КТО МОЖЕТЪ БЫТЬ ДОБРЫМЪ ГРАЖДАНИНОМЪ И ВѢРНЫМЪ ПОДДАННЫМЪ? съ Французскаго на Россїйской перевелъ *Серп. Протпп. Василій Протопоповъ.* МОСКВА, Въ Университетской Типографїи, *у Ридигера и Клаудїя.* 1796.

По возложенной отъ Господъ Кураторовъ на меня должности, я разсматривалъ книгу, подъ заглавїемъ: *Кто* *можетъ быть добрымъ гражданиномъ и* *вѣрнымъ подданным?* и не нашелъ въ ней противнаго наставленїю, данному мнѣ о печатаемыхъ въ Университетской Типографїи книгахъ. — Натуральной Исторїи и Энциклопедїи Профессоръ и Ценсоръ *Антонъ Прокоповичь—Антонской.*

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ АѲАНАСІЮ, ЕПИСКОПУ КОЛОМЕНСКОМУ и ТУЛЬСКОМУ, Милостивому Архипастырю и Отцу

Всеусерднѣйшее приношенїе.

ПРЕОСВЯЩЕННѢИШІЙ ВЛАДЫКО! Милостивый Архипастырь и Отецъ мой!

*Не смѣлъ бы я посвятить Тебѣ* *сей малой трудъ мой, плодъ* *часовъ, остающихся мнѣ отъ исполненїя долга званїя моего, ежели* *бы не былъ довольно увѣренъ, что* *всѣ истины, въ книжицѣ сей помѣщенныя, дознаешь Ты на опытѣ* *своемъ, и исполняешь обязанности* *Гражданина—Христїанина. — Съ* *Тебя снимая образецъ, преложилъ* *я на языкъ нашъ строки сїи; и* *симъ же образцемъ руководимъ,* *жертвую Тебѣ единою лептою* *моею, ласкаясь надеждою, что* *Отеческая кротость Твоя приметъ* *ее благосклонно. — Поелику Богъ,*

*коего образъ Ты в себѣ носишь,* *и малыми, но искренними благоугождается жертвами.* ПРЕОСВЯЩЕННѢИШІЙ ВЛАДЫКО! Милостивый Архипастырь и Отецъ мой! ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА Преданнѣйшїй сынъ и Богомолецъ *Протоіерей Василій Протопоповъ.*

КТО МОЖЕТЪ БЫТЬ ДОБРЫМЪ ГРАЖДАНИНОМЪ И ВѢРНЫМЪ ПОДДАННЫМЪ? Весьма естественно производить учрежденіе человѣческихъ обществъ, какого бы онѣ рода ни были, отъ чувствованія выгодъ, проистекающихъ изъ соединенія многихъ въ одно тѣло. Сперва должно предположить, что каждый членъ общества обязанъ нѣкоторыя изъ своихъ личныхъ выгодъ посвящать пользѣ общества, ежели желаетъ, дабы оно поддерживалось, прирастало и укрѣплялось. Отсюда — то произойдутъ различныя состоянія, обязанности, А 2

4 отношенія и должности, изъ коихъ однѣ должны быть блистательны и вмѣстѣ тягостны; а другія, хотя не менѣе полезны и нужны, но не столь замѣчательны, а также трудны. Первая могутъ возбудить неудовольствіе въ тѣхъ, которые занимаютъ послѣднія. И такъ для предупрежденія несчастныхъ случаевъ, и для соблюденія благоустройства, нужно изобрѣсти побудительныя причины къ исполненію должностей, налагаемыхъ общественною пользою, безъ роптанія Первенствующіе члены общества, или охранители общественнаго благосостоянія, изобрѣли различные знаки наградъ, отличающіе споспѣшествующихъ благу согражданъ отъ прочихъ простыхъ людей, посредствомъ различныхъ внѣшнихъ знаковъ и чиновъ, ко

5 имъ почерпнуты имяна изъ самой услуги обществу. Съ сего — то времени появились знаки, украшающіе побѣдителей, статскихъ людей, судей и славныхъ художниковъ. Чѣмъ болѣе общество увеличивалось, тѣмъ большая настояла нужда въ различныхъ должностяхъ. Чѣмъ болѣе открывалось полезныхъ людей, тѣмъ нужнѣе были отличія разнаго рода. Не говоря болѣе о происхожденіи, приращеніи и преображеніи обществъ, разсмотримъ ихъ въ настоящемъ состояніи. Скажемъ, что существенное благо общества, (взявъ въ разсужденіе благосостояніе его въ различныхъ отношеніяхъ), зависитъ отъ ревностнаго и усерднаго исполненія должностей общественныхъ, и что чѣмъ сильнѣе ободренія къ сему исполненію, тѣмъ надежнѣе пріобрѣтается благо общества.

