовым маслом и дымом благовоний. А молодых черкешенок продавали только в избранных частных домах, дабы не унизить чужими и праздными взглядами дорогостоящий товар, который достанется для продолжения рода правителей исключительным особам «Баби-Али» - Высокой Порты.

В отличие от татар, турки торговались за рабов неторопливо и с особым сладострастием. Когда русских узников еще только вели из береговой тюрьмы на торг, боковыми извилистыми улочками, ни чищенными и не перемощенными с Византийских времен, перед входом на рынок некоторые из военнопленных заметили продавцов полевых птиц, которые прохаживались на фоне ажурных сооружений, состоящих из множества круглых клеток, поставленных друг на друга. Время от времени к ним подступал со свитой какой-нибудь богато одетый осман в многометровых мотках бурсинского шелка на голове, лениво выбирал из полусотни птиц одну, расплачивался, а затем с важным видом открывал дверцу витого птичьего шатра и выпускал купленную птаху в небо.

Таким образом подданные Султана блюли на редкость иезуитский обычай: перед приобретением нового раба дарить волю птице. Сам процесс покупки в личную собственность человека представлял для османов особый ритуал и специфическое удовольствие.

Скот, согласно традиционным указаниям мухтасибов, турки продавали в той же части рынка, что и живых людей. То ли из-за удобства вместительных галерей и освещения, то ли в качестве издевки - определяя вид данного товара как учитываемого «по головам». «Ешьте же то, что вы взяли в добычу» - агаряне исправно исполняли завет Пророка, сделав культ как из еды, так и из рабовладения.

В полуголой тесноте майдана парчовым веретеном крутились купцы, навьюченные несвежими чалмами, громогласно расхваливая своих гяуров и заламывая на них начальную цену. Их крики смешивались с детским плачем, стоном мужчин, с рыком диких зверей и истошным ревом верблюдов. В один тугой поток отчаяния сливалась плененная живая плоть, человеческая и звериная мука, боль тела и души, пот и слезы, ненависть и безысходность.

Особо качественный человеческий товар демонстрировался на помостах. Выставленный на всеобщее обозрение раб должен был по приказу обнажаться, поворачиваться во все стороны, приседать, демонстрировать свою физическую силу и дополнительные навыки, если он таковыми обладал. Образованные мальчики декламировали на помостах стихи и пели песни, талантливые юноши играли на флейтах, лютнях и зурнах. Это значительно поднимало на них цену - оттоманская знать питала поразительную слабость к музыке и поэзии. Рядом блеяли овцы и ишаки, мычали буйволы, ржали лошади, горланили сотни торгашей и покупателей. Там же, прямо среди нечистот, резали баранов и разделывали их туши для уважаемых клиентов.

Прежде, чем отдать за приглянувшегося раба свои деньги, муштери ставил несчастного против света, ощупывал и устраивал подробный анатомический досмотр всех его открытых и сокровенных частей тела. Разглядывал зубы, глазные белки, заставлял показывать язык, проверял на прочность волосы и ногти, иногда задавал вопросы - сам или через «толмачей» работавших на невольничьих рынках.

Бесстыдное надругательство над творением и образом Божиим. Осквернение души. Циничное и зверонравное унижение человеческой сути. Пытка позором и глумлением, которую не выдерживали даже мужественные воины, срываясь в рыдания или бросаясь на кривые турецкие клинки, которые лишь коварно и хладнокровно ранили, попирая дух и оставляя жить на муки изувеченное человеческое тело.

Святой Праведный Иоанн Русский прошел на адском агарянском торжище длительное, изуверское испытание. За сильного русского солдата торговались многие, но самую, однако, хорошую цену, по удивительному стечению обстоятельств, за него предложил почетный член Дивана – начальник корпуса янычар. «Ага» - это высокое звание провозглашал кафтан, полукругом открывающий колени, гордая войлочная шапка дервишевского кроя, сложное ее оперение и, конечно, красно-желтый флаг во главе личной процессии муштери.

Все сословия Османской империи можно было различить по головным уборам и отличительным цветам, которые особыми указами назначал своим подданным султан. Иоанн не разглядывал, как некоторые невольники, толпящихся покупателей, заговаривая судьбу на доброго хозяина. Он полностью вручил себя в руки Господа. Но янычарский флаг Иоанн Русский узнал, как и шапку-«бекташи» с богатым набором перьев, означавшим, что перед ним командир пехотного корпуса – «оджака», в который входило несколько рот – «орт».

Во время Прутского похода Царь Петр Первый был поражен дикой воинственностью янычар. «Вышеописанная пехота турок, хотя и нестройная, однако ж зело жестоко билась!» По воле Бога Русско-Турецкая война для Святого Праведного Иоанна не закончилась. Война, в которой простой солдат Петра должен был победить и прославить Россию в стране врага! Благодаря мужеству, доблести и величайшей силе духа. Благодаря смирению, кротости, исповеднической вере и нравственности. Скованному и безоружному воину царя и Бога предстояло одолеть зло добром, пытки – стойкостью, а бесчеловечность - силою Христовых заповедей и Святой молитвы.

13.

На Азиатской стороне Константинополя в караван-сарае янычарского Агу уже ждали приготовленные для него кони и верблюды, к которым присоединился его городской обоз. С рынка слуги вели ишаков, навьюченных красными баулами с покупками и снедью, а также несколько новых рабов на цепи. Никто из несчастных не знал друг друга, однако все, как и Святой Праведный Иоанн, были пленниками или жертвами Русско-Турецкой войны. Все были унижены, изнурены и молчаливы. После переправы через «Боспор» на восточный берег города хозяйские тюки перевьючили на них. Впереди их ждала неизвестность. Какую дорогу по длине и по времени предстоит им пройти в чужом горемычном краю никто не знал. А впереди был долгий путь на Восток, в самую глубь огромной Малой Азии. Многотрудный, многодневный и рискованный. Непосильное, возможно, для славянских рабов испытание на физическую и духовную выносливость.

Дороги Азии никогда не были спокойными, и путешественники обычно за плату прибивались к большим и хорошо охраняемым купеческим караванам, которые водили опытные вооруженные сераскиры-караванщики, сделавшие своим ремеслом перегоны товаров и людей по проторенным, но опасным отрезкам Великого Шелкового пути. Для османской «Блистательной Порты» этот торговый путь был скорее Фарфоровым, поскольку во дворце Топкапы питали страсть к невесомой китайской посуде точно так же, как и к тяжелым обильным яствам. А шелковичные плантации, более тысячи лет назад заведенные византийцами в Вифинии (Бурсинском пашалыке), с лихвой снабжали волшебной гладкой тканью толстую османскую знать.

Под протяжные зазывы муэдзина Ага зашел в мечеть совершить омовение и намаз перед путешествием, которое предполагало дальнейшее послабление с пяти до двух-трех молитв в день. Если бы у православных узников были силы, они могли бы в ожидании нового хозяина поддаться чарующей, захватывающей дух картине Царьграда и Золотой бухты, открывшейся с чуть отдаленного от города высокого холма. Может быть, того самого, с которого показывал Иисусу Христу Константинополь сатана, искушая Его властью над главными царствами мира.

Из Константинополя вдоль заливов Мраморного моря, Никейского озера и русла реки Сакарья, по долинам и перевалам Понтийского предгорья, через горные кручи срединной Анатоли и крепость Анкиру, затем по берегу соленого озера Туз и дорогам центрального плато Малой Азии путь невольников лежал в древнюю Каппадокию – «Страну прекрасных лошадей»\*. В городок Прокопио, прикрепившийся к туфовым склонам древних вулканических гор. То ли родину янычарского Аги, то ли тимар\*, которым султан награждал своих боевых гвардейцев за особые отличия или выслугу лет.

Дорога была сухопутная, долгая и тяжелая. Особенно для рабов, которые влачились под поклажей за караваном хозяина. Полуголодные, полуодетые, босые… Их рубища не защищали от ожогов солнца на спусках и от ледяного холода на горных подъемах. Некоторые перевалы были столь высоки и морозны, что снег иногда не таял там годами. Хозяин, заботясь о своих лошадях, велел укутывать их тюфяками.

Раб стоил намного дешевле и, если он умрет от болезни в пути, что ж – его тело можно бросить прямо на обочине. Правда, предварительно снять с ног цепи, а с шеи ошейник, так как за эти оковы тоже уплачено, и они могут пригодиться для другого невольника. Смерть освобождала гяура от цепей.

Ислам тоже. Принятие мусульманства не сулило обездоленным пленникам возвращения в родные края, но освобождало от железных оков и пыток, значительно облегчая жизнь. Укрепленные и охраняемые караван-сараи находились друг от друга на расстоянии полного дня пути. Уставшие путники, совершая длинные перегоны, добирались до придорожных станов порой далеко за полночь, ориентируясь во тьме лишь на огни их сторожевых башен. Там они развьючивали животных, давая им воду и отдых, меняли упряжных лошадей, получали для себя достаточное питье, еду и ночлег. Но только правоверные. Гяуры ложились во дворе вместе с собаками и вместе с ними кормились объедками.

Напиваясь, хозяева тешили себя забавами и издевательствами над рабами. Пили в Османской империи часто, называя вино лишь виноградным соком, некоторые султаны и паши сластолюбивой Порты, несмотря на внешнее следование Корану, были законченными алкоголиками. Особенно много спиртного употребляли в духанах и на постоялых дворах, в большом количестве построенных в стране исторических торговых путей.

В караван-сарае также можно было найти кадия\*, перед которым рабу полагалось, подняв палец, произнести клятву Магомету, чтобы избавиться от невыносимых страданий. Трижды отречься от Христа, «предыдущей веры и всех ее символов» Уже одного только изъявления желания принять ислам было достаточно, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. В этой жизни. И хотя христианину немыслимо отступиться от Спасителя и навечно погубить свою бессмертную душу, через несколько недель невозможных физических испытаний кое-кто из пленников все же превращался в странное создание, бредущее за караваном свободно, по своей воле. Под новым басурманским именем. В белой неловкой чалме над славянским лицом.

Отречение, обрезание, чалма – и ты правоверный. Не грязный «гяур» и даже не один из «райи» - порабощенного «стада», пораженного в правах и не имеющего никакого голоса в суде, каковыми были, например, в султанате греки и армяне. Принятие ислама превращает тебя в правящий класс – «аскери», то есть в «воина», который порабощает сам. Несложная пищевая цепочка, не оставляющая шансов на сохранение человеческого облика.

