**Тема: Политика Рима и папства. Примеры истории**

ЧАСТЬ 1

1. Пророчество Даниила 2:40. «*А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать*»

2. ИСТОРИЯ: «*Руки республики, иногда побежденные в бою, всегда победоносные в войне, быстрыми шагами продвигались к Евфрату, Дунаю, Рейну и океану; и золотые, или серебряные, или медные изображения, которые могли бы представлять народы и их царей, были последовательно разбиты железной монархией Рима*». *Гиббон*, *Десятилетие и Падение*, *гл. 38*, *раздел 43*.

3. ПРОРОЧЕСТВО: Даниила 7:7. «*После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него*». Стих 23: «*Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее*».

4. ИСТОРИЯ: В послании Митридата царю парфян - «Не обманывай себя; римляне воюют со *всеми народами*, *государствами* и *царствами* *земли*. Разве ты не знаешь, что римляне в состоянии войны.... Разве вы не знаете, что римляне, когда их остановил океан на западе, обратили свое оружие таким образом, что, если обратиться к их основанию и происхождению, все, что они имеют, они имеют от насилия; дом, жен, земли и владения? Гнусное стадо всякого рода бродяг, без родины, без предков, они создали себя на несчастье рода человеческого. Ни божественные, ни человеческие законы не удерживают их от предательства и уничтожения своих союзников и друзей, дальних народов и соседей, слабых и сильных. Они считают врагами всех, кто не является их рабами, и особенно все, что носит имя цпрь.....». (См. Даниил 11:14.) *Rollin's Ancient History of Pontus Under the year 69*, *Hist.* *J. C*.

5. Даниила 8:24. «*и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых*» (синод. пер.). «*Сила его будет могущественна, но не от силы своей», „и будет процветать и действовать*“ (пер. с анг.). В 25-м стихе говорится: «И будет процветать ремесло в руке его» (пер. с анг.) «будет иметь успех в руке его» (синод. пер.). **Но как именно он заставит процветать ремесло (иметь успех в руке своей)? См. стих 25: «Посредством политики своей»** (KJV). Здесь объясняется весь ход римской власти, как языческой, так и папской. **И здесь же - точность Писания. Заметьте, здесь не говорится, что он сделает это *через политику*, но «через *свою* политику», показывая, что это именно *его* политика, которую он проводит**. И история покажет, что ни одна другая нация, королевство, князь или народ никогда не проводили подобной политики. Теперь мы обратимся к истории, чтобы показать эту политику.

6. В 197-6 годах до н. э. Тит Квинтий Фламинин, римский проконсул, разгромив Филиппа (сына Дометрия), царя Македонии, в битве и заключив вскоре после этого мир, положил конец македонской войне. В это время должны были состояться Истмийские игры, и ожидание того, что там будет происходить, привлекло туда невероятное количество людей и лиц самого высокого ранга, поскольку условия мирного договора не были полностью обнародованы. Вся Греция пребывала в неопределенности. Когда народ собрался на стадионе, чтобы посмотреть на игры, появляется глашатай и громким голосом объявляет: «Сенат и народ Рима, а также полководец Тит Квинтий, победив Филиппа и македонцев и *освободив от* всех гарнизонов, налогов и поборов коринфян, локрийцев, фокийцев, эвбейцев, отихот-аханцев, магнезийцев, фессалийцев и перрбийцев, объявляют их свободными и постановляют, что они будут управляться по своим законам и обычаям. «*Древняя история*» Роллина, *книга 19*, *раздел 2*

**7. В этом проявляется *его политика*, которая заключалась в том, чтобы сражаться и одерживать победы за другие народы, даже если они были совершенно чужими, только для того, чтобы дать им свободу, как они утверждали, в то время как в действительности это было сделано с явной целью получить более прочную власть над ними и над другими народами через них**»; ибо вот семь народов, которые они освободили, тут же начали распространяться среди других народов, насколько великодушными были римляне.

8. «**Имя римлян почиталось среди самых отдаленных народов земли. Самые свирепые варвары часто передавали свои разногласия на рассмотрение императора**» - Дек*. и Падение*, *гл. 1*, *ст. 11*.

9. А теперь Гиббон в нескольких словах описывает конец этой политики: «Свободные государства и города, вставшие на сторону Рима, были *вознаграждены* *номинальным* *союзом* и незаметно *погрузились* в *реальное рабство*. Государственная власть повсеместно осуществлялась министрами сената и императоров, и эта власть была абсолютной и бесконтрольной» - Дек*. и падение*, *гл. 2*, *ст. 10*.

