Доклад епископа Ейского и Тимашевского Германа на

VI Михайло-Архангельских духовно-образовательных чтениях

«Молодёжь: свобода и ответственность»

Всечестные отцы, уважаемые педагоги, казачество, дорогие братья и сёстры! Я рад приветствовать всех участников VI Михайло-Архангельского духовно-образовательного форума!

Слово «свобода» сегодня одно из самых популярных. Мир много тысяч лет борется за свободу. Человек хочет быть независимым, поэтому за свободу умирали и продолжают умирать.

Противоположное по смыслу слову «свобода» есть слово «рабство» - это социальное явление с тотальным ограничением [прав человека](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0), его свободы, личной неприкосновенности, принуждением к подневольному труду.   В настоящее время рабство официально запрещено во всех государствах мира (последней отменила рабство [Мавритания](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) в [1981 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)). В Европе рабство запрещает [Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4).

Под свободой каждый понимает что-то свое: это и свобода жить своей жизнью, и свобода от общественного мнения и предрассудков, и, вообще, свобода от какой-либо зависимости. Существует ли свобода сама по себе, свободаот **чего** и **для чего?** Об этом мы сегодня будем говорить, рабы Божии, на наших епархиальных духовно-образовательных Чтениях.

Свобода - одно из ключевых понятий Нового Завета. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1), — говорит апостол Павел. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иак. 2:12), — говорит апостол Иаков. Цитаты эти можно умножать и умножать.

 В рамках европейской истории до начала XVIII века свобода понималась как свобода во Христе, а после наступления эпохи Просвещения её начинают понимать как свободу от Христа, от религиозных и нравственных норм и даже как свободу против Христа. В связи с этим у христиан и нехристиан стали возникать острые дискуссии, взаимные обвинения в несвободе, хотя для обеих сторон свобода – величайшая ценность человеческой жизни.

Французская революция на всю последующую историю мира наложила свой отпечаток. Всеобщее избирательное право, террор, чистки внутри стана победителей, эмиграция «бывших», экспроприация, закабаление только что «освободившегося» народа новой революционной аристократией... Все это есть некая матрица многих, последовавших затем, революций.

Но и без революций жизнь в Европе, а вслед за ней в прочих частях света, несколько столетий движется под знаком борьбы за свободу. Это может быть национально-oсвободительное движение, при котором борющимся субъектом является народ, а целью — государственная независимость.

Однако не эти большие вопросы притягивают к себе главное внимание. Мир глобализируется, то есть скрепляется тысячами небывалых доселе связей экономического, политического и культурного характера. Национальная борьба превращается в удел «окраин» и третьего мира, то есть народов, не нашедших еще своего места в истории, а, следовательно, пытающихся это место определить и занять.

«Займитесь любовью, а не войной!» — кричали хиппи. «Свободу Кубе!» — кричали советские демонстранты. «Будьте по-настоящему свободны!» — призывают нас операторы мобильной связи. Это, конечно, не полный перечень примеров.

И всем без объяснений должно быть понятно, что если один человек считает, что он свободен выбирать себе пол, а другой цитирует слова апостола: «стойте в свободе» (Гал. 5:1), то речь здесь идет не об одном и том же. В слове «свобода» заложена глубина и разнообразность смыслов.

В наши дни слово «свобода» звучит чаще всего с социально-политическим пафосом. Современное общество считает свободу саморазумеющимся понятием и непременным правом каждого человека, для достижения которой есть разные пути достижения. К примеру, политический и экономический. Сторонники этого мнения считают, что свободу человеку могут дать только хорошие законы и большие деньги. Любые мысли, слова, действия направлены у этих людей на преумножение счетов в банке. Эти люди не свободны - количество денег их поработило. Другие выбирают наслаждение - удовольствие от еды, общения с противоположным полом, в лучшем случае – от произведений искусства или красот природы. Для третьих зависимость - это общественное мнение. Кто-то из них реализует себя в политике, кто-то старается попасть на все телеканалы или вести свой блог в Интернет, а если такой возможности нет, выкладывают каждый свой шаг в Социальных Сетях. Это также варианты зависимости.

