## Состояние дел до Реформации

## Глава 1. Было братство стало папство

Ослабленный мир зашатался, когда появилось христианство. Народные религии, которые были достаточны для отцов, больше не могли удовлетворить детей. Новое поколение нельзя было вылепить в древних формах. Боги всех народов, перенесенные в Рим, потеряли там свои голосов, как и народы, потеряли свою свободу. Сведенные лицом к лицу в Капитолии, они взаимно уничтожили друг друга, и их божественность исчезла. В мировой религии образовалась огромная пустота.

Некий деизм[[1]](#footnote-1), лишенный духа и жизни, еще некоторое время парил над бездной, в которую погрузились энергичные суеверия древних. Но, как и все негативные верования, он оказался неспособным к созиданию. Узкие национальные различия пали вместе с богами, и народы растворились друг в друге. В Европе, Азии и Африке теперь существовала только одна империя, и человечество начало ощущать свою универсальность и единство.

Затем Слово стало плотью. Бог явился среди людей и как человек, "чтобы спасти погибшее"[[2]](#footnote-2). В Иисусе из Назарета "обитала вся полнота Божества телесно"[[3]](#footnote-3).

Это величайшее событие в летописи мира. Древние времена подготовили его, новые времена вытекают из него. Оно - их центр, их связь и их единство. Отныне все народные суеверия потеряли смысл, и те жалкие остатки, которые они спасли от великого кораблекрушения неверности (*ред. язычества*), потонули перед величественным солнцем вечной истины.

Сын Человеческий прожил тридцать три года на земле, исцеляя больных, наставляя грешников, не имея места, где приклонить голову, но в глубине этого унижения являя величие, святость, силу и Божественность, которых мир никогда не знал. Он страдал, умер, воскрес и вознесся на небо. Его ученики, начав в Иерусалиме, обошли всю империю и весь мир, повсюду провозглашая своего Учителя "Автором вечного спасения". Из сердца народа, который стоял в стороне от всех народов, исходило милосердие, которое приглашало и охватывало всех. Огромное количество азиатов, греков и римлян, до тех пор ведомых священниками к ногам бессловесных идолов, поверили Слову, внезапно озарившему землю "как луч солнца", по выражению Евсевия[[4]](#footnote-4). Дыхание жизни зашевелилось на этом огромном поле смерти. **Среди людей образовался новый народ, святая нация, и изумленный мир увидел в учениках Галилеянина чистоту, самоотречение, милосердие, героизм, о которых он до этого не имел никакого представления**.

Два принципа, в частности, отличали новую религию от всех человеческих систем, которые были ею вытеснены. Один из них касался служителей культа, другой - доктрины[[5]](#footnote-5).

Служители язычества были в некотором роде богами, которым поклонялись эти человеческие религии. Жрецы Египта, Галлии, Скифии, Германии, Британии и Индостана руководили людьми, по крайней мере, до тех пор, пока глаза людей не были открыты. **Иисус Христос, несомненно, учредил служение, но Он не основал особого священства**. **Он сверг живых идолов народов, разрушил гордую иерархию, отнял у человека то, что человек отнял у Бога, и вновь привел душу в непосредственный контакт с божественным источником истины, провозгласив Себя единственным Учителем и единственным Посредником**, "ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья"[[6]](#footnote-6).

Что касается доктрины, то человеческие религии учили, что спасение исходит от самого человека. Религии земли создали земную религию. **Они говорили человеку, что небеса будут даны ему в качестве платы** - они установили их цену, и какую цену! **Религия Божья учила, что спасение исходит от Бога**, является даром небес, результатом амнистии, актом милости Суверена. "Бог, - говорится, - даровал нам жизнь вечную"[[7]](#footnote-7).

Правда, христианство нельзя подвести исключительно под эти два принципа, но они, кажется, управляют вопросом, особенно когда речь идет об истории; и поскольку мы не можем проследить противостояние между истиной и заблуждением во всех пунктах, мы должны выбрать те из них, которые наиболее заметны.

Таковы два основополагающих принципа религии, которая в то время завладела империей и всем миром. **С ними мы находимся в пределах истинных ориентиров христианства, а без них христианство исчезает**. **От их сохранения или утраты зависело его величие или падение**. Они тесно связаны между собой; ведь **невозможно возвысить священников церкви или дела верующих, не принизив Иисуса Христа в Его двойном качестве Посредника и Искупителя**. Один из этих принципов должен управлять историей религии, другой - ее доктриной. Изначально оба эти принципа были главными; давайте посмотрим, как они были утрачены. Начнем с судьбы первого.