10. Историк Роллин пишет: «Но если мы хоть немного проникнем за пределы этой бросающейся в глаза внешней стороны, то вскоре поймем, что **эта мнимая умеренность римлян была полностью основана на *глубокой политике***... Они громко заявляли о своей благосклонности к этим республикам; они сделали своей славой то, что взяли их под свою защиту, и это не имело никакого другого внешнего смысла, кроме как защищать их от их угнетателей. **И далее, чтобы привязать их к себе еще более прочными узами, они протянули им *хитроумную приманку*, я имею в виду *свободу*, которой все республики, о которых идет речь, несказанно завидовали**. Приманка была искусно приготовлена и с большой жадностью проглочена большинством греков, чьи взгляды не проникали дальше»

11. «Ничто не могло быть более мягким и справедливым, чем поведение римлян вначале. **Они действовали с величайшей умеренностью по отношению к тем государствам и народам, которые обращались к ним за защитой**..... Таким образом, их *власть укреплялась с каждым днем* и готовила народы к *полному подчинению*..... Они назначали к ним уполномоченных, чтобы разбирать их жалобы... и решать их ссоры..... Затем они с полным правом *вызывали* тех, кто отказывался прийти к соглашению; обязывали их отстаивать свои интересы перед сенатом и даже лично являться туда. Из арбитров и посредников, став *верховными судьями*, они вскоре приняли магистерский тон, смотрели на свои указы как на бесповоротные решения, сильно обижались, когда им не оказывали самого беспрекословного повиновения, и давали название мятежа повторному сопротивлению; **так в римском сенате возник трибунал, *судивший все народы и царей*, от которого *не было никакой апелляции***.» *Rollin's Ancient Hist*., *Book 91*, *Sec. 7*. *Размышления* *в разделе Ant*. *J. C. 189*.

12. **И когда папская форма получила от язычника «силу свою и престол свой и великую власть», Откр. 13:2, она получила и эту хитрую, коварную политику, которая в значительно возросшей форме всегда была характерна для этой власти**. Свидетельство тому - инквизиция, само название которой говорит обо всем, что подразумевается в пророчестве.

13. И чтобы показать, что эта власть также была «абсолютной и бесконтрольной», приведем несколько примеров. Сначала о знаменитом поединке между папой Григорием VII (Гильдебрандом) и Германским императором Генрихом IV.

14. Историк говорит: «Представительным папой этой новой эпохи был прославленный или позорный Гильдебранд, кесарь папства. Гильдебранд был плотником, но ему было суждено править королями и вельможами. Его юность была отмечена строгим аскетизмом, и с детства он был монахом. Он рано вступил в монашескую жизнь, но **часы досуга проводил в приобретении знаний, и его смелый и энергичный ум вскоре наполнился планами по укреплению могущества и величия церкви**. Маленький, хрупкий и невзрачный на вид, его удивительные глаза часто наводили ужас на зрителей. Он поднялся в Рим, стал настоящим хозяином церкви и долгое время довольствовался подчиненным положением. Папа за папой умирали, но Гильдебранд по-прежнему оставался непоколебимым, проводником и оракулом Рима. Он втайне обсуждал свои любимые принципы: безбрачие духовенства, верховенство пап, очищение церкви. Наконец в 1073 году, после смерти Александра II, духовенство в один голос избрало Гильдебранда папой. Его сразу же облачили в алую мантию, возложили на голову тиару, **и Григорий VII, плача и нехотя, водрузился на папскую кафедру**.

15. «Его возведение на престол стало сигналом к самым замечательным изменениям в характере и целях церкви. Папа стремился править человечеством. Он претендовал на *абсолютную власть* над поведением королей, священников и *народов*, а свои декреты приводил в исполнение страшным оружием анафемы и отлучения. **Он объявил браки духовенства нечестивыми, и сразу же по всей Европе разгорелась страшная борьба между узами естественной привязанности и железной волей Григория**. **До этого светские священники и епископы женились, создавали семьи и жили безупречно, как мужья и отцы, наслаждаясь супружеской и сыновней любовью**. Но внезапно все это изменилось. Женатые священники были объявлены загрязненными и деградировавшими, их заклеймили позором и бесчестием. Жены были оторваны от своих преданных мужей, дети объявлены ублюдками, а безжалостный монах, перед лицом жесточайшей оппозиции, сделал безбрачие правилом церкви. Последовали самые печальные последствия. **Несчастные женщины, униженные и проклятые, в отчаянии часто доходили до самоубийства**. Некоторые бросались в огонь; других находили мертвыми в своих постелях, жертвами горя или собственной решимости не пережить позора, в то время как монашеские летописцы ликуют над их несчастьями и с триумфом обрекают их на вечное горе.