6 Но въ чемъ же состоятъ самыя сильныя побудительныя причины къ исполненію общественныхъ должностей, или блага, что все одно? какія крѣпчайшія побужденія къ содѣланію добраго гражданина и вѣрнаго подданнаго? Богатство ли, которое иные за нужное почитаютъ имѣть полезному члену общества? Никакъ! — Ибо, во первыхъ, не можно каждаго богатствомъ удовольствовать, поелику, кромѣ ненасытимыхъ, находятся еще гордыя души, которыя поставляютъ заслуги свои выше всякаго сокровища; есть также сами, изобилующіе богатствомъ, и слѣдовательно не имѣющіе въ немъ нужды. Во вторыхъ есть и такіе, кои, пріобрѣтши богатство, теряютъ ревность и усердіе свое, и засыпаютъ подъ тяжестію изобилія. — Кромѣ сего

7 чрезмѣрное излишество средствъ жить въ изобиліи приводитъ къ роскоши, а сія къ погибели. — Похвалы ли, отличіе ли отъ другихъ, пожалованіе ли чиновъ и прочихъ внѣшнихъ знаковъ? — Но кромѣ того, что не всѣ еще удобно плѣняются титлами и украшеніями, коихъ мудрые старики не столько уважаютъ, сколько молодые люди, недавно ихъ получившіе, кромѣ сего, сколько есть людей, получившихъ пенсіи, земли, чины и ленты по достоинству и заслугамъ? Сколько Дворы не пережаловали лентами, наградили пенсіями, одарили землями? Можно ли то почесть безсмертіемъ, на что получаются патенты изъ книгопечатней? Въ семъ случаѣ часто бываетъ, что то же перо, которое исписывалось на обожательныя похвалы, предста

8 вляетъ, спустя нѣсколько мѣсяцовъ, тогожъ самаго героя ужаснѣйшимъ чудовищемъ; и въ то же время, только лишь въ другой книгѣ, воздвигаетъ ему жертвенники. Одинъ Волтеръ можетъ доказать сіе. — Но слава не можетъ ли послужить людямъ довольнымъ побужденіемъ? Но что такое слава человѣческая? Слава вообще есть дымъ, въ минуту изчезающій. Слава самыхъ великихъ людей есть такой товаръ, который покупается у модныхъ писателей, который судится по смерти ихъ запутанными Историками, коимъ обыкновенно мало вѣрятъ, и который наконецъ книгопродавцы за весьма умѣренную продаютъ цѣну (\*). (\*) Великїй ПЕТРЪ и Великая ЕКАТЕРИНА должны быть изключены изъ сего, по несчастїю, истиннаго мнѣнїя. — Сколько прошло времени, какъ ПЕТРЪ премѣнилъ жизнь свою

9 Герой славенъ, ежели бытописатель его краснорѣчивъ. И не помнили бы объ Александрѣ, ежели бы не было Квинта —Курція. Я и теперь не помню, предъ кѣмъ Плиній ку

на небесную? но ни важный Германецъ, ни мрачный Англичанинъ, ни коловратный Французъ, не смѣли ничего говорить о немъ, кромѣ по достойнству добраго. Одинъ Штраленбергъ могъ сплести нѣкоторыя басни; но честные люди презираютъ сего пустаго разскащика. — Россъли не пролїетъ о ПЕТРѢ умиленную слезу изъ сердца своего? — Великая ЕКАТЕРИНА, Исполнительница ПЕТРОВЫХЪ начинанїй, уже въ сей жизни начала свое безсмертїе. Законы пишущая, и сама имъ прежде вѣрноподданныхъ своихъ покаряющаяся, мудрые законы для благоденствїя, отечества изъ Божескихъ поче пающая, и собственною десницею своею потомству предающая, можетъ ли изглаждена быть изъ сердецъ чувствительныхъ? Благо чадъ Ея есть боль лежащая на душѣ Ея. — Проклято да будетъ то перо, которое вдохновенный адомъ писатель, омочивши въ желчь, употребитъ на очерненїе Великаго ПЕТРА и Великой ЕКАТЕРИНЫІ В....