Церковь сначала была братским обществом под руководством братьев. Все они были научены Богом, и каждый имел право подойти к Божественному источнику света и почерпнуть его для себя. Послания, в которых тогда решались великие вопросы доктрины, не были начертаны с помпезным именем одного человека - главы. Священное Писание сообщает нам, что слова были просто такими: "Апостолы и пресвитеры и братия"[[8]](#footnote-8).

Но даже в писаниях апостолов говорится о том, что из среды этих братьев восстанет некая сила и подорвет этот простой и изначальный порядок: "доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха"[[9]](#footnote-9).

Давайте рассмотрим становление и проследим за развитием этой власти - власти, чуждой для Церкви.

Павел из Тарса, один из величайших апостолов новой религии, прибыл в Рим, столицу империи и всего мира, проповедуя спасение, которое приходит от Бога. Рядом с троном царей образовалась церковь (*ред. христианская церковь в Риме*). **Основанная этим апостолом**, она состояла поначалу из обращенных иудеев, греков и граждан Рима. Долгое время она сияла, как чистый свет на вершине горы. О его вере говорили повсюду; но в конце концов она отпала от своего первозданного состояния. Именно малыми начинаниями два Рима проложили себе путь к узурпированному господству над миром.

Первые пасторы или епископы Рима рано занялись обращением деревень и поселков вокруг города. Необходимость, которую ощущали епископы и пасторы Кампаньи-ди-Рома[[10]](#footnote-10), прибегая в трудных случаях к помощи просвещенного руководства, и благодарность, которой они были обязаны Церкви метрополии, заставляли их оставаться в тесном союзе с ней. Здесь произошло то, что всегда наблюдалось в аналогичных обстоятельствах: **этот естественный союз вскоре перерос в зависимость**. **Первенство, которое соседние церкви свободно уступили, римские епископы рассматривали как право**. Посягательства власти составляют одну большую часть истории, а сопротивление тех, чьи права были ущемлены, - другую. **Церковная власть не могла избежать опьянения, которое побуждает всех, кто возвысился, стремиться подняться еще выше**. Она уступила этому закону человечества и природы.

Тем не менее, верховенство римского епископа в это время ограничивалось надзором за церквями на территории, граждански подчиненной префекту Рима[[11]](#footnote-11). Но ранг, который этот город императоров занимал в мире, представлял для амбиций его первого пастыря более значительную судьбу. **Во втором веке** **уважение, оказываемое различным епископам** **христианства, зависело от ранга города, в котором они проживали**. Рим был самым большим, самым богатым и самым могущественным городом в мире. Он был резиденцией империи, матерью народов; "Все жители земли принадлежат ему", - говорит Юлиан[[12]](#footnote-12), а Клавдиан[[13]](#footnote-13) провозглашает его "источником закона"[[14]](#footnote-14).

**Если Рим - королева городов мира, то почему бы ее пастырю не быть королем епископов? Почему бы Римской Церкви не быть матерью христианства? Почему бы народам не быть ее детьми, а ее власти - их суверенным законом?** Честолюбивому человеческому сердцу было легко рассуждать подобным образом. Честолюбивый Рим так и поступил.

Таким образом, языческий Рим, когда он пал, передал гордые титулы, завоеванные своим непобедимым мечом у народов земли, смиренному служителю Бога, сидящему среди его руин.

Епископы в разных частях империи, увлекшись очарованием, которое Рим веками оказывал на все народы, последовали примеру Римской Кампаньи и поддержали эту узурпаторскую деятельность. Они с удовольствием воздавали епископу Рима почести, принадлежащие городу-королеве мира. **Поначалу эта честь не подразумевала никакой зависимости.** Они относились к римскому пастырю как равный, к равному[[15]](#footnote-15); но узурпированная власть растет как лавина. **То, что поначалу было простым братским советом, вскоре стало в устах понтифика обязательным повелением**. В его глазах первое место среди равных было троном.

Учение о Церкви и необходимости ее внешнего единства, которое начало преобладать уже в третьем веке, благоприятствовало притязаниям Рима. Первичная идея Церкви заключается в том, что она является собранием святых[[16]](#footnote-16), собранием первенцев (*ред. "церковью первенцев", синодальный перевод*), чьи имена написаны на небесах[[17]](#footnote-17). Однако Церковь Господня не просто внутренняя и невидимая. Она должна проявлять себя внешне, и именно с целью этого проявления Господь учредил таинства Крещения и Евхаристии[[18]](#footnote-18). Церковь, рассматриваемая как внешняя (*ред. видимая*), имеет характеристики, отличные от тех, которые отличают ее как Церковь невидимую. Внутренняя (*ред. невидимая*) Церковь, которая является Телом Христовым, непременно и вечно едина. Видимая Церковь, несомненно, участвует в этом единстве, но если рассматривать ее саму по себе, то характеристика, приписываемая ей в Писаниях Нового Завета – это многообразие. Хотя Писания говорят нам о Церкви Божьей[[19]](#footnote-19), они упоминая, о Церкви, говорят о ней как о внешнем (*ред. видимом*) проявлении, "Церкви Галатии"[[20]](#footnote-20), "Церкви Македонии"[[21]](#footnote-21), "Церкви Иудеи"[[22]](#footnote-22), "все Церкви Святых"[[23]](#footnote-23). Эти различные Церкви, несомненно, могут в определенной степени культивировать внешнее единство; но, хотя эта связь недостаточна, они не теряют ни одного из существенных качеств Церкви Христовой. **В изначальные христианские времена великой связью, объединявшей членов Церкви, была живая вера сердца, в которой все держались за Христа как за своего общего Главу**.