Унизительную процедуру исламизации можно было пройти также и в любой из мечетей, которые попадались вдоль караванного пути в больших и малых селениях. Иногда встречались свежевыстроенные здания «дзами»\*, но чаще они были переделаны из Византийских Церквей со свергнутыми крестами, к которым пристраивался минарет. В переделанном Православном Храме переделаться в мусульманина – так на протяжении веков под турецким кровавым мечом поступали тысячи смертных, завоеванных и порабощенных лютыми оттоманами.

14.

Насильственное обращение в Ислам, поощряемое шариатом, многократно усиливалось государственной политикой Османской Порты, всемерно стремившейся исламизировать многонациональное население огромной, прирожденно христианской страны, в которой туркам, даже несмотря на физическое уничтожение «гяуров», никак не удавалось установить этнического превосходства. Расправляясь с греческим, армянским и балканским народом - как узаконенными, так и откровенно преступными действиями, держава лишалась основной крестьянской силы и приводила в упадок свое сельское хозяйство и ремесленные производства.

«Джизья» - подушная подать с райи, «харадж» - земельный оброк, плюс фуражная повинность и еще десятки продуктовых налогов, налагаемых на христиан изобретательными наместниками султана в своих пашалыках, обрекали уцелевшее от расправ немусульманское население Османской империи на дальнейшее вымирание. К тому же угнетенные народы платили Султану жестокую дань – «девширме». Это был «налог кровью», когда у христианских семей, забирали в янычарские казармы на воспитание, а затем на пожизненную службу самых крепких и здоровых детей мужского пола, навсегда отнимая их от рыдающих матерей…

«Это государство населено большей частью христианами, которые терпят от турок столько притеснений, что это превосходит даже всякое вероятие. Но они до того погружены в бедноту и нищету, что едва осмеливаются поднять глаза, чтобы взглянуть турку прямо в лицо. Даже в том случае, когда земля их плодородна, они заботятся лишь о том, чтобы приобрести от нее столько, сколько нужно для уплаты хараджа и для поддержания своей жизни, потому что если бы они и добыли что-нибудь лишнее, то турки бы это все равно силой отняли у них» \* (Донесение Венецианскому сенату посла середины 16 века)

«Всякий излишек будет отнят силой, поэтому крестьяне предпочитают оставить впусте свою плодородную и доходную землю. Великую Порту не заботит обезлюдение, уменьшение деревень и народонаселения»\* (Донесение в Италию от посла конца16 века)

«Можно целых три дня ехать по Анатолии, по лучшим провинциям государства, и не найти ни одного яйца, чтобы поесть и не встретить ни одного человека, который бы поднес глоток воды»\* (17 век, здесь английский дипломат имеет в виду внутренние дороги, а не большие караванные пути)

Во избежание демографического упадка Оттоманские власти и духовенство поощряли рождение детей от смешения османов с любыми нациями, не следя за «чистотой крови» – лишь бы многодетная и многоженная семья была мусульманской и соблюдала законы шариата, которые по отношению к иным конфессиям были предельно жестокими. Особенно в интерпретациях фанатиков, которыми через одного являлись султаны опасной империи. Такие, как Сулейман Первый, Мурад Третий, Магомет Третий…

Для того, чтобы довести до кипения и без того подогретую ненавистью к христианам кровь магометан и инициировать резню, придворному муфтию достаточно было назвать их язычниками, то есть «неверными», потому что в истинной трактовке Корана христиане не являются «неверными», то есть многобожниками - они всего лишь «заблудшие». Они «неправильно» молятся и поклоняются иконам, но убивать их не следует. Зато, если правителю все же захочется истреблять их в массовом порядке, то он может вменить им язычество - как поклоняющимся «трем лицам» - Святой Троице, а не единому Богу (Аллаху).

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее. А когда произведете великое избиение, укрепляйте узы их. Аллах поведет их и сохранит в порядке их состояние, и введет их в рай, который Он дал им узнать » (Коран, 4-7)

Убивая неверного, фанатичный мусульманин уверен, что делает ему благо:

«Убивайте неверных, где бы вы их ни встретили, изгоняйте из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо для них заблуждение хуже, чем смерть от вашей руки» (Коран, 2-19)

Скорые, частые, страшные и показательные казни, наряду с беззаконной резней, осуществлялись в Османской империи во все ее века. Святыми новомучениками становились православные исповедники – те, кто не отрекался от Христа. Им очень быстро и легко инкриминировали противостояние Аллаху согласно сунне Корана «Воистину, кто воюет против Аллаха и Его Пророка и творит на земле нечестие, будут в воздаяние убиты, или распяты, или у них будут отрублены накрест руки и ноги, или он будет изгнан из страны»

Была, оказывается, гуманная альтернатива – изгнание. Правда, в Оттоманской империи изгнание «неверных» не практиковалось. Но даже если бы это произошло, то, по всей вероятности незамедлительно последовало бы исполнение следующего повеления: «Избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте» (Коран, 9-5)

Презренное слово «гяур» для всех, кто не придерживается Ислама, в зависимости от общего настроения Османской Порты или личных мотивов султанских наместников в любой момент превращалось в свой бранный синоним - «киафир», и жизнь «неверного» вместе со всем его имуществом становилась достоянием «гази» - «воина за веру». «Священная война» - «газават» - против греческих, армянских и еврейских торгово-ремесленных и сельских мирных общин на протяжении существования Султаната уносила тысячи жизней «иноверцев» и обогащала правящие классы. Когда янычары и сипахи\* обнажали свои ятаганы, турецкие крестьяне, низшее сословие империи, уходили в горы, не желая принимать участие в расправах с их христианскими соседями по пашням и огородам, в поте лица, так же, как и они сами, зарабатывавшими себе пропитание.

-------------------------

\*Сипахи – военные феодалы

15.

«Киафир» - так стали называть Святого Праведного Иоанна Русского в городе, куда после долгого странствия в сердцевину Малой Азии и заезда в Каппадокийскую столицу – Кесарию - прибыл начальник турецкого пехотного полка со своими новыми рабами и прочими приобретениями. Прокопион во времена Османской империи был историческим станом буйных янычар – ярых исламистов и воинов за веру. Постепенно турки переименовали в «Ургюп» город, который еще в раннехристианские времена основали греки, выдолбив свои первые жилища прямо в туфовых скалах Каппадокии и дав своему поселению имя Святого мученика Прокопия\*.

Как во время трудного пути, так и на новом месте своего убогого существования, а точнее - в стойле при доме хозяина, Святой Исповедник Иоанн, несмотря на пытки и издевательства, не отрекся от Христа. А это значило, что жизнь его не стоила и половины акче\*, а обращались с ним хуже, чем с домашней скотиной. Впрочем, смотреть за ней, как и за хозяйскими конями, назначено было как раз Иоанну.

Работал Иоанн Русский за двоих, поскольку был наделен недюжинной силой, а к лошадям и другим тварям Божьим бессловесным на подворье Аги, относился, словно к человечьим душам, с трепетной любовью, нежной заботой и лаской. Это люди везде разные, а животные – одинаковые, они не совершали первородного греха и не испортили своей природы завистью, гордыней и жестокостью.

Животных не разъединяют языки, и в любой точке белого света они понимают человека безо всяких слов; чуя доброту, всем своим существом тянутся к ней и благодарно ее преумножают. Кони Каппадокии, «Страны прекрасных лошадей», были стройнее и темнее русских буланых, у них были вогнутые переносицы и большие и трогательные «арабские» глаза.

Рукой, с детства приученной ухаживать за домашними животными, крупным и мелким рогатым скотом, Святой Иоанн Русский ловко разбирал черные челки, гривы и хвосты турецких гнедых - ведь заботливый крестьянин не станет использовать гребень для расчесывания лошади, чтобы не сделать ей больно. Особой губкой протирал им глаза и ноздри, «умывая»; суконкой промакивал пот после езды, чистил копыта и запястья от грязи и навоза, подмывал, скреб и вычищал шкуру волосяной щеткой и скребницей, разминал мышцы и сухожилья, лечил, кормил, поил, выносил навоз и помои, содержа конюшню в удивительной опрятности и чистоте…

А его били тяжелыми бревнами, на него плевали, его топили в том самом навозе и нечистотах. Быть может, в живых «киафира» оставили лишь потому, что он был беспримерно добросовестным и незаменимым работником. Хотя выдержать то, что с ним проделывали турки, пытаясь обратить в свою веру, обычному человеку практически невозможно. Но Иоанн Русский был Святым. Промыслом Господним этот дар был послан ему во имя спасения других, ради объединения людей вокруг чуда любви и для просвещения будущих поколений.

Когда современные православные ученые Греции благоговейно исследовали нетленные, источающие неземной аромат, мощи Праведника, они констатировали следы множественных переломов. А когда настоятель Эвбейского Храма Иоанна Русского раз в год со священным трепетом открывает раку с драгоценной святыней и снимает шапочку с нетленного чела Новомученика Христова, он видит следы жестоких пыток и ожогов его головы от раскаленного металла.

Плов и казан – вещи, на редкость почитаемые янычарами. Даже войсковые титулы Султанских гвардейцев были связаны с полковым котлом и провиантом – «смотритель котла», «распределитель похлебки», «хранитель ложки»… Утратить во время сражения не флаг, а казан своей орты считалось у турок самым большим военным позором. Одновременно котелки являлись орудиями пыток «неверных». Так истязал Ага и своего раба Иоанна, когда рассчитывал, что тот не выдержит мучений и подобно многим несчастным, под пытками принявшими мусульманство, тоже произнесет клятву Магомету.

Волосы Исповедника издевательски сжигали, а затем надевали на его голову нагретый докрасна на огне медный котелок. Будучи в нем, как в раскаленном шлеме, Святой Праведный Иоанн стискивал зубы, но не издавал ни звука, лишь мысленно прося у Господа сил. Иоанн выдерживал пытки и глумление смиренно и с мужеством, достойным восхищения. Его Христианская стойкость источала свет. На зверства и ругань турецких военачальников он отвечал словами апостола Павла:

«Что может лишить меня моей любви ко Христу? Печаль или страдания, или преследования, или облысение, или пленение? У меня есть вера моих предков и любовь к Господу Богу моему Иисусу Христу, и ничто не лишит меня этого!»

Турки были потрясены несгибаемостью русского пленника, и даже их жестокие сердца дрогнули. Однако они упорно продолжали склонять Иоанна к отречению от Христа – как угрожая и мучая, так и искушая его соблазнительными обещаниями. Они сулили рабу не только улучшение жизни, материальные блага и удовольствия, но даже определенное положение в их обществе – ведь многие христиане, сделавшись мусульманами и почти сравнявшись в правах с «людьми меча и пера»\*, умудрялись быстро пробиться в ряды феодально-бюрократической элиты Османской империи. Чтобы изменить свою судьбу, надо было всего лишь принять Ислам, надеть чалму и говорить по-турецки.