10 рилъ ѳиміамъ свой. — Слава частныхъ людей! Кто въ наше время славнѣе былъ Волтера? но что нынѣ говорятъ о немъ? „О! что „касается до Философіи, то всего „меньше ее въ немъ было. Прене„годный Историкъ; нѣтъ, Исторія „не его дѣло.„ Только лишь то можно сказать о немъ, что онъ былъ забавный писатель. Чтожъ говорятъ о немъ военные люди, ученые, отцы дѣтей, ревностные пастыри церкви, молодые люди, исправившіе нравы свои, свидѣтели домашней его жизни? Главнѣйшею изъ всѣхъ побудительныхъ причинъ къ исполненію должностей должно почесть страхъ быть наказану отъ Бога и стыдъ предъ людьми. Стыдѣ изчезаетъ, когда преступленіе скрыто. Можно же скрыть его или упрямымъ и упорнымъ непризнаніемъ про

11 ступка своего предъ судіею, или задаривъ и склонивъ судію на свою сторону, или хитростію и происками запутавъ дѣло, и многими другими, или лучше сказать, безчисленными обстоятельствами. Сверьхъ сего, къ стыду нашего времени, можно всегда найти довольное число одобрителей и извинителей развратовъ всякаго рода, съ которыми быть, сдѣлавъ какой нибудь безчестный поступокъ, не имѣютъ ни стыда, ни скуки. И такъ остается одинъ лишь страхъ совѣсти, которая мучитъ въ тайнъ совѣстнаго человѣка: совѣсти, которая боится преступить законъ Божій. Слѣдовательно совѣстный гражданинъ есть дѣло закона Божескаго, напечатлѣннаго въ совѣсти, и одушевленнаго правилами Христіанскаго воспитанія; а не дѣло законодавцевъ человѣковъ,

12 изъ коихъ и премудрѣйшіе всегда прибѣгаютъ къ Божественному закону, и на его основаніи сооружаютъ зданіе своего законодательства. И такъ сія побудительная причина свойственна одному лишъ гражданину Христіанину, а не иному кому. Внѣшнія побужденія, каковы бы въ самихъ себѣ ни были, не довольны возбудить гражданина къ вѣрному, усердному и постоянному исполненію общественныхъ должностей, которыя часто заставляютъ терпѣть многое, терять здоровье и самую жизнь. Должно искать другихъ побужденій и другихъ причинъ къ сему достохвальному дѣйствію. Какія же сіи побудительныя причины, и гдѣ ихъ искать должно? — Сіи побужденія суть и должны быть внутреннія, а не

13 внѣшнія, Божественныя, а не человѣческія, кои сами собою недовольны обязать человѣка къ порядочному прохожденію должностей его. И такъ должно ихъ искать въ законъ Божественномъ. Кто не уважаетъ сего закона, тотъ не можетъ быть добрымъ гражданиномъ. Напротивъ того, сердце гражданина Христіанина, воспитанное въ истинномъ Христіанствѣ, знаетъ, что лицемѣріе проклято уставами Божественнаго благочестія; что служители должны повиноваться и служить благимъ образомъ, не только тогда, какъ глаза господъ ихъ обращены на нихъ, но вездѣ, во всемъ, въ простотѣ сердца, не помышляя о томъ, какъ бы угодить людямъ, но стараясь угодить самому Господу. Колос. Ш. 22. — 25. Не токмо изъ страха, но и изъ совѣсти. Римл. ХIII. 5. —8.

14 Сердце сіе вѣдаетъ должность повиновенія не только благимъ, но и жестокимъ господамъ. 1 Петр. II. 18. 1 Тим. VI. 1. —5. Оно знаетъ, что верьховный Закоyодавецъ услугу, оказанную себѣ, равною почитаетъ съ услугою, оказанною Государю, повелѣвая воздавать Божія Богови, и Кесарева Кесареви; повелѣніе, приведшее въ удивленіе и недоброжелателей и клеветниковъ! — Сердце, расположенное къ служенію обществу Божественною религіею, знаетъ, что служа Государю, или обществу, служитъ не токмо самому себѣ, но и Богу, сему Создателю, который видитъ все, знаетъ все, и пребываетъ всюду; которому повинуется оно въ Государѣ своемъ, зная, что отъ Бога поставленъ онъ правителемъ, и почитаетъ въ немъ образъ владыче