Различные обстоятельства способствовали зарождению и развитию идеи о необходимости внешнего единства. **Люди, привыкшие к связям и политическим формам земных царств, перенесли некоторые из своих взглядов и обычаев в духовное и вечное Царство Иисуса Христа**. **Преследования**, бессильные разрушить или хотя бы поколебать это новое общество, **еще больше привлекло его внимание к самому себе,** и заставили общество принять форму более компактного объединения. Заблуждениям, зародившимся в деистических школах или сектах, была противопоставлена единая универсальная истина, полученная от апостолов и сохраненная в Церкви. **Все было хорошо, пока невидимая и духовная Церковь была едина с видимой и внешней**. Но вскоре произошло серьезное разделение: **форма и жизнь отделились друг от друга**. **Видимость тождественная внешней организации постепенно заменила внутреннее и духовное единство, составляющее сущность подлинной религии**. Драгоценное благоухание веры улетучилось, и тогда люди простерлись перед пустой чашей, в которой оно хранилось. **Вера сердца больше не объединяла членов Церкви, пришлось искать другие узы, и они были объединены с помощью епископов, архиепископов, пап, митр, церемоний и канонов**. Живая Церковь постепенно ушла в потаенное святилище одиноких душ, и на ее место была поставлена внешняя Церковь, объявленная, со всеми ее формами, божественным учреждением. **Спасение больше не проистекало из сокрытого отныне Слова, утверждалось, что оно передается через разработанные формы и что никто не может обладать им, если не получает его по этому каналу**. Никто, как утверждалось, не может своей собственной верой достичь вечной жизни. **Христос передал апостолам, а апостолы передали епископам благословение Святого Духа; и этот Дух не может действовать никак, кроме как в таком порядке**! **Первоначально всякий, кто имел Дух Иисуса Христа, был членом Церкви, но теперь эти понятия поменялись местами, и стало утверждаться, что никто, кроме членов Церкви, не получает Духа Иисуса Христа**[[24]](#footnote-24).

По мере того как эти идеи утверждались, различие между духовенством (*ред. клиром*) и народом (*ред. миром*) становилось все более заметным. **Спасение душ уже не зависело только от веры в Христа, но также, и даже более того, от союза с Церковью**. **Представители и главы Церкви получили часть доверия, причитающегося только Иисусу Христу, и фактически стали посредниками для паствы**. Идея всеобщего священства христиан, соответственно, шаг за шагом исчезала; **служители Церкви Христовой уподоблялись священникам Ветхого Завета**, а отделившиеся от епископа попадали в один класс с Кореем, Дафаном и Авироном. От индивидуального священства, как это было тогда в Церкви, к суверенному священству, на которое сейчас претендует Рим, шаг был прост.

**На самом деле, как только было установлено заблуждение о необходимости видимого единства Церкви, возникло новое заблуждение, а именно, о необходимости внешнего представителя этого единства**.

Хотя в Евангелии мы нигде не находим следов превосходства св. Петра над другими апостолами; хотя **сама идея первенства противоречит братским отношениям**, объединявшим учеников, и даже духу евангельского устроения, который, напротив, призывает всех детей Отца быть слугами друг другу, признавая одного единственного учителя и одного единственного начальника; и хотя Иисус Христос резко обличал Своих учеников, как только в их плотских сердцах возникали честолюбивые идеи первенства, люди изобретали и с помощью неправильно понятых мест Писания поддерживали первенство св. Петра, а затем в этом апостоле и его мнимых преемниках в Риме, они приветствовали видимых представителей видимого единства - глав Церкви!