 Могут ли законы действительно сделать свободными людей, не знающих себя, не желающих искать смысл собственного существования? Нет такого в жизни закона, который может сделать глупца мудрецом. Нет таких политических партий, которой бы это удалось сделать. И нет таких людей, которым бы законы мешали заниматься самопознанием, чтобы освободиться от рабства перед собственными страстями, освободиться от жадности и тщеславия, от глупости и самообмана. Видел ли кто из вас человека, который стал свободным, оставаясь жадным, а точнее – оставаясь рабом собственной жадности? Или рабом своего тщеславия?

Надо поразмыслить о том, где искать свободу для себя лично и своих близких, чтобы не стать обманутым, не стать рабом своих слабостей, не погибнуть в сражении, цель которого изначально ложная. На пути к настоящей свободе ничто не помешает: ни власть, ни законы, ни богатство или отсутствие денег.

Жителем «нового человечества» всегда должен быть «новый человек». Изменение же человека и приведение его в соответствие с новыми реалиями всегда проходит под знаком «свободы». Революционерам прошлого, например, было необходимо эмансипировать, т. е. освободить женщину, эту хранительницу очага и носительницу традиционного мировоззрения.

***Kinder, Küche, Kirche ([***[***ˈkɪndɐ ˈkʏçə ˈkɪʁçə***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82)***], киндер, кюхе, кирхе; с***[***нем.***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)***— «***[***дети***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA)***,***[***кухня***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29)***,***[***церковь***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C)***»), или 3 K, —***[***немецкое***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)[***устойчивое выражение***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC)***, описывающее основные представления о***[***социальной роли***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)***женщины в***[***германской***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)***консервативной***[***системе ценностей***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)***.***

Освобождение заключалось в том, что детей (kinder) у нее забирали, храмы (kirche) закрывали, а саму ее выгоняли с кухни (kuche). Куда? В общество себе подобных, тех, у кого также отняли традиции. Женщина без детей и веры, оказавшаяся на улице, скорее всего, сделается уличной. Как только это произойдет, сразу можно приступать к строительству «будущего». Человеческий материал готов.

Апостол Павел в Послании к Тимофею рисует психологический портрет человека будущего: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы...» (2 Тим. 3:1—4).

Для того чтобы человек повсеместно стал таким, нужно дать ему больше прав, параллельно снимая обязанности. Нужно еще дать ему свободу говорить все, что на ум взбредет, но не учить его думать. Пусть мир задыхается в ненужных словах и пусть это называется свободой. Нужно научить человека оспорить у Господа Бога право творить, и попробовать сотворить себя самого заново.

Это «творение заново себя самого» будет, по необходимости, процессом нанесения себе увечий или даже — самоубийством. Это тоже будет восприниматься как одно из проявлений свободы: «Мое тело. Моя жизнь. Что хочу с собой делать, то и делаю». Таким образом, сладчайшее евангельское слово превращается в ширму, за которой творится постыдное. То есть именно в то, против чего предостерегал апостол Петр. Он говорил, чтобы мы «употребляли свободу не для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Пет. 2:16).

Человечество ухитрилось употребить свободу именно для творения зла, а само словосочетание «раб Божий» многие отвергают, как унизительное для раздутого самолюбия. Один из читателей обратился в православный журнал «Фома», где пишет редактору о том, что ему «…трудно принять Православную Церковь. Почему православные называют себя «**рабами** Божьими»? Как может нормальный, вменяемый человек так унижаться, считать себя рабом? И как прикажете относиться к Богу, который нуждается в рабах»?

К сожалению, многие не понимают, что выражение «раб Божий» не имеет никакого отношения к социальному институту рабства. Когда человек говорит о себе: «я раб Божий», он выражает свое религиозное чувство. И если социальное рабство в какой бы то ни было форме – это всегда несвобода, то религиозное чувство свободно по определению. Ведь человек сам волен выбирать, верить ему в Бога или нет, исполнять Его заповеди или отвергать. Если я верю во Христа, то становлюсь членом семьи – Церкви, Главой Которой Он является. Если я верю в то, что Он – Спаситель, я не могу уже относиться к Нему иначе, как с уважением и трепетом. Но, даже став членом Церкви, став «рабом Божьим», человек все равно остается свободен в своем выборе. Достаточно вспомнить, например, Иуду Искариотского – ближайшего ученика Иисуса Христа, который реализовал такую свободу, предав Своего Учителя.

Сегодня многим совершенно не ясно, что «рабство у Бога» есть свобода от греха, а свобода от рабства Божия есть порабощение всякому греху и нечистоте. Мы хвалимся свободой, утопая в беззакониях.

Новый Завет устами апостола Павла говорит: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». (Гал 5:13). Однако свобода ограничена естественными нормами. Если человеческая свобода подталкивает человека выйти за рамки нормы, за грани Божественного замысла, то мы видим бедствие и уродство. Мы пытаемся изменить геном, чтобы получить не человека, но автомат, который будет действовать по определённой программе. Это, по сути, рабство в будущем, не попадающее под юридические законы. Пифагор назвал мир - «космос» - красота. Но современное общество извращает эту красоту. Сейчас активно пропагандируется неряшество — грязныезасаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или рубашки разной длины или застегнуты не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы или неправильно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды.

Мы дружно по собственной воле идём в царство такого рабства, которого в истории не было. Почему увлекает людей свобода? Потому что ошибочно под свободой разумеют произвол, а не свободу. Два человека сошлись - они уже не свободны, они уже ограничивают друг друга. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Весь мир материально ограничен: температурой, водой, воздухом, климатическими условиями. Свободу не следует путать со вседозволенностью. Она предъявляет определенные требования и накладывает ограничения. Дети хотят освободиться от установленных родителями правил. Молодежь мечтает о свободе от ограничений, неизбежных при учебе. Взрослые хотят освободиться от уз супружеской верности. Другие тщательно оберегают свою свободу от обязанности каждый день ходить на работу. Но это не та свобода и не та воля, к которой мы призваны. Звезды не вольны покинуть свои орбиты и блуждать во вселенной. Поезда не вольны оставить рельсы и проехаться по холмам. Самолеты не вольны оставить предписанный им курс: их безопасность зависит от четкости, с которой пилот выполняет инструкции. "Нет ни одной области жизни, где свобода означала бы свободу от законов. Чем бы мы ни занимались, для того чтобы познать свободу, мы должны принять иго рабства. Музыкант должен почитать законы гармонии, если хочет войти в мир прекрасных звуков. Архитектор должен смириться с деспотией закона земного тяготения, иначе на свет появится не дом, а куча мусора. Насколько свободен человек, презирающий законы сохранения здоровья? Во всех этих областях нарушение законов несет увечья, их соблюдение - свободу". (амер. контр-адмирал Джеймс Эдвард Джоуэтт).

Так существует ли в нашем мире свобода? Христианство отвечает на этот вопрос. Свободен только тот человек, чей разум не порабощён страстями. Молодёжь, смотря телевизор, погрузившись в интернет, очень часто заражает свои души, наполняет их грязью. Подростки хотят попробовать всё, забывая, что это подобно кислоте, другим веществам, которые могут навредить: употреблять их нельзя! Христианин знает, где место заражено, где душа может наполниться грязью. Другие не знают и идут, потому что зло преподносится под видом добра и свободы.

Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы выдаются за эталоны моды и поведения, считает Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности. Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, ущемляют чью-то свободу и обязательно влекут за собой психические деформации. По убеждению Медведевой, происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности молодого поколения. Гадости, ядовитые для нравственности человека, для его психики подаются в очень красивых «гуманистических уловках» – как свобода для молодёжи.