16. Затем он запретил все мирские учреждения или назначения на епископские или другие церковные должности и объявил себя верховным правителем церковных дел наций..... **Именно против этого требования восстал император Германии Генрих IV**. Великие епископства его империи, Кельн, Бремен, Тров и многие другие, были его самыми важными феодальными владениями; и если бы он позволил властному папе управлять ими по своему усмотрению, его собственное владычество было бы сведено к тени. И вот началось знаменитое противостояние между Гильдебрандом и Генрихом - между сыном плотника и преемником Карла Великого, между императором Германии и главой Церкви». Это было зимой 1075-6 гг.

17. «Всем было ясно, что никакая физическая опасность не может поколебать железную решимость Григория; он решил смирить своевольного императора. Раскрасневшийся от победы Генрих, окруженный верными епископами и вельможами, с могучими армиями, с ничтожным презрением отказался подчиниться указам Рима. Гильдебранд призвал его предстать перед своим трибуналом и, если он откажется прийти, назначил день, в который должен быть произнесен приговор об отлучении. В ответ император собрал совет из своих немецких дворян и священников, который провозгласил низложение папы. Казалось, все христианство объединилось, чтобы сокрушить епископа Рима; женатое духовенство, симонисты и все, кто получил свою инвеституру от временных государей, присоединились к яростному обличению его узурпации. Но Григорий созвал третий собор в Латеране, и чудо или предзнаменование вдохновило суеверное собрание. С большим трепетом и торжественностью было изготовлено яйцо, на котором рельефно была изображена змея, отступающая в смертельной агонии от щита, о который она тщетно билась своими клыками. Епископы с ужасом смотрели на это диво, но Григорий истолковал его с мастерством римского авгура. Змей был драконом из Апокалипсиса; его смертельные муки предвещали триумф церкви. **Собрание охватил дикий энтузиазм, на Генриха была наложена римская анафема, его подданные были освобождены от верности, а сам король объявлен отлученным от церкви**. Действие этого духовного оружия было чудесным; власть великого императора растаяла, как туман перед ветром. Его священники сторонились его, как заблудшей души, его вельможи покинули его, его народ смотрел на него с отвращением, и Генрих остался с несколькими вооруженными последователями и несколькими верными епископами в одиноком замке на Рейне»

18. Генрих с покорностью решил искать прощения у Папы в Риме. В середине зимы в сопровождении жены, младенца-сына и одного верного слуги, имея едва ли достаточно денег, чтобы оплатить расходы на дорогу, он отправился в путь, чтобы пересечь Альпы и броситься к ногам Григория. Никогда не было более жалкого путешествия. Зима была необычайно суровой, и огромное количество снега завалило альпийские перевалы. Скользкая поверхность была недостаточно твердой, чтобы выдержать вес путешественников, и даже самые опытные альпинисты содрогались от опасностей перехода. И все же императорский отряд продолжал путь; король должен был добраться до Италии, иначе его корона была потеряна навсегда. Когда после долгих трудов и страданий они достигли вершины перевала, опасность возросла. Перед ними раскинулась огромная ледяная пропасть, настолько скользкая и гладкая, что тот, кто вступал на нее, едва ли мог избежать падения в бездну. Однако медлить было нельзя. Королеву и ее младенца-сына завернули в воловьи шкуры и потащили вниз, словно в санях; король, ползая на руках и коленях, уцепился за плечи проводников, и так, наполовину скользя, а иногда скатываясь по крутым склонам, они невредимыми добрались до равнины.

19. «Тем временем Григорий, поначалу сомневавшийся в истинном замысле Генриха, укрылся в замке Каносса, горной твердыне своего неизменного друга и союзника, великой графини Матильды.