15 ства Всемогущаго. — Ефес. IV. 5. — 9. Таковая вѣра свойственна одному лишь сердцу истиннаго Христіанина, который одинъ можетъ любить Государя своего, слѣдовательно одинъ можетъ быть вѣрнымъ подданнымъ. Мирная совѣсть, внутреннее спокойствіе, превосходящее всѣ знанія, суть цѣлію, къ которой стремится гражданинъ, исполняющій симъ образомъ общественныя должности, водимый сими побужденіями. Любить Бога есть безпрерывное побужденіе и. причина его дѣйствій. Существенное, а не мнимое безсмертіе, вѣчность, а не время, есть предметъ трудовъ и подвиговъ его. Степени различныхъ общественныхъ должностей суть для него лѣствица, по которой надѣется онъ взойти на небо. — Сіи побужденія суть внутреннія, вѣчныя, и не могутъ

16 престать, хотя бы онъ получилъ всѣ земныя награжденія; сіи побужденія суть вѣчны, и не могутъ престать, хотя бы онъ не имѣлъ никакого внѣшняго побужденія къ исполненію должностей своихъ. Скажутъ можетъ быть, что правосудный и мудрый Государь, имѣющій опытныхъ Министровъ, можетъ побудить подданныхъ къ исполненію ихъ должностей. Но сей Государь и Министры его человѣки, или Ангелы? Ежели сей Государь есть человѣкъ, какъ и прочіе, и облеченъ такою же плотію, то скажемъ мы съ благоговѣйною свободою, должною священной особъ его, что высокія и блистательныя свойства, украшающія душу Владыки народовъ, иногда также подвержены затмѣнію — Развѣ не можно войти въ сердце и духъ

17 его слабостямъ, пристрастію и предразсудкамъ? Кромѣ сего долженъ онъ познавать людей чрезъ первыхъ, окружающихъ его Министровъ. Но развѣ они новые пришельцы на землѣ сей? Не имѣютъ ли они родственниковъ? Нѣтъ ли у нихъ людей, которые имъ служатъ, или оказали услуги; которые старались угодить имъ съ потерею того, что ни было у нихъ лучшаго, въ надеждѣ пріобрѣсть ихъ благосклонность? Пожелаютъ ли они быть неблагодарными, и не снискать имъ чего нибудь, съ ущербомъ безпристрастія, сего столь рѣдкаго въ великихъ людяхъ качества? Сіи Министры имѣютъ людей, окружающихъ ихъ. Все сіе есть стѣна, раздѣляющая Монарха отъ гражданъ, старающихся исполнить свои должности; все сіе есть мракъ, Б

18 скрывающій отъ очей Государя людей низшаго степени. И ты, смиренномудренная добродѣтель, убѣгающая похвалы, и стыдящаяся говорить о себѣ, какъ вознесешь гласъ твой до высоты престола? Гражданинъ, одушевляемый тобою, скорѣе погребется въ землѣ, нежели пожелаетъ быть знаемымъ отъ многихъ. Таковый гражданинъ, пребывая въ тоже самое время истиннымъ Христіаниномъ, не токмо довольствуется молчаніемъ о себѣ, не токмо не ищетъ похвалъ и славы, но и страшится, убѣгаетъ ихъ, стараясь единственно угодить вездѣсущему Богу, коего престолъ любви стоитъ внутрь сердца любящаго Его Христіанина. Лук. ХVII. 21. Разсмотримъ далѣе награжденія, ожидаемыя отъ высочайшей власти; увидимъ, что онѣ не

19 всегда, да и никогда не бываютъ соразмѣрны ревности, жару и усердію гражданина-Христіанина, такъ что награда мирной совѣсти есть единое награжденіе, коимъ удовлетворяется таковый членъ общества. Но сіе внутренно пріобрѣтается чрезъ Божественную благодать Iисуса Христа; а по тому одинъ Христіанинъ можетъ симъ наслаждаться. Награжденіе получаемое отъ Государей, состоитъ въ уваженіи людей съ достоинствами, отличающемъ ихъ отъ тѣхъ, которые ихъ не имѣютъ. — Но какъ могутъ они награждать, жертвующихъ здоровьемъ своимъ и самою жизнію? Какъ могутъ вознаградить ихъ за неусыпные ихъ труды, чрезъ сильное напряженіе силъ душевныхъ измождающіе составъ тѣлесный? за умную твердость, за непоколеБ 9