Патриаршая конституция также способствовала возвышению римского папства. Уже в первые три веках истории церкви столичные города пользовались особым уважением. **Никейский собор в своем Шестом каноне выделил три города, чьи церкви, по его мнению, имели древнюю власть над церквями близлежащих провинций**; это были Александрия, Рим и Антиохия. О политическом происхождении этого различия свидетельствует само название, которое вначале давалось епископу этих городов. Он назывался экзархом, так же как и гражданский губернатор[[25]](#footnote-25). **В более поздний период ему было дано более церковное имя патриарха**. Это название впервые встречается на Константинопольском соборе, но в ином смысле, чем то, которое оно получило в более поздний период; ведь лишь за некоторое время до Халкидонского собора[[26]](#footnote-26) оно применялось исключительно к великим митрополитам. Второй Вселенский собор[[27]](#footnote-27) создал новый патриархат - Константинопольский, новый Рим, вторую столицу империи. **Византийская церковь, так долго находившаяся в безвестности, пользовалась теми же привилегиями и была поставлена Халкидонским собором в один ряд с Римской церковью**. Затем Рим разделил патриаршество с этими тремя церквями; но когда **нашествие Магомета уничтожило Александрийскую и Антиохийскую церкви, когда Константинопольская церковь пришла в упадок, а позже даже отделилась от западной, Рим остался один, и обстоятельства сплотили всех вокруг этой церкви, которая с тех пор оставалась без соперников**.

На помощь ей пришли новые сообщники, самые могущественные из всех сообщников. Невежество и **суеверие захватили Церковь и отдали ее в Рим с повязкой на глазах и цепями на руках**. Однако это рабство не было завершено без сопротивления. Часто раздавался голос церквей, протестующих и отстаивающих свою независимость: Этот смелый голос был особенно слышен в проконсульской Африке и на Востоке[[28]](#footnote-28).

Но Рим нашел новых союзников, чтобы заглушить вопли церквей. **Князья, которых бурные времена часто заставляли шататься на троне, предлагали ей свою поддержку, если она в ответ поддержит их**. **Они предлагали ей духовную власть при условии, что она восстановит их в светской власти**. **Они отдавали ей по дешевке души в надежде, что она поможет им по дешевке расправиться с их врагами**. Иерархическая власть, которая поднималась, и императорская власть, которая падала, таким образом, поддерживали друг друга и этим союзом ускоряли свою двойную (*ред. и общую*) судьбу.

Здесь Рим не мог оказаться в проигрыше. Эдикты Феодосия II[[29]](#footnote-29) и Валентиниана III[[30]](#footnote-30) провозглашали епископа Рима "настоятелем всей Церкви"[[31]](#footnote-31). Юстиниан[[32]](#footnote-32) издал аналогичный эдикт. Эти декреты не содержали всего того, что папы пытались в них увидеть; но в те времена невежества им было легко отдать предпочтение той интерпретации, которая была наиболее благоприятна для них. Власть императоров в Италии становилась все более шаткой, и епископы Рима не смогли воспользоваться этим обстоятельством, чтобы избавиться от своей зависимости.

Но энергичные сторонники папской власти к тому времени уже вышли из северных лесов. **Варвары**, вторгшиеся на Запад и обосновавшиеся там, опьяненные кровью и насилием, должны были опустить свой свирепый меч перед интеллектуальной силой, с которой они столкнулись. Совершенно новые для христианства, не знающие духовной природы Церкви и требующие в религии определенной внешней демонстрации, **они, наполовину дикари, наполовину язычники, склонили свои головы перед первосвященником Рима**. Вместе с ними у его ног оказался и Запад. **Сначала вандалы, затем остготы, чуть позже бургунды, потом вестготы, наконец, лангобарды и англосаксы пришли, чтобы поклониться римскому понтифику**. Именно крепкие плечи сыновей идолопоклоннического Севера завершили дело возведения пастыря с берегов Тибра на верховный трон христианства.

Все это происходило на Западе в начале седьмого века, как раз в тот период, когда на Востоке поднималась власть Магомета, готового также захватить часть земного шара.

С этого времени зло не перестает расти. В VIII веке мы видим, как епископы Рима одной рукой отталкивают греческих императоров, своих законных государей, и пытаются прогнать их из Италии, а другой ласкают мэров Франции и просят эту новую силу, которая начинает подниматься на Западе, о доле в обломках империи. **Между Востоком, который она отталкивает, и Западом, который она приглашает, Рим устанавливает свою узурпированную власть.** Она воздвигает свой трон между двумя восстаниями. Напуганный криками арабов, которые, став хозяевами Испании, хвастаются, что скоро придут в Италию через Пиренеи и Альпы и провозгласят имя Магомета на семи холмах. Рим поражен дерзким Астольфом, который, во главе своих Лангобардов испускает львиный рев и размахивает мечом перед воротами Вечного города, угрожая расправой каждому римлянину.[[33]](#footnote-33). Рим, оказавшийся на грани гибели, в ужасе оглядывается по сторонам и бросается в объятия Франков. Узурпатор Пипин[[34]](#footnote-34) просит притворной санкции на свою новую королевскую власть; папство дает ему ее, а взамен заставляет объявить себя защитником "республики Бога". Пипин отбирает у Лангобардов то, что они отняли у императора; но вместо того, чтобы вернуть это, он кладет ключи от завоеванных городов на алтарь святого Петра и, поклявшись поднятой рукой, заявляет, что не для того он взял в руки оружие, а чтобы получить от Бога прощение грехов и воздать должное святому Петру за свои завоевания.