20. «В Каноссу прибыл Генрих, павший император, прося разрешения броситься к ногам своего врага. Горьким зимним утром, когда земля была покрыта глубоким снегом, он подошел к воротам замка и был впущен в первый из трех плах, приютивших Григория и Матильду. Одетый в тонкое белое льняное платье, одеяние кающегося, с босыми ногами и непокрытой головой, король весь день ждал во внешней куртине открытия ворот, которые должны были впустить его к Григорию. Но неумолимый папа позволил ему дрожать от холода. И на второй, и на третий день Генрих, как проситель, стоял перед воротами замка и, голодный, озябший, удрученный, просил принять его, но тщетно. Зрители, наблюдавшие за его унижением, были тронуты состраданием, и все сердца, кроме сердца Григория, смягчились по отношению к кающемуся королю. В конце концов Генрих был допущен к сострадательной Матильде, упал перед ней на колени и стал просить ее о милосердном вмешательстве. Григорий внял ее мольбам, и папа и его законный повелитель, которого он подчинил себе, встретились на знаменательной беседе. Высокий, величественный, с босыми ногами и в покаянном одеянии, надменный Генрих в ужасе и раскаянии склонился перед маленьким и слабым седовласым стариком, который сделал *королей* *слугами* церкви.

21. «**Генрих подписался под каждым условием, выдвинутым папой: повиновение церковному закону, полное подчинение папе, даже отказ от королевства, если такова будет воля Григория**. На этих условиях он получил отпущение грехов и с опущенными глазами и сломленным духом вернулся, чтобы встретить почти презрительные взгляды своих германских и лангобардских вождей.

22. «Не успел Генрих покинуть Каноссу, как внезапно оправился от той странной моральной и умственной прострации, в которую повергли его духовные искусства его противника. Он снова стал королем, он в горьких выражениях осуждал суровость и гордость Григория; его лангобардские вожди собрались вокруг него и побуждали его к мести, в то время как Матильда торопила папу, опасаясь за его жизнь, вернуться в неприступные стены Каноссы.»

23. Гильдебранд незадолго до своей смерти «дал всеобщее отпущение грехов всему роду человеческому, исключая только Генриха и его соперника-папу». Он умер 25 мая 1085 года, завещав своим преемникам принцип, согласно которому епископ Рима является верховной властью на земле.»

24. «Эта идея никогда не была утрачена его преемниками, ... но ее полное развитие можно проследить главным образом в характере Иннокентия llI. Из всех епископов Рима Иннокентий ближе всего подошел к завершению великой идеи Григория. Он был истинным вселенским епископом, низлагающим королей, попирающим народы, уничтожающим ересь огнем и мечом, неумолимым для своих врагов, ужасным для друзей - воплощением духовного деспотизма и гордыни. В 1198 году, в возрасте тридцати семи лет, в полном расцвете сил, Иннокентий взошел на папский престол..... Однако его безжалостная *политика* наполнила Европу кровопролитием и горем. Он вмешался в дела Германии, и в течение десяти лет, с небольшими перерывами на перемирие, счастливая земля была охвачена гражданской рознью. Он сверг своего врага, императора Оттона, и посадил на германский трон Фридриха II, наполовину неверного, наполовину сарацина, последнего из Генштауфенов, который железной рукой управлял Римом и Италией. Но именно во Франции и Англии деспотическая власть церкви ощущалась в наибольшей строгости, и оба эти могущественных королевства были приведены к покорности воле проницательного итальянца.»

ЧАСТЬ 2

25. А теперь мы можем с любопытством обратить наше внимание на поединок между Иннокентием III и Филиппом Августом Французским, не менее примечательный, чем поединок между Гильдебрандом и Генрихом. Он продолжает: «Франция в 1200 году управлялась твердой рукой развратного, своевольного, но энергичного Филиппа Августа. После смерти своей первой жены, Изабеллы из Хайно, Филипп решился на второй брак. Наслышанный о редкой красоте, длинных светлых волосах, мягких манерах Ингельбурги, сестры датского короля, он послал требовать ее руки. Датчанин дал согласие, и прекрасная принцесса отплыла во Францию, не подозревая о длинной череде горестей, которые ожидали ее в этой южной стране. Свадьба была отпразднована, королеву короновали, но с этого момента Филипп с содроганием отстранился от своей невесты. Никто не мог назвать причину, да и сам король никогда не раскрывал ее. Одни говорили, что он был под влиянием демона, другие - что он околдован. Но несомненно то, что он бледнел и содрогался при виде нежной и прекрасной Ингельбурги, что он ругал ее с особой силой и что он пожертвовал миром своего королевства, гостеприимством своего народа и чуть ли не самой короной, вместо того чтобы признать своей женой ту, которая была для него всем - нежностью и любовью. **Во что бы то ни стало он решил добиться развода, и покорное духовенство Франции вскоре удовлетворило его желание под предлогом того, что злополучная пара находилась в пределах степени кровного родства, установленной церковью**. Брак был объявлен расторгнутым. Когда несчастной королеве-страннице принесли весть о ее унижении, она воскликнула на своем ломаном языке: «Злая, злая помеха! Рим, Рим! Филипп, навсегда избавившись, как он, несомненно, считал, от своей датской жены, начал искать ей преемницу. Три знатные дамы Франции, однако, отказались от его предложений, не доверяя его переменчивым привязанностям; четвертая, графиня, дочь герцога Меранского, оказалась более смелой и была вознаграждена необычным постоянством. Прекрасной Агнессе Филипп отдал свое сердце, свою руку, свое королевство. Его любовь к ней доходила почти до безумия. Далее он терпел анафемы церкви, ненависть своего народа, ропот лиц, триумф врагов..... Однако судьба королевы-соперницы была печальна. Ингельбурга, попав в беду, обратилась в Рим; ее брат, король Дании, настаивал на ее требовании к папе; поэтому Филипп, разгневанный ее упрямством, обошелся с ней с необычайной жестокостью. Ее перегоняли из монастыря в монастырь, из замка в замок, чтобы заставить отказаться от своего обращения; ее молитвы и мольбы были... встречены с холодным пренебрежением, и она, которая должна была стать королевой Франции, была самой презираемой женщиной в стране».

