**Урок № 13. Церковь на пути к папству - Ч. 1**

*11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,*

*12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.*

*13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.* (Ефс. 6).

**1. Ранние события.**

1. Не успели апостолы сойти со сцены служения, не успело угаснуть их бдительное внимание и исчезнуть их апостольская власть, как появилось то самое, о чем говорил апостол "отпадение"

2. Некоторые епископы, чтобы облегчить обращение язычников, умножить число учеников и этим увеличить свое влияние и власть, стали перенимать языческие обычаи и формы.

3. Когда умер последний из апостолов, закончился первый век, и **в течение двадцати лет после этого извращение истины Христовой получило широкое распространение**.

* "*Несомненно, что к религиозному поклонению, как общественному, так и частному, было добавлено множество обрядов, без необходимости и к обиде трезвых и добрых людей*". Мосхайм

4. А причина этого, как утверждается, в том, что:

* "*Христиане были объявлены атеистами, потому что они были лишены храмов, алтарей, жертв, священников и всей той пышности, в которой, по мнению вульгарных, состоит сущность религии. Ведь непросвещенные люди склонны оценивать религию по тому, что попадается им на глаза. Чтобы заглушить это обвинение, христианские доктора сочли необходимым ввести некоторые внешние обряды, которые поразили бы чувства людей, чтобы они могли считать себя действительно обладающими всеми теми вещами, в недостатке которых обвиняли христиан, хотя и под разными формами*".

5. Это сразу же приспособило христианское богослужение и его формы к языческим, и почти в один шаг привело к язычеству. Ни один языческий элемент или форма не могут быть связаны с христианством или его поклонением, чтобы христианство продолжало оставаться чистым. Из всех церемоний язычников мистерии были самыми священными и наиболее распространенными.

6. Но какая бы мистерия ни праздновалась, в ней всегда присутствовали, как неотъемлемая часть, элементы мерзости, которые характеризовали поклонение солнцу повсюду, потому что мистерии были просто формами широко распространенного и многообразного поклонения солнцу. Одним из первых извращений христианского богослужения было придание его формам названия и духа мистерий.

* "*Среди греков и жителей Востока ничто не считалось более священным, чем то, что называлось мистериями. Это обстоятельство побудило христиан, чтобы придать достоинство своей религии,* ***сказать, что у них тоже есть подобные таинства****, или определенные священные обряды, скрытые от пошлых людей; и они не только применяли термины, используемые в языческих таинствах, к христианским институтам, особенно к крещению и Вечере Господней, но и постепенно ввели обряды, обозначаемые этими терминами*". Мосхайм

7. Об Элевсинских мистериях мы читаем:

* "*Эта таинственная тайна торжественно соблюдалась и предписывалась всем почитателям богини; и если кто-либо когда-либо появлялся на празднике, намеренно или по незнанию, без надлежащего представления, он немедленно подвергался смертной казни. На этом торжестве посвящались лица обоего пола и всех возрастов; пренебрежение этой священной частью религии считалось настолько чудовищным преступлением, что это было одним из самых тяжелых обвинений, способствовавших осуждению Сократа.* ***Посвященные находились под более пристальным вниманием божеств, и поэтому предполагалось, что их жизнь будет сопровождаться большим счастьем и реальной безопасностью, чем жизнь других людей****. Это благо давалось не только при жизни, но и за пределами могилы, и они удостаивались первых мест на Елисейских полях, в то время как другие оставались погрязшими в вечной грязи и бесчестии*". Энтон ("Экклезиастический словарь")

8. Существовали большие и меньшие мистерии.

9. С течением времени меньшие были сделаны подготовительными к большим, и кандидат должен был быть посвящен в них, прежде чем он мог быть посвящен в большие. Через год после посвящения в меньшие мистерии они приносили в **жертву Церере свиноматку** и допускались в большие, и им торжественно открывались тайны празднеств.

**10. Именно для того, чтобы приспособить христианское богослужение к сознанию людей, практикующих подобные вещи, епископы дали христианским таинствам название мистерий**. **Вечеря Господня была названа большим таинством, крещение - меньшим, а обряд посвящения - обрядом, предшествующим празднованию первого**. По языческому обычаю также использовалась белая одежда в качестве посвятительного одеяния, и кандидат, приняв крещение и таким образом посвященный в меньшие таинства, принимался в то, что в церкви называлось орденом катехуменов, в котором они оставались определенное время, как и в языческом праздновании, прежде чем были допущены к празднованию Вечери Господней, большего таинства.

11. Историк Мосхайм свидетельствует, что еще до того, как вторая половина века закончилась, до того, как последний из апостолов умер сорок лет назад, это отступничество, это действие тайны беззакония так сильно распространилось как на Востоке, так и на Западе, что буквально верно, что "большая часть христианских обрядов и учреждений, даже в этом веке, имела аспект языческих мистерий".

**2. Принятие дня солнца.**

1. Поклонение солнцу в это время было всеобщим. Эти отступники, не удовлетворившись той частью поклонения солнцу, которая проявлялась в праздновании мистерий, переняли языческий обычай поклоняться востоку:

* "*До пришествия Христа все восточные народы совершали богослужение, обратив лицо к той части неба, где солнце показывает свои восходящие лучи. Этот обычай был основан на общем мнении, что Бог, сущность которого они считали светом, и которого они считали ограниченным в определенных пределах, обитает в той части небосвода, откуда Он посылает солнце, яркий образ Своего благоволения и славы. Обращенные христиане, конечно, отвергли эту грубую ошибку [предположение, что Бог обитает в этой части небосвода], но они сохранили древний и универсальный обычай поклонения востоку, который возник из него. Этот обычай не отменен и в наше время, но все еще преобладает во многих христианских церквях*" (Мосхайм).

2. Следующим шагом в дополнение к этому было принятие дня солнца в качестве праздничного дня. В этом отступничестве формы поклонения солнцу были настолько распространены, что еще до конца второго века сами язычники обвиняли этих так называемых христиан в поклонении солнцу. Пресвитер Карфагенской церкви, тогда а сейчас один из "Отцов Церкви", Тертуллиан, писавший около 200 года н.э., счел необходимым выступить в защиту этой практики, что он и сделал в обращении к правителям и магистратам Римской империи:

* "*Другие, снова, конечно с больше информацией и больше правдоподобием, верят, что солнце будет нашим богом. Возможно, мы будем причислены к персам, хотя мы не поклоняемся сфере дня, нарисованной на куске льняной ткани, имеющей себя везде в своем собственном диске. Эта идея, без сомнения, возникла от того, что мы, как известно, обращаемся к востоку в молитве. Но и вы, многие из вас, иногда под предлогом поклонения небесным телам, шевелите губами в направлении восхода солнца. Точно так же, если мы посвящаем воскресенье ликованию, по причине совсем иной, чем поклонение солнцу, мы имеем некоторое сходство с теми из вас, кто посвящает день Сатурна легкости и роскоши, хотя они тоже далеко уходят от еврейских путей, о которых, правда, не знают*".

3. Это приспособление было легко сделано, и вся эта практика была легко оправдана извращенными учителями, извратив такие места Писания, как "Господь Бог - солнце и щит" (Псалом 83:12); и "А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его" (Малахии 4:2)

4. По мере распространения этого обычая и умножения числа учеников амбиции епископа Рима росли быстрыми темпами. Именно в честь дня солнца была предпринята первая попытка епископа Рима заставить повиноваться всех остальных епископов, и тот факт, что эта попытка была предпринята по такому поводу, в то самое время, **когда эти притворные христиане были открыто обвинены язычниками в поклонении солнцу, наводит на серьезные размышления**.

5. Из Рима пришло еще одно дополнение к солнцепоклонническому отступничеству. Первые христиане, будучи в основном иудеями, продолжали праздновать Пасху в память о смерти Христа, истинной Пасхи; это продолжалось и среди тех, кто из язычников обратился ко Христу. **Соответственно, празднование всегда происходило в день Пасхи - четырнадцатого числа первого месяца. Однако Рим, а от него и весь Запад, принял день солнца в качестве дня празднования**.

6. Согласно восточному обычаю, праздник, приходящийся на четырнадцатый день месяца, разумеется, выпадал на разные дни недели по мере того, как проходили годы. **Римское правило гласило, что празднование всегда должно приходиться на воскресенье - воскресенье, ближайшее к четырнадцатому дню первого месяца еврейского года**. **А если четырнадцатый день месяца приходился на воскресенье, то празднование должно было проводиться не в этот день, а в следующее воскресенье**. Именно в этом вопросе епископ Рима предпринял свою первую открытую попытку абсолютизма.