20 бимую, а не минутную смѣлость государственнаго человѣка, съ каковою защищаетъ онъ слабаго невиннаго отъ угнѣтенія великаго и мощнаго человѣка, и противоборствуетъ угрозамъ и пронырству; — онъ не взираетъ на покровительство которое представляетъ ему тысячи выгодныхъ предложеній, и проситъ сего поборника истинны лишь о томъ, чтобъ онѣ молчалъ, и не мѣшалъ ему слабосильнаго лишить имѣнія, чести, и проч. — Гражданинъ, исполняющій непорочно общественныя должности, истинный Христіанинъ, не соглашающійся въ таковомъ случаѣ на дѣлаемыя ему предложенія, теряетъ видимое богатство, но пріобрѣтаетъ невидимое сокровище, которое одному лишь ему извѣстно. И какой награды можетъ онъ ожидать отъ правительства?

21 Положимъ, что онъ ее получаетъ. Но въ чемъ будетъ состоять награда сія? Можетъ ли она вознаградить его по мѣрѣ трудовъ его, то есть, можетъ ли возвратить ему все здоровье его, которое онъ утратилъ, не могши спать спокойно многія ночи? Государь, или низшее правительство, можетъ ли дать ему то, что предлагала ему сторона, недержавшаяся правосудія? Можетъ ли онъ съ семействомъ своимѣ быть навсегда охраненъ отъ мщенія той стороны, которая бы потеряла свой искъ отъ безкорыстнаго его рѣшенія? Ежели мнѣ скажутъ, что изображеніе такого поборника истинны не существуетъ, на сіе отвѣтствую: слѣдовательно нѣтъ болѣе честнаго и праводушнаго гражданина, и хвалящіеся своими заслугами и гражданскими добродѣте

22 лями должны перестать хвалиться ими; потому что онѣ одна лишь тѣнь. По дабы возвратиться къ нашему предложенію, скажемъ, что награжденія человѣческія очень слабы въ сравненіи съ трудами и безпокойствами, которыя должны нести исполняющіе съ ревностію гражданскія должности. Единъ Богъ, а не мнимая любовь къ благоустройству, можетъ быть ихъ наградою, сей Богъ, который повелѣваетъ творить правый судъ, не взирая на лица; Богъ, который заповѣдаетъ каждому пребывать въ томъ званіи, въ немъ же призванъ есть ко спасенію. Одно лишъ чувствованіе живое, возбуждаемое и сохраняемое духомъ истиннаго Христіанства въ сердцахъ ревностныхъ исполнителей государственныхъ законовъ, — чувствова

23 ніе, что вездѣсущій и всевидящій Богъ видитъ и усердіе и желаніе мое служить Государю, отечеству, и помогать моему ближнему — чувствованіе, исполнить чрезъ сіе волю единаго благаго Бога, — способно обязать ревностнаго гражданина пещись о выгодахъ государственныхъ, или, лучше сказать, что все равно, истиннаго гражданина-Христіанина и вѣрнаго подданнаго, который вѣритъ и уповаетъ, что Господь и Богъ его подкрѣпитъ ослабѣвающія силы его къ преодолѣнію въ дѣлахъ трудностей. Единъ Богъ спасетъ меня, говоритъ рабъ Его, отъ грома гоненія, возгремѣть грозящаго, пріуготовленнаго мощными притѣснителями невинности, мною защищаемой; и хотя бы я и палъ подъ его ударами, сіе бѣдствіе, претерпѣваемое за правосудіе и

24 за доставленіе блага человѣкамъ, за спасеніе коихъ Божественный начальникъ истинныхъ Христіанъ претерпѣлъ смерть крестную, будетъ мнѣ гораздо драгоцѣннѣе нежели всѣ земныя награжденія. О любезное семейство мое! ежели сдѣлаюсь я несчастнымъ по внѣшности моей, ежели окончу временное теченіе мое въ разлукѣ съ тобою, не преставай и въ самое отсутствіе мое быть орудіемъ предстательства за невинность; утѣшься тѣмъ, что у тебя есть живый Богъ, который можетъ наградить тебя въ вѣчности за то, что ты претерпишь во времени. — Такъ, единый Iисусъ Христосъ, воплотившійся Богъ нашъ, а не иныя какія либо награды, иногда неправедно даемыя, можетъ наградить довольно за лишеніе спокойствія, за потерю здравія и жизни.