26. Теперь она наконец обрела защитника. Иннокентий, вскоре после своего ...иона, решил вмешаться в это дело, чтобы воздвигнуть величие своего престола на несчастьях двух несчастных жен и наглого короля..... Папа отправил во Францию легата с наказом Филиппу выдать красавицу Агнессу и получить обратно ... датчанина. Если он не выполнит приказ своего духовного отца в течение тридцати дней, на Францию будет наложен интердикт, а грех государя будет возложен на его нерадивый народ. Филипп, не устрашенный, а презрительно отнесся к посланию Иннокентия; тридцать дней истекли, и роковой приговор был произнесен. Впервые в истории Франции он решился нанести духовное порицание целому народу; ведь интердикт *закрывал врата рая для человечества*. На всю прекрасную и процветающую Францию опустился внезапный мрак. Церкви были закрыты, а богомольцы изгнаны из их дверей; прекратились религиозные обряды; в церкви не заключались браки... тела умерших не принимали на освященной земле, а выбрасывали на испорченный воздух; крещение и святое соборование (елееосвящение) были единственными разрешенными службами, а голос молитвы и хвалы прекратился по всей стране; и французы вместе с правительством оказались осуждены на продажное горе за грех Филиппа и прекрасной ...ф Меран.

27. Филипп пытался предотвратить исполнение интердикта, наказывая духовенство, которое подчинялось ему; и он поклялся, что скорее потеряет половину своего королевства, чем расстанется с Агнессой. Но Иннокентий принудил священников к послушанию. Под влиянием духовных страданий Франция взбунтовалась, и король был вынужден покориться. ***Я стану магометанином*», - кричал он в гневе**. *Счастлив Саладин*, *над которым нет папы*». Агнесса тоже написала трогательное письмо Папе, в котором заявила, что ей не важна корона, а важен муж, которому она отдала свою любовь. «Не разлучайте меня с ним». Но Иннокентий не сдавался. Агнесса была оторвана от мужа и своей любви и заключена в одинокий замок в Нормандии, где ее временами видели бродящей по крепостным стенам с диким жестом и взъерошенными волосами, лицо ее было бледным, а из глаз текли слезы; а потом ее больше не видели. Ингельбурга также не была более счастлива. Она была проведена целым отрядом итальянских священников в объятия своего ненавистного мужа, и, будь то ведьма или женщина, Филипп был вынужден публично принять ее как свою жену. **Франция ликовала, ибо интердикт был снят; звон колоколов возвестил о возвращении духовного мира; с распятий и образов сняли занавески; двери церквей распахнулись, и радостная толпа верующих хлынула в святые здания, куда их *семь месяцев* строго не пускали**. Однако королеве Франции эти перемены принесли мало радости».

