**ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА НАКАНУНЕ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА XVII ВЕКА.**

Для изложения темы моего доклада можно использовать два подхода – апологетический и созерцательный. Первый имеет в своей основе воспитательный характер и хорош для защиты от критики. Второй же открывает суть явления, позволяет трезво оценить реальность, отвлечься от домыслов и шелухи мнений, проникнуть в суть явления, поэтому я остановлюсь при освещении выбранной темы данного именно на нем.

Долгое время история раскола была запретной ветвью отечественной науки. Лишь некоторые старообрядческие начетчики и священники, редкие богословы и историки не боялись поднимать эту тему. Но и их взгляд почти всегда приковывался к самой трагедии христианского общества Руси, к самому Расколу и последующим событиям. Только в самых глубоких, фундаментальных работах звучит мысль, что кризис начался раньше – и раскол является только итогом процесса, долгое время складывавшегося в русском обществе

Когда и почему? – ответ обнаруживается не в годах, а в столетиях; не в глубине церковной иерархии, а на поверхности общественного мнения; не в возвышенном богословии подвижников, а во взглядах каждого человека. Началу раскола однозначно предшествовало накопление духовных проблем на протяжении долгого периода времени. Так, по моему мнению, началом конца «Царства православия» на Руси стал XV век, когда времена Орды остались позади. Русская держава изменила форму существования, и задачи поставленные Церкви обществом изменились.

Достижения Иоанна III как правителя создали по своей сути новую державу. Из гонимого с запада и востока чахлого Московского княжества за ничтожные 20 лет образуется Московская Русь, мощнейшее политическое образование того времени. Её теперь знают, её уважают, с ней считаются. Русский в своем осознании становится особым человеком. И, для православного ума - не только на грешной земле…

Слова пророка Даниила «Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки веков не разрушится, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» оставили отпечаток в мировоззрении всех культур, Русь исключением не была. Её возвышение как православной державы для верующего человека того времени уже явилось символом богоизбранности русского народа. А предварительное отступление Греческой Церкви от отеческих канонов в итоге уничтожило многовековое осознание себя как часть Вселенской Церкви. В умах начинает созидаться новая картина мира: православие – это мы, мы - оплот христианства, с нами Бог. Внимание людей приковывается к самим себе, с осознанием собственной ответственности перед Богом приходят гордость и самоуверенность, становясь частью национального мышления. Говоря словами психологии – мышление человека перешло от средневекового к современному.

В это время Русь духовно обособлена от внешнего мира. К XVI столетию православие в пограничных с Русью государствах истощается, мир захлёстывают волны Реформации и Контрреформации. Протестантизм охватывает умы людей Европы и приближается к границам Руси. В ответ католичество насаждает свои школы по всей Европе, борясь за свои интересы. В них иезуитскими учителями воспитываются кадры способные бороться не только с этим новым учением, но и с православием. Итогом этого периода становится проникновение ересей и чуждых учений через границу, особенно на приграничные территории и в крупные города, где рады западным специалистам. Неправославные и даже нехристианские течения возникают то тут, то там. Их успевают пресечь, но наличие чуждых духовных элементов уже естественно для Руси. Они органично вливаются в русскую культуру.

 Несмотря на влияние западных новшеств, множество духовных центров и монастырей создают возможность просвещать население, способствуют развитию внутренней доктрины Русской Церкви, образованию собственных богословских школ. Москва начинает ощущать себя «Третьим Римом».

Зерна, обильно посеянные подвижниками прошлых времен, дали обильные всходы - духовное состояние общества улучшилось. Однако одновременно начинается рост доли населения, характеризующейся инерционностью в умах и душах. Её представители в своем мировоззрении всё больше подчиняются общему течению – православию как государственной идеологии жесткой социально-политической системы самодержавия. Христианство для них не является ориентиром - ни нравственным, ни духовным.

Само собой, неспособность части населения по различным причинам вести религиозную жизнь естественна, однако её рост свидетельствует о духовном кризисе в обществе, накоплении проблем, которые не решаются. А любой кризис перерастает в катастрофу…

Для Руси ею стала Смута. Зеньковский отмечает, что «Наступает время полузаконных и совсем незаконных царей и иностранной интервенции». Это значит, привычная система социального сдерживания оказалась сломана, а общество оказалось предоставлено само себе – духовные ориентиры теперь «не указываются сверху».

В условиях образовавшейся неконтролируемой свободы монах Троице-Сергиевой Лавры того времени, Авраамий Палицин, в своей «Истории вкратце в память предыдущим родом» дает анализ причин Смуты с позиции Православной Церкви. Он отмечает, что русские люди, а особенно знать, давно уже не ведет себя по-христиански. Что всеобщие грехи Руси, такие как эгоизм, забвение долга, а также небрежное и поверхностное отношение к Церкви, увлечение греховными зрелищами. Именно за них Бог попустил наказание.

Другие письменные источники подтверждают мнение Авраамия – все недостатки Руси особо обострились в период Смуты – повсеместный разбой и пьянство среди населения, увлечение скоморошеством, спекуляция на съестные припасы во время голода, ростовщичество, и так далее. Следует отметить, что так Святую Русь описывают сами её представители. Священники и подвижники монастырей.

Третий Рим пошатнулся, но устоял, точнее его удержали, в очередной раз удержали хранители Евангельских истин - те, кто действительно были оплотом православия все эти столетия, – подвижники обителей и простые христиане, помогавшие ближнему в сложные времена. В очередной раз они дали пример поведения народным массам. Они утвердили христианские совесть и мораль как идею освободительного движения, вновь водрузив их в основу национальной идеи.

Русь как государство вновь расцветает. В борьбе с польской интервенцией укрепляются и православные идеалы, идеология «Москва – Третий Рим» утверждается как никогда. Тандем Церкви и Царя ставится во главе уклада жизни всех слоёв общества, символом стабильности. Многие считают, что Русь прошла Божие испытание, и теперь она стало достойной наследницей Византии.

Но в наследство достались и недостатки. Высшая церковная иерархия, как и в Византии, выбирается непосредственно из кандидатур, предложенных царем и его окружением – власть опирается на Церковь как на фундамент, делая её своим инструментом. В своем большинстве иерархия возглавляется престарелыми иноками, удобными для власти. При всех их достоинствах как молитвенников, богословов, учителей они зачастую не могут полностью справиться с такими насущными проблемами общества того как развратная жизнь, пьянство и жестокость населения, пренебрежение к молитве, безграмотность, которые остались после Смуты. С этими проблемами начинает успешно справляться движение протопопов, даже не смотря на то, что большинство епископата пытается всячески его пресечь.

Протопопы смогли добиться замечательных успехов в 30-50-е годы XVII в., но снежный ком остановить не удалось. Церковная политика патриарха Никона принимает сторону той части общества, безразлична истинная духовность. Второй половине, являющейся хранительницей православной культуры, навешивается ярлык раскольники, их гонят на всех государственных уровнях. Началась история совсем другого общества.