Слухи о невиданной стойкости Святого Праведного Иоанна дошли однажды и до местного паши, который пожелал лично увидеть удивительного пленника Русской войны, привезенного из Константинополя и никак не желавшего облегчить свою собственную участь. Солдат Христа Иоанн с непокрытой головой предстал перед наместником султана и бесстрашно исповедал свою веру. Паша был разгневан и одновременно впечатлен смелостью невольника, он не тронул раба, принадлежавшего не ему, а вернул его на кару, жизнь или смерть Аге. По его усмотрению.

Пренебрегая опасностью для своей жизни, а также земными ценностями и устремляя свой взор к вечным небесам, Иоанн Русский вновь и вновь ответствовал своему хозяину:

«Ничтоже мя разлучит от любви Христовой: ни обольстительные обещания привременных благ, ни биения, ни раны, ни другие какие жестокие мучения. Имея перед собой Спасителя моего, благодушно принимаю за веру в Него палочные удары; представляя себе терновый венец, возложенный на Божественную главу, готов я с радостью претерпеть надевание раскаленного шлема, которым вы прожигаете до мозга головы христиан, противящимся неправым хотениям вашим, и на другие более лютые муки. Я усердствую о благодати Христа моего, научившего нас своею смертью на кресте твердости, терпению, безбоязненности в самой лютой за Него смерти, которая есть вечное неизреченное блаженство на Небеси!»

То, что Святой Исповедник Христа Иоанн остался жив в стане врагов – чудо. Он сам является чудом и чудеса совершает. Промыслом Господним. Во славу Отца и Сына и Святого Духа! Своей жизнью и служением Господу Иоанн прославил Веру и свое Отечество, подтвердив истину, что «Быть русским – значит быть православным»

«Я – русский, верный слуга земного царя моего, хотя и пленен тобой. От истинного служения Небесному Царю моему и правой веры родителей моих никогда не отрекусь. Если же будешь принуждать меня к вероотступничеству, я отдам тебе голову мою, но не веру мою. Христианином я родился, христианином и умру» - сказал Святой Праведный Иоанн Аге, готовясь принять смерть.

Но Ага уже изменился. Вера раба Божьего Иоанна, его мужество, смирение и праведность смягчили сердце его турецкого господина. Кротость, доброта и трудолюбие выделяли Иоанна Русского среди всех, кого когда-либо видел и знал боевой командир Султанского войска. «Подлинно великую награду назначил Господь за перенесение не только гонений, ран, уз, убийства и смерти – но и одного лишь оскорбления и слов поношения» (Лк 6,22)

Сколь же безропотно надо переносить издевательства христианских ненавистников, как надо молиться за «ненавидящих и обидящих» тебя, чтобы изменить дикий нрав янычара! Ага смягчился. Святой Праведный Иоанн обещал ему:

«Если ты оставляешь мне свободу веры, я охотно буду исполнять все твои приказания»

- «Служи исправно!» - только сказал хозяин русскому рабу, и с тех пор перестал мучить и поносить своего пленника, не принуждая более его к отречению от Христа.

16.

«Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах» (Лк.17, 23) Господь, видя страдания и беззаветную готовность Святого Праведного Иоанна умереть за Него, приготовил для него сияющий венец Новомученика в Царствие Небесном. И во спасение других еще продлил дни его жизни на земле.

Даже после жестоких избиений Иоанн Русский прилежно исполнял свои обязанности, не оставляя лошадей без постоянной заботы и ласки. Полуживой, он возвращался к своим единственным в чужом краю, «ветроногим», товарищам, а они приветливо ржали, когда он входил в конюшню и, чувствуя человеческую боль, льнули к нему, чтоб утешить. Теперь же, когда ему оставили свободу его молитв ко Господу Иисусу Христу, Угодник Божий возрадовался душой и с раннего утра до позднего вечера пропадал в трудах праведных, не покладая рук работая в хозяйстве Аги.

В летний зной и в зимнюю стужу, немилосердные в безлистных скалах Континентальной Анатолии, полунагой и босой, одетый в жалкое рубище, Иоанн Русский носил коням воду, сено, силос и разнотравье, колол для них каменную соль, вывозил навоз, мыл денники и проходы конюшни, чистил скотный двор. Хозяйская челядь и другие рабы нередко издевались над ним, видя его неизменное усердие в работе.

Среди них были и те, что в свое время служили переводчиками при пытках Святого. Однако Иоанн не держал на сердце и тени обиды, никогда ни на кого не сердился и благодарил Господа за все испытания, которые ему посланы и которые приближают его к Нему самому. Он отвечал кротостью на насмешки, и при случае брался за любую работу, помогая и выручая других в болезнях и бедах.

Терпение и претерпения вознаграждаются, любовь сильнее злобы, и со временем светлый нрав, бесконечная доброта и величие души простого крепостного крестьянина, Петрова рекрута и турецкого раба Иоанна Русского, как печурка, источающая сердечное тепло, стали притягивать к себе окружающих, и другие работники потянулись к нему, чтоб согреться, облегчить душу и утешиться.

В дальнем углу хозяйской конюшни, прямо в скале, к которой она примыкала, была выдолблена мелкая ниша. Она служила постелью Святому Праведному Иоанну Русскому. Там на соломе на несколько ночных часов простирал он свое уставшее тело, вознося Спасителю славу за то, что Он удостоил его иметь ложем ясли, наподобие Вифлеемских - тех, что Он и сам избрал местом Своего рождения во плоти. Затем Исповедник предавался Святым молитвам, которые с детства и навсегда были запечатлены на родном церковно-славянском языке в его памяти – и стойло с животным, чудесно преображаясь в духовную обитель, наполнялось Церковным благоуханием.

Изнуряя тело трудами, лишениями, скудной пищей и пребывая таким образом в неустанном посте; не обращая внимания на тяжести быта, Блаженный Иоанн подвизался на чужбине на святую, подвижническую жизнь, всенощное бдение и молитвенный подвиг. Молился Иоанн Праведный в соответствии со святоотеческими канонами, часами стоя на коленях и пребывая в сокровенном общении с Богом. Благодать Святого Духа освещала чело Божьего Угодника и царила там, где он находился.

Дом Аги преобразился. Постепенно его жена и домочадцы привязались к своему слуге Иоанну и даже полюбили его. Мир, здоровье и благополучие установились в семье турецкого военачальника, а сам он со временем разбогател и сделался одним из самых влиятельных людей своего санджака\*. Он чувствовал, откуда снисходит благословение на его дом и рассказывал согражданам о своем необычном русском рабе.

Ага выстелил комнаты богатыми коврами, он расширил свое хозяйство, построив на склоне своего подворья турецкую баню – «хамам», с большим полукруглым куполом, отдельное здание кухни с высокой печью и еще несколько вспомогательных помещений. Хозяин настолько проникся к Иоанну Русскому и стал ему доверять, что предложил христианскому невольнику, как свободному, поселиться отдельно в одной из подсобных построек и обзавестись простой утварью.

И это не было высокомерной милостью, коей одаривали своих рабов султаны, имея волю «возвышать их без зависти и разорять без страха». Это была дань неподдельного человеческого уважения к праведнику и сердечный отзыв на его трудолюбие, честность, благородство и духовную красоту. Это было признанием святости Иоанна Русского. Более никто из мусульман Прокопиона уже не называл его «киафиром».

17.

Святой Праведный Иоанн был благодарен Аге за его предложение, но больше всего он радовался тому, что Бог просветил душу его хозяина. Желая сохранить аскетичный образ жизни и добровольно отказываясь от всех земных удобств, Иоанн просил у господина разрешения остаться в «своей» любимой конюшне, которая стала для него уже родным и намоленным местом. Древние скалы, к которым по всей Каппадокии были пристроены каменные жилища, хранили долгое эхо великих христианских молитв. Быть может, потому еще не желал Божий Угодник Иоанн покидать эти стены, что слышал сердцем во время своих бдений отзвуки великих славословий и ощущал святость мест, где зародилось первое в мире монашество…

Склоны старого Прокопиона, наподобие массивных эркеров, украшали фасады и террасы домов, а все их внутренние помещения, комнаты, амбары и хозяйственные блоки традиционно были выдолблены прямо внутри древних гор вулканического происхождения. Неровные, необлицованные стены конюшни, где служил Иоанн Русский, сходились над головой низкими пещерными сводами и были сплошь испещрены косыми насечками - следами от кирки камнетеса. Именно такими были стены первых в мире христианских келий.

Благую весть о Спасителе в «Страну прекрасных лошадей» когда-то принес сам Апостол Павел во время своего Первого Путешествия, которое он совершил к северным по Малой Азии соседям, перейдя к ним через высокие массивы Центрального Тавра из родной ему прибрежной Киликии. Армяне, курды, а также многочисленные греки, жившие здесь и в эллинизированном Понте еще со времен Александра Македонского, уже к II веку стали святыми Христовыми исповедниками и подвижниками. А в IV веке, с благословения составителя Божественной Литургии, архиепископа Кесарии Василия Великого, для уединения и сокровенного моления в Каппадокию пришли иноки. В ее причудливых, податливых для обработки, палевых горах они выдолбили сначала отдельные пещеры, а впоследствии целые монастыри и стали жить в них по первому в мире уставу монашеского общежития.

Здесь подвизались Григорий Нисский и Григорий Богослов. Родом из этих мест были Сотник Лонгин, Георгий Победоносец, Равноапостольная Нина, Савва Освященный, Сорок Севастийских Мучеников и еще десятки канонизированных Православных Святых. В этих же горах, а точнее, внутри них, в эпоху гонений скрывалось огромное количество христиан. Именно они, став «криптоисповедниками», создали архитектурный феномен Каппадокии – подземные многоярусные Церкви и целые города\*. Около трех тысяч скальных Храмов и келий по сегодняшний день хранят неподдельное чудо византийских фресок и первохристианское золото пронзительной веры.

«Кирие, элейсон!»\* - звучало в них в ранние века Христовой эры, в Византийскую прекрасную эпоху и во времена Османского ига. Открыто и тайно, всенародно и небольшими общинами греки продолжали в Центральной Анатолии службу «Великих каппадокийцев».

Колокольный звон в Оттоманской империи был под запретом, каждый год на Православную Пасху Султанатом издавался специальный фирман, разрешающий «райе» отмечать ночью в Храмах свой праздник. Но фактически греки этот указ покупали, собирая ремесленными цехами и крестьянскими общинами средства на взятки придворным чиновникам и бейлербеям\*. Купить в азиатской империи можно было все - как любую должность, так и любой закон, и христиане непосильным трудом приобретали свое право молиться, точно так же, как и сооружать Православные Церкви - правда, не выше исламских построек.