28. «Папа теперь обратил свое духовное оружие против Англии и вскоре низвел это могущественное и независимое *королевство* до состояния *вассала Римского собора*. На троне теперь восседал Иоанн, самый злой и подлый из английских королей. Его жизнь была запятнана почти всеми формами разврата и преступлений; он убил своего племянника Артура и узурпировал его корону; он не уклонялся ни от каких преступлений, и его подданные смотрели на него с ужасом и отвращением; Филипп отнял у него все его континентальные владения, и его трусость была столь же заметна, как и его пороки. Однако Иоанн всегда оставался *любимым сыном церкви*, а Иннокентий продолжал бы оставаться его союзником и другом, если бы внезапная ссора не сделала их на мгновение злейшими врагами. Достаточно сказать, что Иннокентий претендовал на право контролировать выборы архиепископов Кентерберийских, а Иоанн воспротивился его притязаниям. Папа применил инструмент, который был столь эффективен против Франции; в 1208 году на Англию был наложен интердикт, и в течение *четырех лет* ее церкви были закрыты, мертвые брошены на неосвященную землю, а вся религиозная жизнь подавлена роковым проклятием. Однако Иоанн сопротивлялся клерикальному обидчику с большей настойчивостью, чем Филипп, и даже вынес окончательное наказание в виде отлучения от церкви, и только **когда Иннокентий передал Англию Филиппу, а тот подготовил значительную армию для вторжения в его новые владения, мужество Иоанна пошатнулось.** **Полный ненависти к папе и религии, он, как говорят, решил стать *магометанином* и отправил послов к халифу Испании и Африки *с предложением принять* веру Корана в обмен на материальную помощь; далее рассказывается, что культурные магометане с презрением отвергли авансы христианского отступника**. Действительно, моральное достоинство христианства было настолько низко под папским правлением, *настолько деспотичной была эта власть*, что из трех великих правителей христианства этого периода Фридрих II подозревался в предпочтении *Корана* Библии, а Филипп Август и Иоанн, как полагают, испытывали желание принять догматы арабского самозванца; и все трое, несомненно, были объектами презрения для культурных арабов Багдада и Кордовы.» *Исторические исследования*, *статья*, *Епископы Рима*.

29. Эти примеры послужат для того, чтобы показать, насколько совершенно исполнилось пророчество об этой силе. И ему никогда не удалось бы возвыситься до того места, где он властвовал с такой абсолютной властью и погрузил всю Европу в такую страшную глубину суеверного ужаса, если бы не то, что «истина [Слово Божье, Библия] была повержена на землю». Даниила 8:12; Иоанна 17:17. Ибо как «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» Псалом 118:130, так и отнятие его вызвало этот ужас великой тьмы, окутавшей Европу на века. Именно в эти долгие изнурительные годы, как мы узнаем из той же работы, «ни одному мирянину не разрешалось иметь Библию». Тот, кто читал свою Библию, подлежал сожжению». Чтение или изучение Писания было самым смертоносным преступлением». *Id.* *Искусство* *Лойола и иезуиты*. «В течение многих веков Писание было скрыто на мертвом языке, охранялось анафемами священников от посторонних глаз и в виде рукописей стоило так дорого, что было доступно только богатым людям. **Библия стоила столько же, сколько земельное поместье**; величайшие университеты, богатейшие монастыри едва ли могли приобрести хоть один экземпляр». *Id.* *Искусство* *Гугеноты*.

**30. Наконец Лютер поднялся, схватил Библию и с помощью мощной помощи печатного станка залил Европу ее славными лучами**. Вхождение слов Твоих, Господи, дало свет, и в этом свете цари, народы увидели ужасное чудовище, благоволящую блудницу, которая «залила Европу и Азию кровью», и обратились с яростью против нее, «разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Откровение 17:16, 17. Суд свершился, они отняли у него владычество, чтобы поглотить и уничтожить его до конца, Даниила 7:26, и здесь мы приводим его и ее сетования через одного из его кардиналов (Маннинга): «Что вы видите в настоящее время? Наместник Христа славно правил Церковью в течение тридцати лет, за это время он стал жертвой всех антихристианских и антисоциальных революций того времени, и даже сейчас он морально является узником в своем дворце. Он *лишился* *всех своих материальных благ*. У него *нет ни армии*, ни земель, ни *угодий*, ни *территории*». Эти слова из газеты *«Католического часового»* из Портленда, штат Орегон, за октябрь или ноябрь 1877 г.

31. Следующая заметка взята из *«Христианского союза»:* «Едва успел разойтись Вселенский собор [1870 года], как вся структура его [Пия IX] временной власти рассыпалась в прах под его ногами. Другие потери последовали быстро. Во Франции его католическое величество, Луи Наполеон, был свергнут еретиками. В Италии церковное имущество было продано короной. Монастыри были закрыты по закону. Братства были рассеяны. **В Австрии верный сын церкви Франциск Иосиф заключил союз с отлученным от церкви Виктором Эммануилом и еретиком Вильгельмом против ультрамонтанов, во главе которых стоял папа**. В Германии не только корона надета на корону, но и сама святая церковь разорвана на две части». Откровение 17:6: «*Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим*». «Римские епископы залили Европу и Азию кровью». *Дек. и осень*, *гл. 45*, *раздел 22*.