Появляется Карл Великий[[35]](#footnote-35). **В первый раз он поднимается в собор Святого Петра, благочестиво целуя ступени**. Когда он появляется во второй раз, то уже как повелитель всех королевств, составлявших империю Запада, и самого Рима.

Лев III считает своим долгом передать титул тому, кто уже обладает властью, и в 800 году, на празднике Ноэль, возлагает на голову сына Пипина корону императора Рима[[36]](#footnote-36). **С этого времени папа принадлежит к империи франков, и его отношения с Востоком прекращаются**. Он отделяется от гнилого дерева, которое вот-вот упадет, чтобы привиться к энергичной дикой поросли. Среди германских рас, которым он себя посвятил, его ждет судьба, к которой он никогда не осмеливался стремиться.

Карл Великий завещал своим слабым преемникам лишь обломки своей империи. В девятом веке гражданская власть повсеместно ослабела из-за унии, и Рим понял, что настал момент поднять голову. Когда еще Церковь могла стать независимой от государства, как не в этот период упадка, когда корона, которую носил Карл, была сломана, а ее осколки рассыпались по земле его древней империи?

В это время появились поддельные Декреталии Исидора[[37]](#footnote-37). В этом сборнике поддельных декретов пап, древнейшие епископы, современники Тацита и Квинтилиана, говорили на варварской латыни девятого века. Обычаи и конституции Франков серьезно приписывались Римлянам времен императоров; папы цитировали Библию в латинском переводе святого Иеронима, жившего через одно, два или три столетия после них; Виктор, епископ Рима в 192 году, писал Феофилу, который был архиепископом Александрии в 395 году. **Самозванец, подделавший этот сборник, старался представить дело так, будто все епископы получали свою власть от епископа Рима, который получал ее непосредственно от Иисуса Христа**. Он не только записал все последовательные завоевания понтификов, но и отнес их к самым отдаленным периодам. Папы не стеснялись пользоваться этим презренным изобретением. Уже в 865 году Николай I выбрал его в качестве защиты[[38]](#footnote-38) для борьбы с князьями и епископами. Эта бесстыдная подделка на века стала арсеналом Рима.

Тем не менее, пороки и преступления понтификов на некоторое время приостановили действие декретов. Папство празднует свое вступление за стол королей позорными пирами. **Оно продолжает опьянять себя, и его голова поворачивается среди разврата**. Именно в это время традиция помещает на папский трон девицу по имени Иоанна, которая бежала в Рим со своим любовником и, будучи схваченной в процесс, изменила свой пол посреди торжественной процессии[[39]](#footnote-39). Но не будем излишне усугублять позор двора римских понтификов. В этот период в Риме действительно царствовали брошенные женщины. Трон, претендовавший на то, чтобы возвыситься над величием королей, погряз в трясине порока. **Феодора и ее дочь Марозия по своему желанию ставили и смещали мнимых магистров Церкви Христовой, сажали на трон Петра своих любовников, сыновей и внуков**. Эти скандальные действия, которые, возможно, слишком правдивы, породили историю о Папессе Иоанне.

Рим превращается в огромный театр беспорядков, на котором самые могущественные семьи Италии борются за господство - графы Тосканы обычно оказываются победителями. В 1033 году этот дом осмеливается возвести на папский престол под именем Бенедикта Девятого юношу, воспитанного в разврате. Этот двенадцатилетний ребенок, став папой, продолжает свою невыразимую порочность[[40]](#footnote-40). Фракция избирает вместо него Сильвестра, и в конце концов папа Бенедикт, с совестью, уязвленной прелюбодеянием, и рукой, окрашенной кровью убийств[[41]](#footnote-41), продает папство одному из римских церковников.

Императоры Германии, возмущенные столь многочисленными беспорядками, очистили Рим мечом. Империя, пользуясь своими правами превосходства, **вытащила Тройную корону из трясины, в которую она попала, и спасла униженное папство**, поставив во главе его достойных людей. Генрих III в 1046 году низложил трех пап, а его палец, украшенный перстнем римских патрициев, указал епископа, которому должны были быть переданы ключи от церкви святого Петра. Четыре папы, все немцы и назначенные императором, сменяли друг друга. Когда умер понтифик Рима, представители от этой церкви явились к императорскому двору, как и посланники из других епархий, чтобы просить нового епископа. Император даже радовался тому, что папа исправляет злоупотребления, укрепляет Церковь, проводит соборы, вводит и низлагает прелатов, невзирая на иностранных монархов; папство этими притязаниями только возвышало власть императора, своего господина. **Однако допускать подобные игры было очень опасно. Сила, которую папы постепенно возвращали себе, могла быть обращена против самого императора**. Когда гадюка оправится, она может ужалить грудь, которая ее согревало. Так и произошло на самом деле.

Здесь начинается новая эпоха в истории папства. **Оно поднимается из своего унижения, и вскоре у ее ног будут князья земли**. Возвеличить его - значит возвеличить Церковь, возвеличить религию, обеспечить разуму победу над плотью, а Богу - победу над миром. Таковы его максимы[[42]](#footnote-42), и в них честолюбие находит свою выгоду, а фанатизм - свое оправдание.

Вся эта новая тенденция воплотилась в одном человеке - Гильдебранде[[43]](#footnote-43).

Гильдебранд, которого попеременно то неоправданно превозносят, то несправедливо клеймят, является олицетворением римского понтификата в его силе и славе. Он - один из тех духов истории, которые содержат в себе целый порядок новых вещей, подобный тем, что были представлены в других сферах Карлом Великим, Лютером и Наполеоном.

Лев IX подхватил этого **монаха**, проезжая через Клюни, и доставил его в Рим. **С тех пор Гильдебранд был душой папства, пока не стал самим папством**. Он управлял Церковью от имени нескольких понтификов до своего собственного правления как Григория VII. Одна великая идея овладела этим великим гением. **Он желает основать видимую теократию, главой которой будет папа, как наместник Иисуса Христа**. Воспоминания о древнем вселенском господстве языческого Рима преследуют его воображение и оживляют его рвение. Он желает вернуть папскому Риму все то, что утратил Рим императоров. "То, что Марий и Сезар, - говорили его льстецы, - не смогли сделать потоками крови, ты сделаешь одним словом".

Григорий VII не был ведомым Духом Господним. Этот Дух истины, смирения и кротости был ему чужд. **Он жертвовал тем, что знал как истину, когда считал это необходимым для своих замыслов**. В частности, он поступил так в деле Беренгера. Но дух, намного превосходящий дух обычных понтификов, глубокая убежденность в справедливости своего дела, несомненно, одушевляли его. Смелый, амбициозный и непреклонный в своих замыслах, он в то же время был ловок и гибок в использовании средств для обеспечения их успеха.

**Первым делом он занялся формированием церковного ополчения, так как должен был укрепиться перед нападением на империю**. Собор, состоявшийся в Риме, **отделил священников от их семей и обязал их полностью принадлежать к иерархии**. Закон о безбрачии[[44]](#footnote-44), задуманный и исполнявшийся при папах, которые сами были монахами, **превратил духовенство в своего рода монашеский орден**. Григорий VII претендовал на то, чтобы иметь над всеми епископами и священниками христианства такую же власть, какую аббат Клюни[[45]](#footnote-45) имел над орденом, который он возглавлял. Легаты Гильдебранда, сравнивая себя с проконсулами Древнего Рима, разъезжали по провинциям, чтобы лишить священников их законных жен, а если требовалось, папа сам возбуждал народ против женатых священнослужителей[[46]](#footnote-46).

Но главной целью Григория было освободить Рим от империи. Этот дерзкий замысел он никогда бы не осмелился осуществить, если бы не раздоры, вызванные несовершеннолетием Генриха IV[[47]](#footnote-47), и восстание немецких князей, благоприятствовавшее его исполнению. В то время папа был похож на одного из вельмож империи. Объединившись с другими великими вассалами, он создает партию в интересах аристократов, а затем запрещает всем церковникам под страхом отлучения получать от императора инвеституру[[48]](#footnote-48) на свои бенефиции[[49]](#footnote-49). Он разрывает древние узы, соединявшие церкви и их священников с властью князя, но это делается для того, чтобы привязать их всех к понтификальному престолу. **Его цель - сильной рукой сковать священников, королей и народ, превратив папу в универсального монарха**. **Только Рима должен бояться каждый священник, только на Рим он должен надеяться**. Царства и княжества земли - его владения, и все короли должны трепетать перед громом Юпитера современного Рима. Горе тому, кто сопротивляется! **Подданные освобождаются от клятвы верности**, вся страна поражается интердиктом[[50]](#footnote-50), прекращается всякое богослужение, церкви закрываются, колокола умолкают; таинства больше не совершаются, и слово проклятия доходит даже до мертвых, которым земля, по велению надменного понтифика, отказывает в покое могилы.

Папа, который с первых дней своего существования был подчинен сначала римским, затем франкским и, наконец, германским императорам, теперь был освобожден и впервые стал их равным, если не сказать, господином. Григорий VII, однако, был в свою очередь унижен; Рим был взят, и Гильдебранд был вынужден бежать. Он умер в Салерно со словами: **"Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умру в изгнании"**. Слова, произнесенные у порога могилы, кто посмеет обвинить в лицемерии?

Преемники Григория, подобно солдатам, прибывшим после великой победы, бросились, как завоеватели, на покоренные церкви. Испания, спасенная от исламизма, Пруссия, избавленная от идолов, попали в руки коронованного священника. **Крестовые походы, предпринятые по его приказу, повсеместно расширяли и увеличивали его власть**. Благочестивые паломники, которым казалось, что они видят святых и ангелов, направляющих их армии, смиренно войдя босыми в стены Иерусалима, сожгли евреев в их синагоге и, обагренные кровью тысяч сарацин, залили кровью те места, куда они пришли, ища священные стопы Князя мира. Они перенесли имя папы на Восток, где оно перестало быть известным с тех пор, как он отказался от верховенства Греков в пользу Франков.

Таким образом, все в Церкви меняется.

**Сначала это была община братьев, а теперь в ее лоне утвердилась абсолютная монархия**. Все христиане были священниками Бога живого[[51]](#footnote-51) **со смиренными пастырями в качестве наставников**; но среди этих пастырей возвысилась гордая голова, таинственные уста произносят речи, полные надменности, железная рука принуждает всех людей, малых и великих, богатых и бедных, рабов и рабынь, принять печать своей власти. **Святое и изначальное равенство душ перед Богом утрачено**, и христианство по велению человека разделено на два неравных лагеря: в одном - каста священников, осмелившихся узурпировать имя Церкви и претендующих на высокие привилегии в глазах Господа, в другом - подневольные стада, сведенные к слепой и пассивной покорности, народ, которому заткнули рот и запеленали отдав в руки гордой касты. Все племена, языки и народы христианства подпадают под власть этого духовного царя, получившего силу покорять.