25 Служеніе само по себѣ исполнено трудовъ, огорченій, безуспѣшностей, и самой скорби для чувствительной души. На примѣръ, не одобрили плана, по которому бы можно было получить чрезъ удобнѣйшія средства равныя или и большія выгоды, не отягощая жителей. — Сей планъ дорого стоилъ моему здоровью, говоритъ трудолюбивый гражданинъ. — Онъ не успѣлъ привести въ дѣйство сіе предпріятіе, не уважили тогда гласа усердія и опытности; а теперь послѣдовало за симъ зло и другія сему подобныя вещи. Что же дѣлать? Должноли ему молчать впередъ, и не предлагать ничего для блага Государственнаго, и мстить за особу свою и за оскорбленное самолюбіе? Но кому мстить? Своему отечеству, которое иногда и не знаетъ, что В

26 его не выслушали? Кромѣ того сіе не можетъ быть сообразно благоразумію и усердїю гражданина, но и противно его чувствованіямъ, или, лучше сказать, чувствованіямъ духа любви Христіанскія, которая есть духъ гражданина Христіанина. Утѣшиться тѣмъ, что на его сторонѣ правосудїе? Но гдѣ найти утѣшеній? Какъ поступить, чтобъ не охладѣла ревность? Чѣмъ же побудить того, кто служитъ безъ награды, приноситъ безполезные плоды? безполезвые не по тому, чтобъ они сами по себѣ были безполезны, но поелику не хотятъ ими пользоваться. — Ежели бы не было у тебя религіи, ничто бы не могло утѣшить тебя, гражданинъ достопочтенный! ничто бы не принудило тебя говорить впредь относительно до блага обществен

27 наго, сдѣлать что нибудь для него полезное, продолжать служеніе твое, ежели бы не имѣлъ ты духа религіи. Она одна можетъ утѣшить, ободрить и обязать тебя къ продолженію служенія твоего Государю и отечеству; поелику служа Государю, служишь ты самому Богу. Сія мысль, сіе увѣреніе можетъ обязать тебя служить всегда съ ревностію и съ одинакимъ усердіемъ. Теперь касаюсь я главнаго нункта общественнаго служенія; пункта, который служитъ основаніемъ служенію всѣхъ вообще, и каждаго въ особенности, отъ котораго зависятъ безропотное исполненіе должностей, соединенное съ благомъ общества. Я не думаю, чтобъ кто нибудь изъ тѣхъ, которые служатъ единственно изъ чиновъ и изъ прираВ 9

28 щенія собственнаго своего щастія, помышлялъ когда нибудь о семъ пунктѣ. Одна мысль о сей матеріи не сходствуетъ съ образомъ мыслей того духа, который не очищенъ правилами Христіанства. И здѣсь—то бываетъ ощутительно преимущество гражданина Христіанина предъ тѣмъ, который не таковъ, который не слѣдуетъ заповѣдямъ закона Божественнаго, но правиламъ, кои самъ изобрѣлъ, и коихъ имѣть можно столько, сколько головъ въ государствѣ. — Богобоязненное служеніе, служеніе не матеріяльное, но, такъ сказать, духовное, предполагаетъ и требуетъ покорности собственной воли волѣ законовъ. Сіе покореніе моей воли можетъ иначе быть названо лишеніемъ моей свободы, которая весьма драгоцѣнна для человѣка, и въ естественномъ и

29 политическомъ состояніи находящагося; и гражданинъ не Христіанинъ не съ удовольствіемъ ее лишается; таковый гражданинъ исполняетъ должность свою съ ревностію только тогда, когда не почитаетъ исполненіе ея противнымъ своей волѣ. Самые труды и безпокойства сноситъ по одному лишь собственному своему произволенію, и тамъ, гдѣ надѣется чрезъ покорность свою умножить свои выгоды. И когда случается, что волю законовъ противополагаютъ волѣ его, и требуютъ, чтобъ пожертвовалъ собственною своею волею и своими интересами, тогда онъ ропщетъ и не хочетъ оставить ее. — Ктожъ можетъ оставить ее? — Никто, кромѣ истиннаго Христіанина, который обязанъ сіе сдѣлать не столько по обязанности покоренія частныхъ