32. Даниила 7:21 и Откровение 13:6: «*Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». «И отверз он уста свои для хулы на Бога*». «*и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени*» Даниила 7:25.

33. «Папы преуспели в подчинении королей и императоров; теперь они использовали их для подавления народа**. Иннокентий III побудил Филиппа Французского к яростному крестовому походу против альбигойцев на юге**; среди всеобщей резни мужчин, женщин и детей эта нежная секта *утонула*, *чтобы никогда больше не появиться*. **Доминик изобрел или расширил инквизицию, и вскоре во всех странах зрелище пылающих еретиков и замученных святых услаждало взоры римского духовенства**. **Над мятежными королями папы держали угрозу интердикта, отлучения или низложения**; народу же они предлагали только покорность или смерть. Инквизиция была их средством борьбы с апостасийными ересями Германии, Англии, Испании - простым лекарством от инакомыслия или реформ. Оно казалось действенным. **Альбигойцы были истреблены**. **В городах Италии вальденсы перестали быть известными**. Лоллардизм скрылся в Англии; христиане Писания в каждой стране, которые отказывались поклоняться изображениям или поклоняться Деве, исчезли из виду; господство Рима было обеспечено над всей Западной Европой

34. «И все же одно пятно осталось на честной славе, казалось бы, объединенного христианства. В пределах самой Италии существовал народ, для которого месса все еще была тщетным идолопоклонством, реальное присутствие - папской басней; который энергично сопротивлялся всем нововведениям, и чьи простые обряды и древняя вера были старше, чем само папство... Но в пятнадцатом веке папы и инквизиторы обратили свои злобные взоры на простых пьемонтцев (Пьемонтские вальденсы) и приготовились истребить огнем и мечом альпийскую церковь».

35. «И вот началась четырехвековая война, самая замечательная в летописях Европы. На одной стороне стояли жители долин - бедные, скромные, немногочисленные. Гонимые к сопротивлению своими безжалостными врагами, они брались за оружие с неохотой; **они сражались только ради безопасности; они плакали над павшими**. **На протяжении четырех столетий против уединенных долин велся почти непрерывный крестовый поход**. Нередко папские легионы во главе с инквизиторами проносились над пологим ландшафтом Лучерны, изгоняли жителей пылающих деревень в пещеры на горах и почти вместе с сернами паслись на диких травах среди ветреных скал. Но непоколебимый народ все равно не отказался от своей веры..... Псалмы Давида, воспетые в пронзительных мелодиях Водуа (Вальденсов), эхом разносились над сценами грабежа и резни в опустевших долинах; апостольская церковь жила нерушимо, венец неких пронзающих небеса Альп».

36. «**Они цеплялись за свои горы, за свою нравственную чистоту и веру**. Поколение за поколением, подвергаясь жестоким испытаниям, не поддаваясь искушениям, никогда не колебались в своей решимости. Война четырех веков за свободу совести, за свободу поклоняться Богу была принята юными Вальденсами как их благороднейшее наследие».

37. «Папа Иннокентий VIII, человек редкой доброжелательности, по словам римских писателей, и преданный любитель христианского союза, решил (1487) украсить свое правление полным уничтожением ереси Вальденсов. Он издал воззвание, призывающее всех верных королей, князей, правителей в крестовый поход против детей долины..... Но вечные преследования продолжались».