Если не будет верного представления о свободе, то мир уничтожит сам себя. Произвол, свобода страстей уничтожит самого человека. Страсть – это страдание, страсть – это то, что разрушает человека. И свобода этого разрушительного действия приведёт к гибели человека.

Церковь говорит нам о том, **что** такое свобода истинная, а не тот обман, который называют свободой. Надо противостоять либерализму в области морали, этики, т.к. это убийственно для человека и общества. Надо знать, что тот человек, который порабощён страстями, является очень лёгкой жертвой любого преступления.

Нет свободы там, где грех. Пусть где-то гремит музыка и хохочут люди, пусть там льются рекой дорогие напитки, пусть там одеты красиво и живут роскошно. Если там есть грех, если там греха не то что не стыдятся, но хвалятся им, то нет там свободы, но есть лишь рабство тлению.

Прельстился Лот на содомские красоты и поселился там, где пейзажи прекрасны, как Рай, но люди ужасны, как демоны. Не успели дочери замуж выйти, как пришлось ему бежать оттуда, чувствуя спиной и пятками жар уничтожаемого города.

 Моё глубокое убеждение, что значимость свободы нигде, ни в одном религиозном или философском учении не раскрыта так глубоко и сильно, как в христианстве – религии любви и свободы. Эти ценности не просто декларируются, но к ним проложен путь. Вспомните слова Христа: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:31-32).

Свобода от греха есть подлинная свобода, и этим правильным пониманием глубинного ее смысла христианам нужно уравновешивать социально-политический контекст. Иначе за разговорами о свободе печати и собраний утратится самый важный смысл этого понятия, и человек будет снаружи свободен, а внутри порабощен и связан. Несчастен такой человек, и нет в нем ни света, ни радости. Есть у него и избирательное право, и работа, и жилье. Есть у него даже возможность путешествовать, читать, встречаться с друзьями. Он и сыт, и одет, и миллионы людей, не имевшие десятой доли того, что имеет он, считали бы себя на его месте счастливчиками. Но это не все, что есть у человека. У него есть еще страх будущего, стыд прошлого и тоска в настоящем. У него есть чувство, что он живет пусто, глупо, не всерьез. Чувство это пытается он отгонять всеми средствами, которыми снабдила его цивилизация, но чувство лишь отдаляется, чтобы, постояв вдалеке, вернуться и усилиться.

Свободен ли такой человек? В чем-то — да, но в главном — нет. То главное, чего нет у сегодняшнего человека сплошь и рядом, не берется силой, а принимается от Бога как подарок. Этот подарок и есть Дух свободы, а не дух рабства, «чтобы опять жить в страхе»; это Дух усыновления, «Которым взываем: „Авва, Отче!“» (Рим. 8:15).

Гражданские и политические свободы хороши, но всегда недостаточны. Это те обманы и миражи, которыми прикрывается нравственное разложение человека и человечества.

Иногда говорят: надо раскрепостить человека. Пусть реализует свою собственную самобытность. Уберем всяческие оковы и позволим человеку воплощать свои помыслы. Казалось бы, как это прекрасно. Личность неприкосновенна. Киллер свободен пролить чужую кровь. Чиновник, пекущийся о взятке, разрушает государство, являющееся гарантом его благополучия. Так что же, свобода опасна? Если свобода «безбожная» -да, опасна. Истинная свобода начинается там, где человек сознательно ограничивает себя. Отказываясь от обжорства, я побеждаю инстинкт. Испытывая сострадание к другому и помогая ему, я освобождаю себя от жадности, эгоизма. Признавая право другого на собственную жизненную позицию, я устраняю собственную ограниченность. Жертвуя собственной жизнью, если это нужно для высокой цели, я проявляю свободу...

И это тот главный вид свободы, который дается Богом и от Него неотделим. Это то, о чем нужно говорить чаще, чтобы не растворить в бесконечных словах христианский разум. Это то, о чем говорит апостол Павел: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).

Благодарю за внимание.