1. Деизм — религиозно-философское направление, признающее существование Бога-Творца, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, Божественное откровение и религиозный догматизм. [↑](#footnote-ref-1)
2. Мф. 18:11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Кол. 2:9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Οια τις ηλιου βολη. (Hist. Eccl., ii, 3). Евсевий Кесарийский — греческий церковный историк, богослов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доктрина (лат. doctrina — «учение, наука, обучение, образованность»). [↑](#footnote-ref-5)
6. Маф. 23:8 [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Ин. 5:11 [↑](#footnote-ref-7)
8. Деян. 15:23 [↑](#footnote-ref-8)
9. 2 Фес. 2:3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Римская Кампанья (итал. campagna romana), или Кампанья-ди-Рома — низменные окрестности Рима, в регионе Лацио в центральной Италии, площадью около 2100 квадратных километров. [↑](#footnote-ref-10)
11. "Suburbicaria loca", пригородные места. См. Шестой канон Никейского собора, который Руфинус (Hist. Eccl., x, 6). И в Александрии, и в Риме соблюдается древний обычай, а именно: епископ первой ведает церквями в Египте, а второй - в пригородах. [↑](#footnote-ref-11)
12. Julian., Or. 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Клавдий Клавдиан — римский поэт, по рождению — грек из Александрии. [↑](#footnote-ref-13)
14. Claud. in Paneg. Stilic., lib. 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Eusebius, Hist. Eccl. 1. v, c. 24. Socrat. Hist. Eccl. c. 21. Cyprian, Ep. 59, 72, 75 [↑](#footnote-ref-15)
16. 1 Кор. 1:2 [↑](#footnote-ref-16)
17. Евр. 12:23 [↑](#footnote-ref-17)
18. Святое Причастие, Вечеря Господня. [↑](#footnote-ref-18)
19. 1 Кор. 15:9; 1 Тим. 3:15 [↑](#footnote-ref-19)
20. 1 Кор. 16:1 [↑](#footnote-ref-20)
21. 2 Кор. 8:1 [↑](#footnote-ref-21)
22. Гал. 1:22 [↑](#footnote-ref-22)
23. 1 Кор. 14:33 [↑](#footnote-ref-23)
24. "Ubi ecclesia, ibi et Spiritus Dei. Ubi Spiritus Dei, illic ecclesia". (Иреней.) "Где Церковь, там и Дух Божий. Где Дух Божий, там и Церковь". [↑](#footnote-ref-24)
25. См. Канон, Сардик. VI; а также Халкидонский собор, каноны 8 и 18, οεξαρχος της διοικησεωςοεξαρχος της διοικησεως, экзарх епархии. [↑](#footnote-ref-25)
26. Четвёртый Вселенский собор — вселенский собор Христианской церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне по поводу ереси Евтихия — монофизитства. [↑](#footnote-ref-26)
27. Второй Никейский собор (известный также как Седьмой Вселенский собор) был созван в 787 году в городе Никее при императрице Ирине (вдове императора Льва Хазара) и состоял из 367 епископов, представлявших в основном восточную часть церкви, и легатов папы римского [↑](#footnote-ref-27)
28. Киприан, епископ Карфагенский, говорит о святом Стефане, епископе Римском: "Ты все больше и больше будешь наблюдать ошибку того, кто пытается поддерживать дело еретиков против христиан и против Церкви Божьей... кто не держится единства и истины, которые приходят по Божественному закону... Обычай без истины есть древность заблуждения" (Epist. 74.) Фирмилиан, епископ Кесарии в Каппадокии, также говорит после середины третьего века: "Но они не во всем соблюдают то, что было передано изначально, и тщетно претендуют на авторитет апостолов..... Мы же (епископы Асийских Церквей, более древних, чем Римские) к истине присоединяем и обычай, и обычаю римлян противимся, но обычаю истины, держась от начала того, что было передано Христом и апостолом" (Cypr. Ep. 75.). Эти свидетельства имеют большой вес. [↑](#footnote-ref-28)
29. Император Восточной Римской империи. [↑](#footnote-ref-29)
30. Император Западной Римской империи. [↑](#footnote-ref-30)
31. "Rector totius Ecclesiæ" (Лидер всей Церкви). [↑](#footnote-ref-31)
32. Император Византийской империи, правивший с 1 августа 527 года. [↑](#footnote-ref-32)
33. "Ревел как лев, заявляя, что зарубит всех одним мечом" (Anastasius, Bibl. Vit. Pontif, p. 83.). [↑](#footnote-ref-33)
34. Пипин Короткий — майордом франков в 741—751 годах, а затем первый король франков из династии Каролингов. [↑](#footnote-ref-34)
35. Карл Великий — король франков с 768 года, король лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 788 года, император Запада с 800 года. Основатель империи Каролингов, «Отец Европы», впервые после падения Римской империи объединивший большую часть Западной и Центральной Европы. [↑](#footnote-ref-35)
36. "Апостолику Льву казалось, что он должен дать Карлу имя императора, поскольку тот владел самим Римом, и другими владениями, где всегда восседали цезари" (Annalista Lambecianus; ad an. 801.). [↑](#footnote-ref-36)
37. "Лжеисидоровы декреталии" — канонический памятник, созданный в IX веке, который ложно приписывался Исидору Севильскому. [↑](#footnote-ref-37)
38. Смотри Ep. ad univer. Episc. Gall. (Mansi xv.) [↑](#footnote-ref-38)
39. Папесса Иоанна, легендарная личность, женщина, якобы занимавшая в течение двух с половиной лет папский престол под именем Иоанн VIII. [↑](#footnote-ref-39)
40. "О том, насколько подлой, мерзкой и гнусной была его жизнь после того, как он достиг священства, я вспоминаю с содроганием" (Desiderius, аббат Кассино, впоследствии Виктор III. De Miraculis a S. Benedicto, etc., lib. 3, init). [↑](#footnote-ref-40)
41. "Феофилакт (Бенедикт) после многих прелюбодеяний и многих убийств, совершенных его собственной рукой" и т. д. (Бонизо, епископ Сутри, впоследствии Плезанса. Книга другу.) [↑](#footnote-ref-41)
42. Правило. [↑](#footnote-ref-42)
43. Папа Григорий VII (с 22 апреля 1073 года по 25 мая 1085 года). [↑](#footnote-ref-43)
44. Целибат - безбрачие духовенства. [↑](#footnote-ref-44)
45. Аббат Клюни был главой могущественного монастыря аббатства Клюни в средневековой Франции. [↑](#footnote-ref-45)
46. "Куда бы они ни выступили, они разносят ругательные крики, тычут пальцем, бьют кулаками. Одних калечат, других гордо убивают долгими пытками" и т. д. (Martene et Durand, Thesaurus Nov. Anecd. i, 23.). [↑](#footnote-ref-46)
47. Генрих IV (11 ноября 1050, Гослар, Германия — 7 августа 1106, Льеж, Бельгия) — германский король, император Священной Римской империи, представитель Салической династии. [↑](#footnote-ref-47)
48. Формальный юридический акт введения во владение имуществом или в должность и сопровождающая этот акт процедура. [↑](#footnote-ref-48)
49. Бенефиций: в католической церкви начиная со Средних веков до Второго Ватиканского собора доходная должность при храме, пожалованная за заслуги перед церковью. [↑](#footnote-ref-49)
50. В римско-католической церкви временное запрещение всех церковных действий и треб. [↑](#footnote-ref-50)
51. 1 Петра 2:9 [↑](#footnote-ref-51)