38. В сентябре 1560 года на папский престол сел папа Пий IV. «Неисчислимые мученичества теперь наполнили долины вечным ужасом. Невозможно описать, почти бесчеловечно вспоминать о зверствах папских гонителей. Ни пол, ни возраст, ни невинность, ни красота, ни молодость не смягчали их бесстрастных сердец..... Папские войска вошли в долины, возбужденные священниками и иезуитами до беспримерного безумия. Таких жестокостей, таких преступлений не совершалось на земле ни раньше, ни позже; французская революция - лишь слабое сравнение; пытки Диоклетиана или Деция могут приблизиться к их реальности. **Нежные, интеллигентные и культурные Вальденсы попали во власть банды демонов**. **Их главная ярость была направлена на женщин и детей**. Младенца отрывали от материнской груди и бросали в пылающий костер; мать закалывали и оставляли умирать в безжалостной агонии. Часто мужа и жену связывали вместе и сжигали на одном костре; часто опытные матроны, воспитанные в утонченности и простоте, были разрублены на куски папскими солдатами, а их безголовые туловища оставлены непогребенными на снегу. Были предприняты всеобщие поиски В. **Заходили в каждую пещеру, посещали все скалы, где не было опасности сопротивления; тщательно исследовали каждый лес**. Когда их находили, молодых или старых, их гнали из укрытий по заснеженным холмам и сбрасывали с крутых скал в глубокие овраги. **Не было ни одного утеса, где не было бы своего мученика; не было ни одного холма, на котором не пылал бы огонь преследователей**. В истории Леже, напечатанной в 1669 году, сохранились грубые, но энергичные гравюры злобных пыток, которым папские солдаты подвергали его соотечественников. Там, в альпийском уединении, среди покрытых снегом вершин ветреных холмов, видны умирающая матрона; замученный ребенок; преследователь, гоняющий свои жертвы по ледяным полям; девственные снега, покрытые кровью загубленной невинности; испуганные люди, взбирающиеся все выше и выше по высочайшим Альпам, радуясь, что живут вместе с орлом и серной, над яростью преследующего человека. «Папа аплодировал; герцог Савойский радовался резне в долинах. Иезуиты воспевали благодарственные молебны в разрушенных деревнях. Капуцины восстановили свой монастырь. Римская церковь властвовала над залитыми кровью пустошами.

39. «Теперь у Вальденсов не было больше надежды. С 1655 ("Пьемонтскаю Пасха") по 1685 год они терпели все унижения и все жестокости, какие только могли учинить злобные священники».

40. «Наконец в 1685 году наступил тот роковой период, который так долго с триумфом ожидали туринские иезуиты, когда голос христианской молитвы и хвалы больше не был слышен в долинах. **Этот удивительный народ на протяжении шести веков пережил враждебность папства; но теперь альпийская церковь казалась вычеркнутой из бытия**..... Теперь их постигло страшное наказание. Папские солдаты пронеслись по долинам, взяли в плен почти все население и увезли их в подземелья Турина. Четырнадцать тысяч человек были заперты в тесных застенках. **Последствия были такими, что могли бы тронуть сердца Диоклетиана и Деция, но для иезуитов и Рима они были лишь источником безумной радости**..... Среди них свирепствовали болезни; пришел мор, и из *четырнадцати* тысяч святых, последователей Христа, только *три* тысячи вышли, истощенные и бледные, из своих шумных подземелий. Одиннадцать тысяч погибли, чтобы удовлетворить злобу Рима.

41. «В страшную зиму 1686-87 годов, когда Рона замерзла до дна, а Альпы …

42. Паписты погнали уцелевшие остатки пленников через обрывистые перевалы горы Сенис. Старики, больные, женщины, дети, раненые и потерявшие сознание, нетвердыми шагами карабкались по хилым снежным завалам и пробирались вперед к протестантской Генуе. **У многих не было одежды, чтобы прикрыть их; все были слабы от голода**. Дорога была усеяна телами тех, кто погиб в пути. Оставшиеся в живых люди спускались по швейцарской стороне гор, бледные от голода и холода; некоторые погибли, приблизившись к границе дружественной территории, другие задержались на некоторое время и умерли в домах швейцарцев. Но жители Генуи, видя, как печальная процессия приближается к их городу, с великодушным энтузиазмом бросились принимать изгнанников в свои объятия. **Когда изгнанники вошли в город, они запели псалом гонимого Израиля «Боже, за что Ты изгнал нас?» серьезным печальным голосом и меланхолично оплакивали гибель своей отступнической церкви**.

43. «Теперь в безмолвных долинах царил мир; деревни были без жителей, дома без семей, церкви больше не наполнялись красноречием мольбы. И таким образом в 1689 году, казалось, навсегда исчезла эта освященная раса, это собрание верных, над чьей исторической карьерой всегда висел безупречный ореол идеальной чистоты» *Исторические исследования*, *Искусство*. «*Вальденс*ы».

**44. История альбигойцев и гугенотов была бы лишь повторением этих ужасов**. Тот же автор говорит в примечании: «Рассказ о гонениях слишком ужасен, чтобы его повторять, слишком ужасен, чтобы его помнить». И когда сэр Сэмюэл Морланд был послан Кромвелем к Туринскому двору, чтобы выступить против этих бесчинств, он сказал им, что «ангелы были в ужасе, люди поражены, а земля покраснела от страшного зрелища». Конечно, он «измучил святых Всевышнего».

45. Откр. 13:2 «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть».