Назва: **Пѣснь 2-я ("Остав, о дух мой, вскорѣ всѣ земляныи мѣста!..")**

Джерело: [3] 52-53 c.

Из сего зерна: [Center]

“По землѣ ходяще, обращеніе имамы на небесѣх”⁸. [Center]

\* [Center]

Остав, о дух мой, вскорѣ всѣ земляныи мѣста!

Взойди, дух мой, на горы, гдѣ правда живет Свята,

Гдѣ покой, тишина от вѣчных царствует лѣт.

Гдѣ блещит та страна, в коей неприступный свѣт⁹.

\* [Center]

Остав земны печали! и суетность мїрских дѣл.

Будь чист, хоть на час малый, дабы ты выспрь возлетѣл.

Гдѣ Іяковль Господь, гдѣ невечерня Заря.

Гдѣ весь Ангелскій род лице его выну зрят¹⁰.

\* [Center]

Се силоамски воды! омый скверну от очес¹¹.

Омый всѣ членов роды, дабы возлетѣть до небес.

Ибо сердцем не чист не может Бога узрѣть.

И нелзя до сих мѣст земленному долетѣть¹².

\* [Center]

Душа наша тѣлесным не может довольна быть.

Она только небесным горит скуку насытить.

Как поток к морю скор, как сталь к магниту¹³ прядет,

Пламень дрожит до гор, так дух наш к Богу взор рвет.

\* [Center]

Кинь весь мір¹⁴ сей прескверный. Он-то вточь есть темный ад.

Пусть летит невѣж враг черный. Ты в горный возвысись град.

И по землѣ ходя, вселися на небесах,

Как учит Павел тя в своих чистых словесах¹⁵.

\* [Center]

Спѣши ж во вѣчну радость крыльми умными отсель¹⁶.

Ты там обновиш радость, как быстропарный орел¹⁷.

О треблаженна стать! всего паче словесе.

Кто в свой ум может взять? развѣ сшедый с небесе.

Конец. [Right]

**Примітки**

⁷ Це – один із перших поетичних творів Сковороди. Написаний у селі Каврай. Як свідчить Михайло Ковалинський, Степан Томара, прочитавши цю поезію, високо поцінував поетичний хист Сковороди. “Друг мой! – сказав він йому. – Бог благословил тебя дарованіем духа и слова”.

⁸ Очевидно, це парафраза Послання св. ап. Павла до филип’ян 3: 20. Пор. : TODO

⁹ “Свѣт неприступный” означав, як правило, Пресвяту Тройцю [див., наприклад: Могила П. Євхологіон, албо Молитвослов или Требник. – Київ, 1646. – С. 43 (друга пагін.)].

¹⁰ Сковорода має на думці слова Христа: TODO (Євангелія від св. Матвія 18: 10).

¹¹ Сковорода має на думці чудо уздоровлення сліпого, коли Христос TODO (Євангелія від св. Івана 9: 6–7). Про “купель Силоамскую” ідеться також у молитовних текстах [див., наприклад: Могила П. Євхологіон, албо Молитвослов или Требник. – Київ, 1646. – С. 208 (друга пагін.)].

¹² Пор. з образом екзистенційної мандрівки в Івана Величковського: “Свѣт сей – то широким морем и пространим, / земля – заточенієм всѣм з рая вигнаним, / А небо єсть Отчизна, але ко небесним / двором трудно летѣти з тяжарем тѣлесним” [Величковський І. Твори. – Київ, 1972. – С. 54].

¹³ Магніт – популярний емблематичний образ, який символізував, зокрема, душу, сповнену божественної любові [див.: Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Підготовка тексту й переднє слово проф. Леоніда Ушкалова. – Харків, 2004. – С. 112–113]. Він є, наприклад, у збірці «Symbola et emblemata» (182-ий малюнок з підписом: “Самопроизвольная сила. Мы охотно притягиваемся. Volentes trahimur” [Емвлемы и сѵмволы избранные. – Санкт-Петербург, 1788. – С. 46–47]). Як писав Феофан Прокопович, “магніт відомий тими двома дивними здатностями, що притягує до себе залізо і що повертається до полюсів світу. Ці властивості не були відомі античним, бо ні Арістотель, ні Діоскорид, ні Пліній, ні Теофраст, ні Лукрецій, ні жоден інший стародавній грецький чи римський філософ не згадували нічого подібного про магніт” [Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 497].