Служили в своем Храме и греки Прокопиона. Их квартал располагался в низине, у проезжей дороги, в укромном месте, которое находилось в значительном отдалении от высокого склона с домами знатных мусульман и зданием городской управы. В иные ночи христианские граждане выставляли у себя охрану из числа своих ремесленников и кузнецов, а временами, когда до Прокопиона доходила волна очередной религиозной резни, им за отдельную плату приходилось нанимать у местного кадия его чаушей – стражей порядка.

Храм, где молились греки, стоял там же – на их стороне города возле дороги. Это была старинная скальная Церковь во имя Святого Георгия Победоносца. Там на протяжении многих десятилетий служил бессменный Настоятель прихода (имя которого история до нас не донесла), там пели славу Отцу и Сыну и Святому Духу, там совершалось самое великое христианское Таинство – Евхаристия, и православная паства причащалась тела и крови Христовой.

Причастие, приобщение Святых Христовых Тайн – вот по чему больше всего истосковалась душа Святого Праведного Иоанна Русского! Под покровом ночи он через весь город пробирался к Храму Георгия Победоносца и молился на его паперти, но до рассвета ему надо было возвращаться в конюшню. Молился Иоанн и в другой Церкви, она была выбита внутри небольшого туфового конуса почти напротив дома Аги и служила Исповеднику сокровенной келейной молельней. Но то было место, где греки Святых служб проводить не могли.

«Господи, помилуй!» - восклицал Иоанн, зажигая свечу под низкими сводами темной конюшни, «Кирие, элейсон!» - пели христиане на Богослужении в Храме Георгия Победоносца, и Бог соединил взывающие к Нему души в одной Литургии. Неразлучно и на все века. Греческий священник и Святой Иоанн Русский нашли друг друга. Сначала Батюшка приносил пленнику Святые Дары тайно, а когда Бог смягчил сердце турецкого военачальника, Иоанн испросил у Аги лишь одного дозволения – иногда бывать на службе в греческом Храме: «Если судил мне Господь жить в рабстве и на чужбине, то, видно, это надобно для моего спасении. Разреши мне остаться в моей конюшне и только иногда отлучаться из нее»…

----------------

\*Входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

18.

«Достойно и праведно Тебе петь, Тебя благославлять, Тебя славить, Тебя благодарить, и поклоняться Тебе на всяком месте владения Твоего!» (пс. Давида)

В молитвенной любви и общении с Богом, в посте, в трудах и благодарности за всё протекали земные дни Святого Праведного Иоанна Русского в Малой Азии.

Каждую субботу в Храме Георгия Победоносца из рук греческого пастыря принимал он Причастие Святых Христовых тайн и сразу возвращался к своим обязанностям в хозяйство Аги.

Совершая подвижническое, скромное и безмолвное житие, Иоанн однако источал такой духовный свет и сердечность, что весть о нем разошлась далеко за пределы Прокопиона. Греки, курды, армяне, а также турецкие крестьяне – те, что принадлежали к бесправному сословию – «райе», в случае тяжелых обстояний стали прибегать к помощи Божьего Угодника, веруя, что он может испросить у Господа милости для них. И православный молитвенник помогал всем! Вскоре Иоанн Русский прославился как покровитель и целитель нищих, обиженных, больных и убогих, а также как особый защитник детей.

Со своим неизменным усердием работая в конюшне, Иоанн исправно вычищал

стойла, чинил седла и упряжь, холил и лелеял любимых лошадок, называя каждую ласковым именем. А они в ответ на нежную заботу становились все краше и краше, лоснились боками и играли шелковистыми гривами. Соседи и гости Аги с завистью называли его гнедых любимцев «кони в масле». Зная честность и добросовестность Праведного Иоанна, Ага стал доверять ему работы внутри дома, который становился все более устроенным и богатым.

Любой магометанин, став состоятельным и имея таким образом достаточно средств для путешествия, обязательно совершал паломничество в Мекку. «Хадж» - одна из пяти главных целей в жизни мусульманина. В прежние века поход в Священный Аравийский город был сопряжен для путешественников с большим количеством трудностей, лишений и затрат. Необходимо было нанимать проводников, охранников, тягловых животных, а также платить за их и свое пропитание, чистую воду и ночлег…

Достигнув изобилия, в свою очередь и Ага стал собираться в свой путь до Мекки и Медины. В дорогу на юг паломники отправлялись в Рамадан, девятый по счету месяц лунного календаря. Перед уходом из родного дома они наматывали на голову чалму из длинного куска нового белого полотна. Во время длительного путешествия странников подстерегали болезни и опасности, и в случае смерти исламского путника его размотанная чалма служила ему саваном. Правоверный же, который благополучно совершил «безупречный хадж», имел право носить тюрбан зеленого цвета и приставку «хаджи» перед своим именем.

Женщинам в Мекку входить нельзя, и когда семья отправляла туда своего посланца, все домашние радовались этому обстоятельству, возносили хвалу небесам, просили Аллаха сберечь путника в дороге и по окончании месяца поста резали барана, созывая гостей на «Байрам» - праздник, которым завершается Рамадан. Считалось, что и паломник к этому времени достигает цели своего путешествия, где с тысячами единоверцев отмечает в святом для мусульман городе общее торжество.

Так было и в семье Аги. Он успешно достиг Аравии и пребывал в столице мирового Ислама, молясь и празднуя Байрам. Его душа была спокойна и радостна, для привычной полноты праздника ему не хватало только домашнего плова, который традиционно варят в эти дни в семьях и в приготовлении которого его жена была непревзойденной мастерицей. А она действительно со своими помощницами наварила дома много свежего ароматного плова и пригласила на него гостей. Полагалось собрать за столом всех родственников, соседей и знакомых мужа, который в это время находился в священном путешествии.

Гости вкушали чудный плов и вспоминали хозяина дома, желая, чтоб ему было сейчас точно также вкусно, как и им. Звучали речи за его здоровье и благополучное возвращение в родные края. Жена Аги, передавая одному из гостей тарелку с ароматным кушаньем, вздохнула о муже: «Жаль, что мой муж сейчас не может отведать своего любимого плова…»

Прислуживал за праздничным столом Праведный Иоанн Русский. Святость и чистота его натуры была такова, что он полагал своим неукоснительным долгом исполнять все указания хозяев, которых послал ему в этой жизни Господь. Доверие Иоанна Божией воле было непреложным, а пожелание хозяйки передать своему мужу плов казалось ему естественным, тем более, что женщина была искренна и добра. Иоанн вызвался исполнить ее «намерение». Гостям, конечно, это показалось на редкость смешным, хозяйка же решила, что Иоанн хочет или сам отведать лакомства, или по обыкновению отдать его бедным, с которыми он регулярно делил и свою скромную трапезу. Она приготовила большое блюдо с пловом и вручила его слуге. Иоанн взял его и ушел к себе в конюшню.

Встав на колени, он от всей души стал молиться Господу, чтобы Он послал плов Аге. Знал ли Иоанн, что однажды Ангел Господень уже совершил подобное чудо для пророка Аввакума, который сварил обед и, находясь в Израиле, подал его пророку Даниилу, бывшему в Вавилоне в плену Навуходоносора. Так или иначе, Святой Праведный Иоанн в своей детской простоте и блаженной искренности был совершенно уверен, что Бог устроит так, что еда попадет в Мекку. Иоанн верил, не сомневаясь и не рассуждая, по слову Господа надеясь получить то, что просит. «Аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю» (Ин. 14.14) Чистота и сила Иоанновой веры были столь высоки, что если бы он услышал глас Божий, то мог бы пойти по воде. «Веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит» (Ин.14.12) Как говорил великий подвижник Исаак Сирин: «Эти сверхъестественные знамения даются только самым простым по разуму и одновременно самым крепким в надежде»

По воле Господа Ангел Небесный незаметно принял из рук молящегося Иоанна блюдо, и обрадованный Праведник, вознеся славу Отцу и Сыну и Святому Духу, вернулся к хозяйке с известием, что плов отправлен господину. Все засмеялись, приняв эти слова за шутку конюха, который сам съел вкусное угощение.

По прошествии времени Ага вернулся из Мекки домой - и первое, что он сделал, это достал из дорожного мешка медное блюдо со своим собственным именем, которое было на нем выгравировано (фото блюда). Всю обратную дорогу исламский паломник находился под впечатлением чуда, которое с ним произошло. Однажды (а это было в тот самый вечер, когда в Прокопионе его жена принимала гостей) он пришел из Заповедной Мечети\* в дом, в котором остановился в Мекке. Войдя в комнату, которая была заперта на ключ, постоялец замер в совершенном недоумении – на столе стояло блюдо с ароматным дымящимся пловом. Как оно сюда попало? Кто мог принести плов ему в угощение? И как была открыта запертая дверь?

«Когда я стал рассматривать блюдо, я к своему изумлению заметил, что на нем выгравировано мое имя, как и на всей посуде в нашем доме. И вот я привез это блюдо домой, ведь оно действительно наше. А плов я съел горячим, он был изумительно вкусным!» - поведал Ага жене. Все были ошеломлены, а жена Аги в свою очередь рассказала мужу, как Иоанн выпросил тогда за праздничным столом плов, обещая отправить его в Мекку, и как все гости смеялись над этим. Оказывается, это была вовсе не шутка!

Весть о «Чуде с пловом» молниеносно распространилась по всему городу и окрестностям. Все были изумлены, потрясены и передавали эту историю из уст в уста. Хозяева Святого Исповедника Иоанна стали вновь просить его переселиться из стойла в домик, упрашивали его, проявляли настойчивую заботу и предлагали всяческие удобства. Но Блаженный Праведник отказался уйти из конюшни, продолжая жить по-прежнему – подвизаясь в молитве, помогая обездоленным, ухаживая за животными своего хозяина и охотно исполняя все его поручения. Ночи проводил он в молитвенных бдениях и пении псалмов, повинуясь слову Господа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21)

Своей жизнью Иоанн Русский умилил турок. Они поняли, что им дано лицезрение великого Угодника Божьего на земле и стали в восхищении называть его «Вели» - «Святой». С тех пор все вместе – и турки, и греки – стали почитать Иоанна как любимого Богом Раба и благодарить судьбу за то, что она подарила им столь Святого Заступника.

Добрая помощь от Праведного Иоанна и милость свыше по его молитвам стали умножаться, и со всей округи к Русскому Исповеднику потянулись страждущие.

19.

В неустанных молитвах, трудах и посте протекали земные дни Иоанна Русского. Его душа непрерывно искала Бога, жаждала Его и в любой момент была готова ко встрече с Ним. Однажды, не достигнув еще полной в человеческом понимании зрелости, Иоанн заболел, слег в своей конюшенке и понял, что настал его срок. Он лежал в том самом месте, где провел двадцать лет своей рабской жизни, и где стяжал святость в ночных бдениях и умерщвлении плоти во имя Христа, ставшего нас ради человеком и умершего на кресте из любви к нам. Питая искреннюю любовь к ближним, Блаженный Иоанн прощался с теми, кого он окормлял и поддерживал. Предчувствуя свою скорую кончину, он попросил привести к нему батюшку из Храма Георгия Победоносца, чтобы принять из его рук последнее Причастие.

Греческий Священник опасался открыто пройти через весь город со Священными Дарами, боясь не за себя, а за то, что какие-нибудь фанатики могут осквернить драгоценную святыню. Однако Бог вразумил христианского пастыря спрятать частицы тела и крови Спасителя внутри яблока с вырезанной серединой. Батюшка пришел в конюшню к Иоанну, принеся ему сокровенные и долгожданные Дары. Как только Блаженный Иоанн причастился Святых Христовых Тайн, он тотчас предал душу в руки горячо любимого им Господа.

Так почил Святой Праведный Иоанн Русский 27 мая 1730-го года.

Рабство плоти было кончено. Плен, страдания и боль прекратились. Отзвучали отрадные молитвы под сводами конюшни, где остались плакать о своем конюхе турецкие гнедые лошадки… Когда хозяину сообщили о смерти его верного слуги, сердце его наполнилось скорбью и он велел позвать в свой дом православного священника! Того самого греческого батюшку, который еще накануне с опаской пробирался сюда, неся умирающему Иоанну спрятанные в яблоке Святые Дары. Теперь же он открыто был позван в дом знатного мусульманина, чтобы проводить в последний путь его Православного раба!

Безгранично уважая Праведника, Ага велел похоронить его по-христиански – поступок смелый и беспрецедентный в условиях Османской Империи. «Похороните его со всеми почестями в соответствии с его верой, ибо воистину Азис Юван был человеком Божиим!» На погребении собрались все православные верующие города, а вместе с ними и мусульмане, и католики, и иудеи… В толпе провожающих Святого Иоанна в последний путь были перемешаны все - и греки и турки, и курды, и армяне, и евреи Прокопиона и окрестных селений. Со слезами и благоговением на руках несли тело Святого в окружении свечей и кадильниц. Ага накрыл своего покойного раба самым драгоценным ковром. Отпевали Праведника в Церкви во имя Святого великомученика Георгия, которую Иоанн посещал при жизни. Похоронили его на городском христианском кладбище Ца Гери .

Почитание Иоанна Русского как Святого среди местных греков началось сразу. Вскоре к ним присоединились и все другие национальности и конфессии. Дорога к месту погребения Праведного Иоанна никогда не пустовала. Люди приносили Иоаннушке и свою к нему любовь и тоску, и личные, житейские заботы и скорби. На могиле Божьего Угодника постоянно происходили чудесные исцеления. Парализованные начинали ходить, бесноватые унимались, слепые прозревали, к больным возвращалось здоровье…

Тот самый батюшка, который причащал раба Божьего Иоанна при жизни и провожал потом в последний путь, служил на его могиле панихиды. Именно ему, благочестивому греческому пастырю, в ноябре 1733 года Святой Праведный Иоанн явился во сне. Новомученик Христов поведал старцу, что его тело благодатью Божией осталось нетленным и сохранилось точно таким, каким его погребли три с половиной года назад. Священник пребывал одновременно и в радости и в сомнении, не решаясь благословить эксгумацию. Но вскоре по Святому Божественному откровению небесный свет осиял могилу Иоанна Русского и стал над ней в виде яркого огненного столпа. Всех – и христиан и мусульман Прокопиона- объял священный трепет и осознание настоящего великого чуда.

После этого христиане в присутствии старейшин и других уважаемых людей города с молитвами и величайшим почтением открыли могилу Иоанна. И тут всех ожидало очередное потрясение – оттуда исходило прекрасное неземное благоухание, а тело Святого оказалось абсолютно нетронутым и нетленным. С тех пор и по сей день оно источает это первоначальное и неиссякаемое благоухание! Так Господь прославил своего верного Раба, который при жизни принял все испытания как благо и, как огонь, пронес свою веру по земле.

Благоговейно и торжественно жители Прокопиона подъяли нетленное тело Праведного Иоанна и в облаках ладана перенесли его в Храм Георгия Победоносца. Драгоценные мощи поместили в специально устроенной раке. Здесь, под церковное песнопение, новоявленный Угодник Божий стал прославляться еще более неисчислимыми и благодатными чудесами, весть о которых достигла как Константинополя, так и самых отдаленных уголков Османской империи.

Со всех концов Турции в Прокопион стали приезжать верующие, чтобы поклониться святым мощам Иоанна Русского и его молитвами получить оставление грехов, исправление жизни и благодать свыше. Никто из мусульман уже более не стеснялся обращаться к Христианскому Святому за помощью. «Раб Божий, не обойди нас своею милостью!» - произносили турки, стоя на коленях перед ракой со священными, божественно благоухающими мощами. Исцеления по молитвам Нового Исповедника Иоанна Господу стали изливаться на прихожан потоком.

«От земли пленения твоего воззвавый тя к Небесным селением, Господь соблюдает невредимо и цельбоносно тело твое, праведнее Иоанне, ты бо, в России ятый и во Асию проданный, посреде агарянского злочестия благочестно пожил еси во мнозе терпении и, сеяв зде слезами, жнеши тамо неизглаголанною радостию. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим!»\*

---------------------------

\*Тропарь Святому Праведному Иоанну Русскому, составленный монахом Даниилом

20.

19 век, после благодатного обретения Святых мощей Праведного Иоанна прошло сто лет без одного года. Почили все участники и свидетели того сверхъестественного и знаменательного события, изменилась политическая обстановка в Османской империи, сменилось шесть султанов – от Махмуда Первого до Махмуда Второго включительно.

Однако народная память и любовь к Иоанну Русскому в Каппадокии за все эти годы ни на миг не ослабевала. Как никогда не ослабевала и его бесконечная любовь к людям, его защита и Небесное их покровительство, подтвержденные многочисленными чудесами, которые местные греки благодарно собирали и передавали из уст в уста. На сотом году «биографии мощей» Божьего Угодника жители Прокопиона записали еще один случай его Святого заступничества.

Султан Махмуд Второй всеми силами обновлял слабеющую империю Оттоманов и в том числе реорганизовал Турецкую армию, расформировав устаревшие янычарский корпус. Его реформы были встречены повсеместным сопротивлением и многочисленными мятежами. Янычары Прокопиона также считали, что неблагодарный правитель попирает их воинскую честь и прежние заслуги и не желали добровольно списывать себя со счетов.

Осенью 1832 года они оказали сопротивление новой армии султана, пытавшейся войти в их город. Части под командованием Осман-паши следовали через Каппадокию в Египет для подавления антитурецкого восстания и собирались расположиться в Прокопионе на стоянку. Но враждебные султану старейшины города, потомственные янычары, решили правительственное войско в город не пускать.

Христиане пытались оспорить это решение, понимая, что оно повлечет за собой неминуемые жертвы, причем не столько среди городских вояк, сколько среди мирных жителей, которые сами за себя постоять не смогут. Однако коса на камень уже нашла, и Осман-паша со своими отрядами вступил в Прокопион как враг. Местное население успело заранее скрыться в горах и пещерах, в домах же остались лишь престарелые и больные.

Готовые к расправе султановы воины стали громить город, грабить дома и лавки и искать несчастных под свою горячую руку. Ворвались они и в Храм Георгия Победоносца. Не найдя там ничего особо ценного, они с гневом открыли раку Иоанна Русского и выбросили святые мощи во двор. Желая еще потешиться и поглумиться над христианской святыней, солдаты решили сжечь нетленные останки и принялись разводить костер. Когда пламя разгорелось и мародеры стали искать благоуханное тело, они его не смогли обнаружить! Мощи исчезли со двора и вновь оказались в Храме в своей раке!

Никак не вразумившись этим чудом, распаленные воины во второй раз вынесли Святые мощи из Церкви и бросили их в пылающий огонь. Но высокое пламя не коснулось святыни, а вместо горящего тела злодеи увидели солдата Иоанна живым и устрашающим. Он величественно стоял среди языков бушующего пламени, жестом руки и грозными словами возбраняя турецким воинам их дерзость. Тут они впали в ужас и бежали из города, рассказав другим об увиденном, ничего более не тронув и оставив в Прокопионе все здесь награбленное.

На другой день несколько греческих стариков пришли к Георгиевскому Храму. Среди груды обгоревших углей и пепла они обнаружили тело Святого Иоанна, оно почернело от дыма и копоти, но было абсолютно нетленным и таким же благоуханным, как и прежде. Верующие со слезами и трепетом поместили драгоценные мощи Блаженного обратно в его раку. Люди вернулись в Прокопион – в город, который Русский солдат Иоанн своим покровительством защитил от беды.

21.

По прошествии еще нескольких лет христианское население Прокопиона совместными усилиями выстроило новый большой Храм во имя Святого Василия Великого – прославленного Каппадокийского отца Церкви. Это предприятие стало возможным благодаря изменению политической ситуации внутри страны. Русско-турецкие войны освобождали окраины Османской империи и восстанавливали попранные мусульманами права братских православных народов.

Россия поддерживала героическое национально-освободительное движение греков против векового турецкого ига. И теперь христианские общины Турции, пользуясь ослаблением религиозного гнета, могли осуществить свои давние мечты об открытом строительстве новых православных Церквей.

Христиане Прокопиона решили, что будет лучше перенести священную раку с мощами Иоанна Русского из обветшалой скальной Церкви Георгия Победоносца в более достойное место - нововыстроенный Храм Василия Великого. Два раза переносили греки Святые мощи, но каждый раз они чудом исчезали из нового Храма и вновь оказывались в Церкви Великомученика Георгия!

Тогда верующие совершили всенощное бдение, отслужили молебен, обратив свои молитвенные воздыхания к Господу – и Бог услышал молитвы своих рабов. В 1845 году мощи Святого Праведного Иоанна Русского обрели свой покой в новом Храме Святого Василия Великого. Куда на поклонение им стало стекаться все большее количество людей различного вероисповедания.

Чудеса с перенесением мощей, а также исходящая от них благодать и исцеления привлекали в Храм огромное количество прихожан. Среди них было немало и тех, кто не знал языка греческой православной службы. Турецкие крестьяне и простой народ, любившие посещать богослужение, стали просить святых отцов перевести им хотя бы часть христианских славословий и Евангелия, чтобы понимать их смысл и приобщаться к их силе.

Греческий клир пошел им навстречу – так в Прокопионе и его окрестностях возникло сообщество людей различных национальностей, одновременно признающих святость Иоанна Русского и его Веры. А их Небесный Покровитель продолжал защищать свою земную паству от несчастий.

Около 1862-го года одна верующая женщина тех мест увидела во сне Святого праведного Иоанна. Он держал в руках крышу сельской школы. На следующее утро, сразу после Божественной Литургии, женщина рассказала прихожанам содержание своего сна. Не успела она закончить рассказ, как раздался страшный грохот. Все в страхе выбежали из Церкви и с ужасом увидели, что крыша школы, которая находилась как раз напротив, полностью рухнула.

Люди кинулись туда, ведь утром в школе находились все дети села! Вне себя от ужаса они начали поднимать обвалившуюся тяжелую кровлю, и – о чудо! – все, до единого, ребятишки выбрались из под обломков живыми и невридимыми! Оказалось, что дети услышали страшный треск над своими головами и, поняв, что происходит, все, как по команде, сообразили залезть под парты. Как только они оказались в укрытии, крыша обрушилась, а балки упали на парты, не придавив ни одного ребенка. Радости родителей не было предела и всем стало ясно, что Святой Иоанн, покровительствующий детям, вразумил залезть их под парты, держал крышу, пока дети спасались, а потом положил ее сверху.

В благодарность за помощь и исцеления прихожане вешали в Церкви возле Иконы Иоанна Русского свои украшения, как бы даря ему самое ценное, что у них есть. В соответствии с греческой христианской традицией люди также отливали из серебра, а иногда и из золота образки, фигурки или те части тела, которые выздоровели по молитвам Праведного, и тоже оставляли их, как приношение, в Храме.

Иногда, правда, случалось и так, что некоторые паломники, приходившие приложиться к мощам Святого Иоанна Русского, поддавались искушению тайно отделить от них частицы и присвоить себе. Дерзавших совершить такое дело, Угодник Божий собственным явлением и грозным запрещением всегда принуждал вернуть взятое.

Один только был эпизод в истории святых мощей, когда по воле Божией сам Иоанн решил подарить часть цельбоносной своей, нетленной и благоухающей, плоти страждущим. Это было чудо особого снисхождения и благоволения Святого к своим соотечественникам, молящимся за Россию и спасающимся в Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне.

22.

Случилось это так.

Весть о чудесном пребывании в Каппадокии мощей Новоявленного Святого -Русского Исповедника Иоанна распространилась далеко за пределы Турции. О сей святыне знали и в Российской Империи и на Афонской Горе. Во второй половине 19-го века в Прокопионе, наконец, появились первые русские паломники.

Какова отрада, наверное, была, Праведному Иоанну, когда его земляки добрались до дальних мест его прижизненного плена и в Ургюпе зазвучала русская речь! Святой Угодник своим предстоянием Господу хранил путешествующих в трудной дороге. Причем, одного из них - инока из Свято-Пантелеймонова Афонского монастыря Андрея - Иоанн Русский по молитвам к нему в 1878 году спас от верной гибели на его обратном пути из Прокопиона\*.

С помощью средств, пожертвованных Святогорскими монахами из Русского монастыря Великомученика и Целителя Пантелеймона, стало возможным осуществить в Прокопио заветную мечту всех Каппадокийских христиан – построить в городе Храм во имя прославившего его чудесами Иоанна Русского. Тем более, что Церковь Василия Великого перестала вмещать постоянно увеличивающееся число паломников, приходивших поклониться нетленным мощам Святого Иоанна.

Все горожане, священнослужители и православная паства были благодарны русским жертвователям и по внушению свыше согласились исполнить просьбу святых отцов Афонского Монастыря – послать им в дар частицу мощей великого Божьего Угодника Иоанна.

В 1881 году был отслужен торжественный молебен, беспрепятственно отделена от благоухающего тела правая десница и помещена в драгоценный ларец. Затем в сопровождении иеромонаха Дионисия и одного из самых уважаемых старейшин Прокопиона она была отправлена на Афон. Прибытия святыни ожидали с чрезвычайным трепетом и встречали ее с великими почестями. Под колокольный звон и удары в била все насельники Пантелеймоновой обители во главе со своим настоятелем, игуменом Макарием, вышли навстречу долгожданным посланцам из Малой Азии.

Принятие мощей Святого Праведного Иоанна Русского произошло под праздничное песнопение и великое славословие. Драгоценность поставили в Соборной Церкви на аналое, после чего все по очереди иноки благоговейно преклонили перед ней колена. Таким образом, находясь теперь в пределах Афона – удела Пресвятой Богородицы, часть мощей Иоанна Русского почитается наравне с честными мощами других великих чудотворцев и святых.

Тем временем в Прокопионе шло активное строительство большого и красивого Храма во имя Святого Исповедника Иоанна Русского. Его возводили на месте старого городского кладбища Ца Гери, причем Святой Престол определили точно на том месте, где была могила любимого всей Каппадокией Праведника. В 1892 году Митрополит Кесарийский торжественно освятил новый Прокопийский Храм, посвященный прославленному в Анатолии Святому Иоанну Русскому.

Церковь была поистине великолепна, и в ее величественные пределы торжественным крестным ходом христианская паства перенесла чудотворные мощи своего Святого Покровителя - Иоанна Русского. Это было третье место пребывания нетленной святыни, при этом древняя скальная Церковь Георгия Победоносца, не выдержав времени, рухнула. Ее фасад давно пошел внутренними трещинами и как будто только и ждал подходящего момента, чтобы уйти в небытие, оставив истории лишь внутренние стены и алтарь… (фото)

Интересно, что именно через Монастырь Святого Пантелеймона Русский Солдат Иоанн передал соотечественникам весточку о своем особом покровительстве Российскому воинству, в рядах которого он служил в своей земной жизни. Об этом удивительном чуде поведал отец Митрофан, бывший настоятелем подворья Афонского Монастыря в Константинополе. Когда разразилась Первая мировая война, один православный прихожанин, который был родом из Каппадокии, рассказал ему, что в Прокопионе, откуда только что приехал его родственник, произошла невероятная история.

С началом вступления России в войну из нового Храма, который был специально построен во имя Святого Праведного Иоанна Русского, исчезли его нетленные мощи. Вся вина за пропажу чудотворной святыни пала на одного из служителей Церкви. Его арестовали и начали расследование. Однако на следующую ночь Божий Угодник явился одной набожной старице, и повелел ей передать властям, чтобы они выпустили на свободу ни в чем не повинного клирика. «Я отлучился на 2-3 дня в Россию благословить русское оружие на брань с врагами…» - сказал Святой Иоанн благочестивой христианке. И действительно, по прошествии трех дней, святые благоухающие мощи вновь обрелись на месте в «своем» Храме.\*

 \*(Павел Троицкий, полная история)

23.

Ежегодно 27 мая, в День памяти Святого Праведного Иоанна Русского, турецкий Прокопион становился центром сосредоточения огромного числа христиан и мусульман, собиравшихся здесь из всех соседний селений, таких, как Синасс, Запела, Потамья, Флогита, Малакопи, Салата, Аравис, Анакопи и др. Сюда приезжали паломники из Кесарии и Анкиры, прибывали священники из Константинополя. Таким образом Иоанн Русский стал новейшим символом Православия в Каппадокии, Святым Угодником, которому поклонялись христиане и которого почитали мусульмане.

«Псалтырь в Церкви читался по-гречески, а Деяния апостолов и Евангелие читались на турецком, и многие мусульмане приходили их послушать. Все это приводило к тому, что жители Прокопио были как братья…»\*

Уникальная ситуация доброго соседства турок и греков сложилась к концу 19 века на отдельно взятой территории Османской империи. Населением срединной Анатолии был даже выработан особый, «каппадокийский» язык для межнационального общения.

Между тем под напором империалистического капитализма и внутренних противоречий Султанат непоправимо разваливался. Двадцатый век набирал свою ужасающую мощь, мировая война втягивала в воронку зла новые государства, а в России вставал во весь свой кровавый рост страшный монстр большевизма.

Спекулируя на исторических «византийских» чувствах эллинов, «Антанта» подняла союзную Грецию на пагубную войну с Турцией. Поделить страну оттоманов между собой Англия и Франция мечтали давно. Султан практически не оказывал сопротивления оккупации. В ответ на прозападническую политику Османского правительства Турцию охватила волна националистического сопротивления.

Его лидера, Мустафу Кемаля Ататюрка, поддержал дальновидный большевистский вождь, мечтавший победить Бога мировой революцией. В то время, как в «Молодой Советской Республике» свирепствовал чудовищный голодомор и разруха, Ленин регулярно отправлял младотуркам вагоны с золотом и оружием. Благодаря этой поистине неоценимой помощи турецкие националисты свергли султана, отбили внешнюю интервенцию и одновременно расправились с армянами и греками на своей территории.

«Турция – для турок!» - провозгласил Ататюрк, когда Османской империи не стало, а последний ее, 36-ой, султан бежал из страны на борту английского военного корабля. Международный Лозаннский договор 1923 года практически закрепил этот экстремистский лозунг вместе с триумфом малоазиатских националистов. Турецкий народ был спасен. Все другие вырезаны или, пораженные в правах и лишенные автономии, подлежали насильственной депортации. С тех пор Мустафа Кемаль Ататюрк признается отцом своего народа, а Турция впервые за свое историческое существование становится отдельной нацией. Человеческая история порой справедлива, но всегда жестока.

Обмен населением между Турцией и Грецией проходил тяжело и драматично. Массовая трагедия Смирны\* кровавым пятном стояла в недавней памяти несчастных греков, и каждый день в своих молитвах они горестно поминали священномученика Хризостома, ее последнего митрополита, растерзанного разъяренной толпой мусульман. Но турки, в свою очередь, тоже не могли простить грекам жестокостей во время их попытки возвратить себе Смирну и Константинополь. Они вымещали свою злость на христианах, принудительно выселяемых со своих насиженных мест и выгоняемых совершенно «в никуда».

Турецкие власти небезосновательно рассчитывали и на то, что греки скорее погибнут в нескончаемой дороге, чем куда-либо доберутся. Нередко случалось и так, что, продержавшись во время тяжкого пути, переселенцы умирали сразу по прибытии на новое место жительства, и прежде, чем начать обустраиваться, семьи хоронили своих грудных детей, стариков и заболевших в пути родных. Недаром обмен населением по Лозаннскому договору 1923 года именуется в истории «Малоазиатской катастрофой».

\*(И. Ангелидис, историк Каппадокии)

24.

Греки Прокопиона плакали и собирались в неизведанный путь. Плакали и их турецкие соседи, прощаясь навсегда с теми, к кому привыкли и с кем сроднились за долгие годы совместной мирной жизни. Вместе они ходили в Храм Иоанна Русского, вместе делили праздничную трапезу, вместе болели, вместе лечились, вместе работали, отдыхали и отмечали свои семейные события. Дети тоже всегда играли вместе, а старики выставляли стулья на улицу и целый день сидели вместе, наблюдая за жизнью города…

К 20-ым годам прошлого века каппадокийский Прокопио насчитывал около 500 домов, численность населения города достигала 30000 человек, из которых больше половины были мусульмане, остальные - православные греки. Городок был развитым торговым и административным центром крупной области, состоящей из 40 сел и поселков. Турки, в основном, занимались местной торговлей, прикладными ремеслами и ковроткачеством, греки – строительством, художественными работами, виноделием и торговлей с Константинополем.

Греческо-православный элемент, несмотря на исторические препятствия и турецкую власть, в начале 20-го века оказывал ощутимое влияние на все стороны жизни Каппадокии. Дружеское взаимодействие жителей на общее благо приносило добрые плоды. Культурный расцвет и экономическое процветание таких селений, как Покопион, Синасс, Малакопи, Карваль, Невшихир и других, были наглядным тому примером.

Привычный уклад жизни был в одно мгновенье разрушен. Выселяемые национальные меньшинства обладали правом собственности на свое недвижимое имущество до 31-го декабря 1923 года. До этого срока они еще могли поспешно распорядиться собственным хозяйством. С 1 января 1924 года греки переставали быть гражданами и становились «нежелательными иностранцами» в Турции, с этих пор им запрещалась продажа любого движимого или недвижимого их имущества.

Их даже лишили права собирать урожай с собственных огородов! Местные друзья и соседи прокопийских греков подкармливали их своими продуктами или тайком пробирались на их грядки, снимали плоды и в корзинах приносили их христианским семьям по ночам.

Готовясь к своему принудительному отъезду из Прокопиона, греки в первую очередь собирали свои святыни. Сортировали и упаковывали церковную утварь, иконы, святые книги и другие предметы, представлявшие для них религиозный и духовный смысл жизни. Этот бесценный багаж должен был сопровождать изгнанников в их предстоящей дороге, полной скорби и неизвестности.

Специальная комиссия из иереев и старост двух Православных Храмов города собрала церковное имущество и вместе со святыми иконами и колоколами отправила в ближайший порт для дальнейшей транспортировки в Грецию морем. Каппадокия – это Центральная Анатолия, и ближайший к Прокопиону порт находится от него в сотнях километров к югу. Греки выбрали Мерсин, расположенный за перевалами Таврских гор в бухте Средиземного моря и в той самой провинции, где родился апостол Павел.

Количество перевозимого багажа по понятным причинам было ограниченным, и те ценности и иконы, которые в него не вошли, беженцы спрятали в тайнике, который находился под Церковью Святого Василия Великого. Естественно, что собирая священные для них реликвии, христиане Прокопиона в первую очередь захотели забрать с собой раку с нетленным телом Святого Праведного Иоанна Русского. Но окружные турецкие власти категорически запретили вывозить чудотворные мощи из своего города и страны, без сомнения полагая Иоанна Русского законным Святым Турции.

Тогда греческие священники и старейшины христианской общины разработали тайный план по спасению святыни, без которой они не мыслили своего дальнейшего существования. Отец Хараламб и кузнец Николай (по прозвищу Нисанга) незаметно пробрались в закрытый Храм Иоанна Русского. Там они завернули священную раку с мощами в ковер и зашили его концы так, чтобы не было видно, что находится внутри. Замаскированный груз тут же был отправлен в Мерсин. Так ранней осенью 1924 года Святой Праведный Иоанн Русский навсегда покинул свой Храм в турецком Прокопионе...

10 сентября священный груз, вместе с вещами греческого каппадокийца Панайотиса Пападопулоса, был погружен на корабль «Василий Дестунис», который в тот день отправлялся к берегам Эллады. Никто не подозревал, какая драгоценность завернута в ковер, поскольку пассажир, принявший на свое имя багаж с сокрытыми святыми мощами Иоанна Русского, строго хранил тайну, известную лишь узкому кругу участников этого секретного предприятия. Пападопулос не открыл правды даже капитану корабля и своей семье.

Беженцев было много, корабль был перегружен пассажирами и вещами, к тому же штормовой ветер подстерегал его на пути в Грецию. Пробиваясь сквозь высокие волны, судно существенно снизило свою скорость, несмотря на то, что паровая турбина работала на полную мощность. Плавание было трудным, и в какой-то момент уставшего капитана сморил сон. И тут он увидел видение, в котором один молодой человек предупреждал его о том, что центральная ось машинного механизма ослабла и с минуты на минуту может сломаться - тогда неуправляемый корабль с женщинами и детьми на борту останется в гибельной власти шторма.

Мгновенно очнувшись ото сна, испуганный капитан бросился в машинное отделение и увидел, что, действительно, ось двигателя сместилась со своего места. Неполадку, слава Богу, удалось устранить, и машина вновь заработала исправно. Но после произошедшего чуда Панайотис Пападопулос, повинуясь непреодолимому порыву, рассказал капитану правду о тайном содержимом своего багажа.

С большими усилиями завернутую в ковер раку со святыми мощами вытащили из-под завалов груза и благополучно поместили в самом чистом и достойном помещении судна, служившем капитану и матросам молельней. Здесь день и ночь горела лампада, а люди молились и благодарили Святого Праведного Иоанна Русского за чудесное спасение корабля.

25.

После 12-ти дней плавания корабль с каппадокийскими изгнанниками достиг берегов Греции. «Василий Дестунис» причалил к островку Святого Георгия в одном из лиманов Пирея, главного порта страны, ставшего теперь перевалочным пунктом для миллионов беженцев, лишенных крыши над головой и впавших в жизненное отчаяние.

Со всех концов бывшей Османской империи в прибрежные окрестности Афин прибывали насильно выселенные христиане со своими женами, детьми и стариками. Здесь были и фракийцы и болгары, и албанцы, а также понтийские греки, которые точно также, как и каппадокийцы, в первую очередь спасали свою великую святыню – чудотворную икону «Богородицы с Горы Мела», написанную еще апостолом Лукой. Панагия Сумела – так ее и называли испокон веков.

Переселенцы должны были пройти дезинфекцию и длительный карантин. Затем, после регистрации и получения ими новых документов, они направлялись на временное расселение в различные области Греции. Бывшие жители турецкого Прокопиона, с частью других беженцев из Каппадокии, двумя группами были распределены на крупные эгейские острова Эвбею и Скирос.

Прокопийцы в большинстве своем попали на Эвбею, в ее главный порт - Халкидики. Отправка скитальцев произошла в начале декабря 1924 года. Вместе с ними туда направились и мощи Святого Иоанна Русского. Свое временное пристанище они обрели в Халкидской кладбищенской Церкви, бедный приход которой с благоговением принял священную раку.

В ожидании мест своего постоянного размещения несчастные иммигранты из континентальной Анатолии провели в приморском городе холодную и мучительную зиму, проживая во временных палатках и казенных помещениях, на скору руку приготовленных для них властями. Те из них, кто выдержал лишения и болезни, весной 1925-го года стали, наконец, перебираться в районы своего постоянного проживания, выделенные им Греческим государством или экспроприированные им у частных лиц.

Одним из таких мест был поселок Ахмет-Ага, расположенный на севере горного массива Эвбеи и уходящий своей историей еще во времена Османского владычества. На постоянное местожительство в Ахмет-Агу также прибыли переселенцы из временных лагерей острова Скироса. До окончательного распределения и закрепления за семьями земельных участков многочисленные беженцы жили в большом палаточном городке.

Незначительное число турок, ранее проживавших в Ахмет-Аге, отправилось в Малую Азию, а местное население, состоящее из 60-70 семей, работавших на английских землевладельцев, встретило обездоленных каппадокийцев дружественно и приветливо. Вскоре все совместно решили укрепить христианскую традицию и переименовать селение, которому предстояло измениться и расшириться, в Нео-Прокопион.

27 мая 1925 года, День Памяти Святого Праведного Иоанна Русского, был утвержден официальной датой основания Нового Прокопиона.

Всем хотелось, чтобы это событие произошло под святым покровительством самого Иоанна Русского, чьи нетленные мощи по-прежнему находились в Халкиде вместе с той частью паствы, которой удалось устроиться на жительство там. Теперь граждане Прокопиона вели переговоры с халкидийцами по поводу пребывания святыни на месте их нового жительства для его особого благословения. Однако жители Халкиды не разрешили перевоз раки с чудотворными мощами Праведного Иоанна, боясь, что ее не вернут им обратно. Все хотели оставить Святого себе.

Разочарованные нео-прокопийцы провели церемонию освящения нового поселения без своей драгоценной святыни. Однако обиженные на своих земляков из Халкиды и ее коренных горожан, они решились похитить священную раку, полагая, что Господь простит им это дерзновение, как попустил когда-то Николай Угодник присвоение итальянцами своих мироточивых мощей. Так Святой Иоанн Русский пережил еще одно испытание, став предметом раздора между верующими.

Вечером 4 июня 1925 года несколько молодых людей из Нео-Прокопиона совершили невероятную авантюру. Они, «спустившись с гор», приехали в Халкиду, наняли автомобиль, подъехали к кладбищенскому Храму и, ловко отвлекая сторожа, сумели выкрасть раку с нетленным телом Иоанна Русского. На рассвете 5 июня 1925 года Новый Прокопион колокольным звоном и всеобщим ликованием встретил своего Святого.

Священную раку торжественно поместили в Храме в честь византийских Святых Константина и Елены, который был построен в селении вскоре после освобождении в 1830-ом году Греции от Османского ига. (фото)

26.

Все окрестные села и жители Северной Эвбеи с горячим энтузиазмом стали требовать оставить Святого Праведного Иоанна Русского в Прокопи, как сокращенно они называли новонаселенный поселок. Митрополит Халкидский Григорий вынужден был пойти навстречу народной просьбе, несмотря на праведный гнев, вызванный по его определению «святотатским воровством».

С тех пор Иоанн Русский остался в греческом Прокопионе, кротко и сердечно приняв его как свой новый удел, и взял все население округи под свое святое покровительство, чему есть немало подтверждений. Господь прославил своего долготерпеливого Святого Угодника множеством великих чудес, которые особенно обильно стали изливаться на греков с 1924, драматичного для них, года.