7. Мы не знаем точно, когда это началось, но **это практиковалось в Риме уже во времена Сикста I, который был епископом Рима в 119-128 гг. н.э**.

**3. Создание папской религии.**

1. Во второй половине второго века в Египте возникла школа языческой философии под названием "Эклектика". Покровители этой школы называли себя "эклектиками", потому что они исповедовали, что ищут только истину и готовы принять любой догмат любой существующей системы, которая казалась им соответствующей их представлениям об истине. Они считали Платона единственным человеком над всеми остальными, который приблизился к истине по наибольшему количеству пунктов. Поэтому их также называли "платонистами". "Эта философия была принята, - говорит Мосхайм, - теми учеными в Александрии, **которые хотели считаться христианами и при этом сохранить имя, одежду и звание философов**".

2. В конце второго века, и особенно в первые сорок один год третьего века, в Александрии процветал один из этих потенциальных философов по имени - Аммоний Саккас, который дал поворот философии эклектиков, из-за чего его секту стали называть новыми платониками. Разница между эклектиками и системой, основанной Аммонием, заключалась в следующем: Эклектики считали, как уже говорилось выше, что в каждой системе мысли в мире есть какая-то истина, но смешанная с ошибками, их задача - выбрать из всех систем ту часть истины, которая была в каждой, и из всех этих систем сформировать одну гармоничную систему. Аммоний считал, что когда истина известна, все секты имеют одну и ту же идентичную систему истины; что различия между ними вызваны просто разными способами изложения этой истины; и что надлежащая задача философа - найти такой способ изложения истины, чтобы все могли понять ее, и чтобы каждый из них понимал всех остальных. **Это должно было быть достигнуто с помощью системы аллегоризации и мистификации, с помощью которой каждый мог бы получить все, что он хочет, из любого произведения, которое может попасться ему на глаза**".

3. Одним из самых ранних приверженцев, поддержавших эту философию среди тех, кто исповедовал себя христианами, был Климент Александрийский, который стал главой такого рода школы в Александрии.

* "*считали, что язык Писания содержит два значения; одно из них очевидно и соответствует прямому значению слов; другое - скрыто под словами, как орех под скорлупой. Первым они пренебрегали, считая его малозначимым, и занимались, главным образом, извлечением второго; другими словами, они больше стремились напустить туман на священные писания выдумками своего воображения, чем искать их истинное значение. Некоторые также, и это особенно заметно на примере Климента, подгоняли божественные слова под предписания философии*". Мосхайм

4. Тесное сходство между языческой философией и философией новых платоников иллюстрируется тем фактом, что ни один из заинтересованных классов не мог сказать, к какому из них принадлежит Аммоний Саккас. Язычники в целом считали его язычником. Его собственные христиане считали его добрым христианином всю его жизнь. Истинные христиане все знали, что он был язычником, и что правда всего дела заключалась в том, что он был притворным христианином, "который с такой ловкостью принял доктрины языческой философии, чтобы казаться христианином для христиан и язычником для язычников". Он умер в 241 году н.э.

5. Климент же умер около 220 г. н.э., и слава и влияние, которые он приобрел - а они были значительными - были далеко затмлены Оригеном, которого учили и Климент, и Аммоний. **Ориген впитал все аллегорические и мистические приемы Аммония и Климента и приумножил их в своем необузданном воображении**. **Он не довольствовался тем, что нашел в Писании два смысла, как те, что были до него, но взял вторичный смысл, скрытый смысл, и добавил к нему еще четыре собственных смысла**. Его система выглядела следующим образом:

- Все Писание содержит два смысла, буквальный и скрытый.

- Этот скрытый смысл имеет внутри себя два значения, моральное и мистическое.

- Мистический смысл имеет внутри себя еще два значения, аллегорическое и анагогическое.

6. "**Писание мало полезно, - учил Ориген, - для тех, кто понимает его так, как оно написано".** **Имея в основе такую систему, вполне логично, что католическая церковь должна запретить простым людям читать Писание**. Ведь Ориген - один из главных отцов католической церкви; и **"со времен Оригена до времен Хризостома, - говорит архидиакон Фаррар, - не было ни одного выдающегося комментатора, который не заимствовал бы в значительной степени из трудов Оригена".** **"Он был главным учителем даже самых ортодоксальных западных отцов"**.

7. По такой системе, как эта, очевидно, что любой может найти в любом отрывке Писания все, что ему заблагорассудится, и что Писание можно заставить поддержать любую доктрину, когда-либо придуманную самой буйной фантазией самого фанатичного фанатика. Даже если доктрина может полностью противоречить Писанию, Писание можно заставить полностью согласиться с доктриной и учить ей.

8. Из этого наброска платонизма, которого придерживался Ориген, будет легко увидеть существенную истину следующего отрывка:

* "*Этот новый вид философии, неосмотрительно принятый Оригеном и другими христианами, нанес огромный вред христианству. Ибо оно побудило его учителей вовлечь в философскую неясность многие части нашей религии, которые сами по себе были просты и понятны; и добавить к наставлениям Спасителя несколько вещей, о которых нет ни слова в Священном Писании. Он рекомендовал христианам различные глупые и бесполезные обряды, пригодные только для того, чтобы питать суеверие, немалую часть которых мы видим религиозно соблюдаемой многими и по сей день. И, наконец, она отвратила умы многих людей в последующие века от самого христианства и породила разнородную религию, состоящую из христианских и платонических принципов*".

9. Со стороны настоящих христиан, тех, кто любит истину, как она есть во Христе, с самого начала было сильное противодействие всей этой философской системе с ее мистификацией и аллегориями. "Но друзья философии и литературы постепенно одержали верх".

**4. Установление новой религии.**

1. В то время как со стороны философии предпринимались усилия по объединению всех религий, в то же время предпринимались аналогичные усилия со стороны политики. Целью Гелиогабала (218 - 222 гг. н.э., римский император из династии Северов) было объединить все религии в одну, в которой "солнце должно было стать главным объектом поклонения".

2. Александр Север (222-225 гг. н. э, римский император). придерживался той же идеи и воплотил ее в жизнь, насколько это касалось его личной практики. "Мать Александра Севера, способная, возможно, хитрая и алчная Юлия Мамея, по крайней мере, общалась с христианами Сирии. **Она беседовала со знаменитым Оригеном и слушала его увещевания, если и без обращения, то все же не без уважения**.

3. Со стороны философии и отступничества от христианства прогресс был непрерывным и быстрым. Примерно в середине этого века Ориген и Цельс (языческий римский философ-платоник, самый известный античный критик христианства), провели длительную дискуссию о достоинствах языческой и христианской философии. И положение двух систем в это время хорошо описано в следующем высказывании:

* "Язычество, истолкованное философией, почти нашло поддержку у некоторых более умеренных христианских апологетов. **Христиане пытались привлечь ранних философов на свою сторону**; они едва довольствовались утверждением, что благородная греческая философия может быть предназначена для подготовки человеческого разума к принятию христианства; **они были почти склонны наделить этих мудрецов своего рода пророческим предвидением его более таинственных доктрин**. "Я объяснил, - говорит христианин Минуций Феликс (раннехристианский апологет), - мнения почти всех философов, чья самая выдающаяся слава в том, что они поклонялись одному Богу, хотя и под разными именами; так что можно предположить, что либо нынешние христиане - философы, либо древние философы уже были христианами". Эти успехи христианства были с лихвой встречены язычеством.

4. В течение последующих пятидесяти лет, хотя имперская политика менялась, эти элементы неуклонно продвигались вперед в одном и том же общем направлении.

5. Затем пришел Константин, лучший императорский представитель нового язычества и самый набожный поклонник солнца как верховного и универсального божества, с заведомой целью, как он сам выразился: "Сначала привести различные суждения, сформированные всеми народами относительно божества, к состоянию, как бы, устоявшегося единообразия". **В Константине новое язычество встретило свой идеал, а новый платонизм - отступническая, языческая, солнцепоклонническая форма христианства - нашел свой долгожданный инструмент**. В нем встретились два потока. В нем стремление Гелиогабала, надежда Аммония Саккаса и Оригена, амбиции извращенно мыслящих, самовозвысившихся епископов были реализованы и осуществлены - была создана новая, имперская и универсальная религия. Поэтому, по словам Милмана, "правление Константина Великого составляет одну из эпох в истории мира. Это эпоха распада Римской империи; начало, или скорее укрепление, своего рода восточной деспотии, с новой столицей, новым патрициатом, новой конституцией, новой финансовой системой, новой, хотя еще несовершенной, юриспруденцией и, наконец, новой религией".

**6. Эпоха, сформированная таким образом, была эпохой папства**; **а "новая религия", созданная таким образом, была папской религией**.

**(продолжение следует….)**