30 или раздѣльныхъ воль общей волѣ, сколько по точному повелѣнію своего Господа, открывшаго ему Себя въ Священномъ Писаніи. I. Петр. II. 13. 14. Будучи руководимъ сими Божественными началами, онъ можетъ оставить собственное свое хотѣніе. Кто можетъ отрещись собственной своей воли, кромѣ Христіанина, который долженъ ее ненавидѣть, какъ источникъ паденія человѣческаго и всякаго зла? Кто можетъ вѣрить сему, чувствовать и познавать сіе ясно, ежели не тотъ, который одушевленъ и просвѣщенъ святымъ Христіанства духомъ? Не возможно человѣку, въ естественномъ состояніи находящемуся, у коего идолъ собственность, къ пренебреженію собственныхъ своихъ и физическихъ и нравственныхъ интересовъ, любить

31 начальство надъ собою, и не стараться отъ него избавиться, во что бы то ни стало, только бы собственность его была въ хорошемъ состояніи — Такъ, противное сему возможно одному, лишь Христіанину. — О ежели бы истинное Христіанство болѣе господствовало во Франціи, не представила бы она плачевнаго позорища, которое должно вселить скорбь и ужасъ во всѣ сердца человѣколюбныя и Богобоязливыя! Боже! Великій Боже! не видно ли еще и теперь, что должно искать корень всѣхъ золъ, истребляющихъ Францію, въ пренебреженіи существенныхъ законовъ святыя Вѣры Iисусовой? по крайней мѣръ нѣтъ никакого инаго источника ея злополучія; поелику все прочее есть одно послѣдствіе сего. — Нѣтъ сомнѣнія, что одинъ Христіанинъ

32 можетъ истинно и безъ лицемѣрства покорить собственную волю свою волѣ Государя. Тотъ, кто глубоко размыслитъ о благости служенія, какого бы рода оно ни было, одинъ можетъ видѣть пользу и нужду пожертвованія воли своей волѣ и требованію законовъ. Не возможно Государю или правительству всегда давать точный отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Не возможно имъ не требовать отчета, когда не исполняютъ воли ихъ, и въ тѣхъ самыхъ случаяхъ, когда, кажется, всѣ внѣшнія обстоятельства, моглибъ освободить отъ строгаго исполненія воли законовъ, или облегчить бремя наказанія за упущеніе буквеннаго предписанія. Успѣшное исполненіе должностей въ государствѣ, а особенно видныхъ, предполагаетъ безъ со

33 мнѣнія знаніе сердца человѣческаго. Имѣя сіе познаніе, можно опредѣлить къ дѣламъ людей способныхъ; а безъ сего невозможно исполнять вѣрно и совѣстно должность того, кто близокъ къ особъ Государя. Гдѣжъ должно Министрамъ, главнымъ Судіямъ и прочимъ окружающимъ Государя, почерпать сіе глубокое знаніе, ежели они не поищутъ его въ кладезяхъ премудрости, въ откровенномъ словѣ Божiемъ, которое содержитъ въ себѣ совершенное познаніе человѣка и всего сотвореннаго? Но кто будетъ имѣть прибѣжище къ симъ источникамъ Израилевымъ, и обратитъ ихъ въ пользу свою, какъ не тотъ, кто почитаетъ написанное слово, кто уважаетъ Божеское откровеніе? — Ежели бы опытъ премудрости, господствующей во всѣхъ книгахъ

34 Священнаго Писанія, въ семъ остаткѣ древнихъ Божескихъ благотвореній къ роду человѣческому, могъ имѣть мѣсто въ семъ разсужденіи, я бы осмѣлился нѣсколько итти по сему пути, который каждый разъ не можетъ быть видѣнъ. Нъкоторыя описанія различныхъ произшествій, случившихся съ человѣками; безпристрастныя и почерпнутыя въ глубинѣ человѣко знанія, повѣствованія; изображенія Бога, Христіанской религіи, и многія другія вещи, высокiе суть свидѣтели премудрости Божіей, съ каковою написано Священное Писаніе. Впрочемъ тотъ лишь, кто старается быть истиннымъ Христіаниномъ, можетъ уважать правила сея вдохновенныя Богомъ книги, вѣрить ей и поступать по ней. Излишнобъ было хотѣть доказывать его сердцу

35 Божество его; чтожъ касается до того, кто не можетъ ни видѣть, ни чувствовать, безполезнобѣ было, да и самой грѣхъ, сіе предпріятіе. Разсуждая о всемъ томъ, что до сихъ поръ сказано, и размышляя о томъ, что было выше, то есть: о побужденіяхъ къ исполненію общественныхъ должностей, о послѣдующихъ за ними наградахъ, о служеніи, о успѣшномъ исполненіи знаменитѣйшихъ должностей государственныхъ, не должно ли заключить, что одинъ истинный Христіанинъ, или, по крайней мѣрѣ, желающій имъ быть, есть и не можетъ не быть добрый гражданинъ, то есть полезенъ не себѣ, и вѣренъ не своимъ выгодамъ, но Государю и государству? Кто пожелаетъ утверждать противное, какъ не предан

36 ный духу развратности? Римл. I. 28. — 32. — Кому, какъ не сему несчастному, можетъ прійти мысль, якобы Христіанство не вмѣстимо съ учрежденіемъ гражданскимъ? — — Самые опыты Христіанъ двухъ первыхъ вѣковъ, сихъ покорныхъ членовъ государства, не довольно ли сіе подтверждаютъ? Чувствованія, вдохновенныя духомъ Христіанства, и нынѣ еще подаютъ къ сему надежду. — О ты, древній и блаженный духъ Христіанства! благоволи еще одушевлять и нынѣ сыновъ отечества, да невѣрующіе сему узрятъ сіе на самомъ дѣлѣ, и узрѣвъ, устыдятся. О желаніе несовмѣстное, а можетъ быть и противное всеобщему смотренію Божескаго провидѣнія, по намѣреніямъ коего управляются роды смертныхъ! одна любовь извиняетъ

37 тебя. — — Пусть вѣрятъ, или не вѣрятъ здѣсь сказанному: не уменьшится тѣмъ его истинна; пусть уважатъ, или не уважатъ его, не меньше чрезъ то будетъ послѣдователей ему изъ любящихъ законъ Божій, поступающихъ не по временнымъ, но лучшимъ сихъ побужденіямъ, и утверждающихся на твердѣйшемъ основаніи, нежели каковы суть изобрѣтенія человѣческія. Лук. VI. 47. — 4. Кто же можетъ быть добрымъ гражданиномъ и вѣрнымъ подданнымъ? „Тотъ, кто, бояся Бога, „почитаетъ Государя, повинует„ся Властемъ; который не толь„ко не убиваетъ, но и въ гнѣвъ „не приводитъ; который любитъ „враговъ своихъ, благотворитъ „тѣмъ, кои его ненавидятъ, благо„словляетъ тѣхъ, кои его злоГ

38 „словятъ и ввергаютъ въ бѣд„ствіе; даетъ требующему, не „отвращается отъ того, кто въ „заимъ проситъ; отдаетъ и сра„чицу свою тому, кто желаетъ „вступить съ нимъ въ судъ, и „отнять у него одежду; стра„шится сдѣлать порокъ и тайно, „и старается быть сокровенъ въ „самыхъ добродѣтеляхъ; считаетъ „претерпѣнное бѣдствіе за благо„получіе; который терпѣливъ, „кротокъ и благотворителенъ, не „завистливъ, не безразсуденъ, не „опрометчивъ, не презритель, ко„торый не ищетъ собственныхъ „своихъ выгодъ, не оскорбляется „ничѣмъ, не имѣетъ худыхъ по„дозрѣній, не веселится о неправ„дѣ, но радуется истиннѣ; кото„рый сноситъ все, надїется на „все, и терпитъ все: тотъ, ко„торый не почитаетъ за выгоду

39 „пріобрѣтеніе всего міра, ежели „оно дѣлаетъ душу его против„ною Богу; коего все богатство „состоитъ въ благодати Бога его „и Спасителя.“ — Ктожъ все сіе можетъ сдѣлать? — Истинный Христіанинъ. Одна мысль о златомъ вѣкѣ можетъ представить черты истиннаго и Божественнаго блаженства общественнаго. Чѣмъ болѣе его въ обществѣ, тѣмѣ оно благополучнѣе; чѣмъ менѣе его, тѣмъ оно несчастнѣе. КОНЕЦЪ.