Во время гражданской войны в Греции в 1947 году Святой Праведный Иоанн Русский не позволил пролиться крови на той земле, где пребывают его нетленные мощи. Набожные люди не раз видели тогда в небе образ русского воина Иоанна и в то же время слышали его громкий голос: «Не бойтесь! Не бойтесь!» И действительно, братоубийственная междуусобица чудом обошла Северную Эвбею.

В 1930-ом году с благословения Митрополита в Нео-Прокопионе был заложен Храм во имя Святого Праведного Иоанна Русского. Сколько испытаний пришлось претерпеть Блаженному Исповеднику при жизни! И столь же многотрудной была судьба его нетленных мощей. Теперь же им, наконец, надлежало обрести упокоение в своем Храме, который стал возводиться греческими мастерами из Анатолии по точному образу и подобию того, что остался на незабываемой родине каппадокийских беженцев. Удивительно то, что как только в Греции был закончена Церковь во имя Праведного Иоанна, Церковь его имени в Турции была разрушена

Строительство Иоаннова Храма на Эвбее проходило на фоне целого ряда исторических и экономических трудностей, Второй мировой и Греческой гражданской войны, и тянулось 20 лет. Наконец, в счастливый и долгожданный день - 27 мая 1951 года при стечении паломников со всей Греции состоялась торжественная церемония переноса Святых мощей Иоанна Русского в новый Храм, построенный в его славу в Нео-Прокопионе.

Нетленное и благоухающее тело покоится в серебряной открытой раке под стеклом. Обретя место в великолепном светлом Храме, Новоявленный Чудотворец и Скоропослушник преданно служит людям, притекающим сюда. В Греции говорят: «Все дороги Эвбеи ведут к Храму Иоанна Русского». Греки почитают Иоанна Русского так же, как в России Николая Чудотворца или Серафима Саровского, в каждой Греческой Церкви обязательно есть икона Святого Иоанна Русского, а Нео-Прокопион является официальной столицей всех греко-православных мероприятий и религиозно-общественных форумов Эллады. Праздник же Иоанна Русского 27 мая носит поистине общенациональный масштаб и на несколько дней превращает городок в «мекку» всего греческого мира и нескончаемое уличное торжество.

В 1962-ом году по решению Церкви и Греческого государства был принят закон, на основании которого было создано Общество во имя Святого Иоанна Русского, были построены два пансионата: один для приема паломников, другой для нужд Общества. Созданы два приюта для сирот, два дома престарелых, студенческое общежитие, детский лагерь на тысячу мест и другие благотворительные учреждения. Во всех них перед Образом Иоанна Русского горят лампадки, и люди обращаются к любимому Святому с великой благодарностью. Стоит ли говорить, что уже более шестидесяти лет на Эвбее, да и во всей Греции, новорожденных мальчиков постоянно называют Ванечками в честь Иоанна Русского…

В том же, 1962 году, Святой Праведный Иоанн Русский был канонизирован Русской Православной Церковью. Перед этим он явился во сне одной набожной женщине в России и велел сообщить всем русским: «Я – русский! Я хочу помочь всем русским. Просите меня - и я вам помогу!» В 2003 году по благословению Патриарха Алексия было начато строительство малого деревянного Храма во имя Иоанна Русского в Москве, в районе Кунцево. В 2004 году этот чудный и уютный Храм, в характерной для древнерусского деревянного зодчества манере «кораблеца», был открыт. Сейчас ведется разработка проекта возведения большого каменного Храма рядом с малым, так как он не может уже вместить всех желающих.

В 1989 году на Греческом полуострове Кассандра был создан мужской монастырь во имя Святого Иоанна Русского, вдохновителем и настоятелем которого является коренной житель селения Нео-Прокопион на Эвбее архимандрит Тимофей. Он жил подле мощей Великого Русского Угодника Божия, он вырос в потоке любви и чудес, исходящих от него – и это навсегда определило его судьбу и выбор жизненного служения.

Во имя Святого Праведного Иоанна построен придел Знаменской Церкви в Новосибирске, Храмы Иоанна Русского есть в Ларнаке на Кипре, во Французском Леоне, и даже в Ипсвиче штата Массачусетс в Америке… И сколько их еще будет! Настоятель же Эвбейского Храма, протоиерей Иоанн Вернезос, тем временем не перестает собирать новые свидетельства великой помощи и чудес по молитвам Иоаннушки к Господу и дополнять свою книгу новыми и новыми страницами...

Однажды во время вечерней службы, кадя перед ракой с благоухающими мощами, батюшка подумал, как хорошо было бы для нового издания книги Чудес иметь фотографию того самого блюда, которое святой молитвой Иоанна некогда было перенесено из Турецкого Прокопиона в Мекку. Через неделю в Нео-Прокопион приехала женщина из Спарты (г-жа Линардату) и сказала, что во сне ей явился молодой солдат, назвался Иоанном Русским и велел отыскать среди старых вещей, привезенных ее отцом из малой Азии, медное блюдо и, почистив, доставить в его Храм в Нео-Прокопионе. С тех пор эта реликвия хранится в Храме. Там же еще благоговейно сохраняется солдатский пояс Святого Иоанна, на пряжке которого изображен двуглавый орел, и любимая икона всех греков - образ Иоанна Русского со сценами его бытия, написанный еще в Турции, в 1790 году.

Прокопион живет Иоанном Русским. Знакомясь с новейшей историей Греции, можно с уверенности сказать, что этому утопающему в зелени и природной красоте уголку земли посчастливилось получить особое Божие благословение, когда из ранее благословенного места, (находящегося с ним, кстати, на одной широте) сюда прибыли Анатолийские переселенцы с чудотворными мощами Русского Святого Исповедника Иоанна. И если в Эвбейском селении Ахмет-Ага до начала 20-го века ритм культурной и экономической жизни был очень замедленным, то каппадокийские греки вдохнули сюда дух активной жизни и созидательной молитвы, который они хранили и несли с Византийских времен на своей исторической родине. Велик промысел Господень, соединивший времена и пространства через Веру и людей. Обновленный огонь векового исповедничества множится в огоньках свечек горящих здесь, в Храме Иоанна Русского на Эвбее, и повествующих «О двух областях, благословенных щедротами Создателя. О двух областях, связанных между собой тяжелыми последствиями человеческого тщеславия и национального пароксизма. О двух областях, соединенных между собой безграничной любовью одного Русского Святого к людям!» (А.Калемис)

Турецкое Послесловие:

Территория Турции – сокровищница мировой Христианской истории. Каппадокия – великая мировая ценность, охраняемая ЮНЕСКО. Правда, что касается памятных мест Иоанна Русского, то на сегодняшний момент времени из них мало, что уцелело - несмотря на то, что турецкие жители уважительно сохраняют Православные святыни и охотно принимают у себя тысячи паломников и туристов, привлеченных их значением.

Однако памятники разрушают не только революции и время, но и простая человеческая глупость. Величественный и относительно новый Храм Святого Иоанна Русского, украшавший Ургюп до принудительного выселения греков, был разрушен. Нелепое решение какого-то окружного руководителя Каппадокии в середине 20 века стоило городу одного великолепного памятника, а паломникам – великой исторической святыни. Подавляющее большинство турецкого населения встретило это решение крайне отрицательно, люди и по сей день осуждают снесение Храма. До сих пор в Каппадокии бытует история о том самом чиновнике, одержимом желанием снести Иоаннов Храм, который чуть ли не в одиночку пытался его разрушить и разобрать, и о том, как потом этого святотатца постигла тяжкая болезнь позвоночника, не оставившая его до самой смерти.

На месте, где еще до 1950-го года возвышался прекрасный и светлый Храм, теперь стоит школа. Мраморный арочный вход, когда-то украшавший вход в Церковь Иоанна Русского, а также его двери и резные беломраморные фрагменты сейчас являются частью здания городской мэрии, весьма заметного и красивого. Вместе с Храмом Иоанна в Ургюпе было снесено или превращено в мечети еще несколько новых христианских Храмов. Храм Святого Василия Великого – один из них, сегодня он - «Гени дзами» - Новая мечеть. Участь тайника с христианским имуществом, который находился под его полом, никому не известна.

Церковь Святого Прокопия, в честь которого тысячу лет назад и был назван город, была в нем самой древней и не дожила уже до средних веков. На ее месте было возведено городское укрепление. Сегодня, в результате наслоения древностей, это место является частью старой городской стены, которая, надо сказать, довольно хорошо сохранилась.

В начале 21-го века, после трудных периодов истории, греки и каппадокийские турки вступили в фазу восстановления культурно-исторических и общественных связей. Сохранение и реставрация памятников Православной Каппадокии - это то, к чему стремятся сейчас обе стороны, а современные турки признают неоспоримое греческое влияние на свою культуру. Налаживание связей было скреплено официальной церемонией побратимства двух городов – Эвбейского Прокопиона и Каппадокийского Ургюпа в мае 2005 года. Сосредоточенное внимание турок на развитии индустрии туризма обратило их усилия к сохранению христианских памятников, что является гарантией их спасения.

Одной из немногих не отреставрированных территорий Ургюпа является конюшенка Иоанна Русского, и это счастье, что она сохранилась в прежнем виде. Она вплотную примыкает к дому хозяина, который тоже сохранился вместе с частью пристроек. Он лишь остался без пола и крыши, да от дождей смылась краска со стен, хотя все равно видно, в какой цвет они были когда-то окрашены, и можно легко себе представить прежний облик жилья и хозяйства Аги. Удивительно, что вплоть до последнего времени там еще жили люди, а в конюшне ночевали бездомные и бродяги, словно находя там исторический приют для себя.

После 2002-го года в рамках начавшихся тогда греко-турецких побратимских отношений эта территория была экспроприирована у частных лиц муниципалитетом Ургюпа и взята под свою опеку для сохранения и дальнейшего туристического обустройства. На месте всего старого города, в котором и находится дом Аги, планируется сделать большой рекреационный парк с панорамным видом на город, с лавочками, кафе и ресторанчиками. А в конюшне, где подвизался на Святой Подвиг Праведный Иоанн Русский, сегодня чисто, убрано и светло, так как туда недавно провели электричество. В мелкой нише, служившей Блаженному Христову Исповеднику постелью, стоит его Икона с подписью на греческом, турецком и русских языках и всегда горят свечи…

Источники: книги Иоанниса Вернезоса, Александра Калемиса, И.Ангелидиса, Житие Св.Пр.Иоанна с сайта Кунцевского Храма в Москве, Эвлия Челеби, Константин Базили, Павел Загребельный, Думы, «Азовское сидение», Дипломатическая переписка, М.Ататюрк, Архив мэрии Ургюпа, Н.Карамзин, С.Соловьев.