Учреждение патриаршества в Русской Церкви.

Начало смутного вемени.

Русская церковь и преодоление смуты.

*Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха Иеремии Второго (Траноса) в Московское государство. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года.****. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного вемени.***

*Царь Феодор Иоаннович. Характеристика личности.*

Царь Федор Иванович известен как Феодор Блаженный. Один из царей всея Руси и Московских князей. Федор - сын Ивана 4 Грозного и Анастасии Романовой стал последним из Рюриковичей. В 1581 году трагически погиб наследник престола Иоанн: так Федор Блаженный стал царем. Двадцатилетний юноша был совершенно не годен для царствования. Сам отец говорил о нем, как о рожденном, более «для кельи, нежели для власти».

Историки характеризуют Федора как человека слабого умом и здоровьем. Царь фактически не принимал участия в управлении государством, а опирался на мнение вельмож и шурина Бориса Годунова. Он то и правил царством через уста Феодора Блаженного. Именно Годунов и стал преемником царя после его смерти.

       Царь Федор Иванович был женат на Ирине Годуновой. У них родилась дочь, но не дожила до годовалого возраста и умерла, а наследника у них не было. Царь был очень благочестив.

     Внешность у Федора Ивановича была нецарская: небольшого роста, толстоват. Неуверенная походка, тяжелая. Зато на лице его всегда царила улыбка, за что его и прозвали Блаженным. Никогда не грубил, всегда был любезен, не имел склонности к военным действиям и слыл очень суеверным человеком. Большинство времени Федор Иванович проводил в молитвах в ближайшем монастыре. Любил рано вставать и ежедневно начинал день беседой с духовником и окропления святой водой. Любил царь и забавы: после вечерни государь проводил время, слушая сказы, песни и развлекаясь шутовскими кривляньями.

    Царь Федор очень любил звон колоколов и даже сам был звонарем. Феодор ходил пешком по столичным монастырям, однако отцовские гены также отпечатались в его натуре: Федор Иванович  любил кулачные бои и битвы медведей с силачами. Дипломаты, прибывшие из-за границы, искали аудиенции не у Федора, а у Бориса Годунова. Поскольку все знали: Федор царствует, Борис – правит.

    В 1598 году Царь Феодор Иоаннович скончался от смертельной болезни. Так закончился московский род Рюриковичей.

*Роль царского шурина боярина Бориса Годунова при царском дворе.*

За три года Борис Годунов освободился от всех соперников и захватил в свои руки всё правление. Он был награжден званиями конюшего, «великого» и «ближнего» боярина, наместника царства Казанского и Астраханского и наконец «правителя». Наделенный многими поземельными имуществами и кормлениями, правивший Россией вместо царя Федора, Годунов, как говорят, получал в год около 100 000 рублей – сумма огромная. Правя за Федора, Годунов не только принимал иностранных послов, но и прямо входил в письменные сношения с иноземными государями – привилегия, которой дотоле не пользовался ни один московский боярин. Об умственных, наружных и правительственных качествах Годунова современники отзываются с похвалой. Утверждают, что благолепием лица, разумом и велеречием Борис превосходил всех бояр. Ему было тогда около 35 лет. Но не на добродетель он направил свои способности, а на подозрительность и властолюбие. Но именно Борис помог довести программу утверждения Патриаршества на Руси до логического конца.

*Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви.*

1. Политическое возвышение Руси;
2. Автокефалия(1448г.); (Было очевидно, что рано или поздно, патриарший престол будет утвержден в Москве, государь которой стал преемником Императоров Ромеев и уже к середине XVI в. увенчался царским титулом);
3. Флорентийская уния; ( после нее недоверие к грекам);
4. Константинопольский патриарх находится под контролем султана;

*Визит патириарха Иеремии Второго (Траноса) в Московское государство.*

Тяготы Константинопольского Патриархата (все храмы были разрушены и разграблены турками, денег не было) обратились утверждением Патриархата Московского и укреплением Православия. Поехал Иеремия за милостыней в 1588 г. так же, как и Иоаким (Антиохийский патриарх в 1586), сначала отправился в Западную Русь, откуда поехал далее, в Московию. Когда Иеремия приехал в Москву, его не ожидали увидеть, о возвращении его на кафедру здесь не знали. При этом вместо ожидаемого благоприятного ответа, на просьбу Московского государя об учреждении на Руси Патриаршества москвичи услышали от Иеремии только разговоры о милостыне.

Тем не менее, Патриарха Иеремию приняли пышно, с максимальными почестями, которые стали еще большими после того, как разведка донесла: Патриарх настоящий, законный, а не самозванец. Сопровождали Иеремию в его поездке в Россию митрополит Иерофей Монемвасийский и архиепископ Арсений Элассонский, ранее преподававший греческий язык, во Львовской братской школе. Оба эти архиерея оставили ценные воспоминания о поездке Иеремии в Москву, по которым мы отчасти можем судить о том, как протекали переговоры об учреждении Московского Патриаршества.

Ввиду перемен на Константинопольской кафедре пришлось все переговоры о Московском Патриархате начинать сначала. Но изменения произошли не только в Стамбуле, но и в Москве. К этому времени конфликт между Годуновым и митрополитом Дионисием закончился в 1587 г. низложением последнего (Дионисий ввязался в боярский заговор и вместе с другими противниками Годунова выступил перед царем Феодором с безнравственным предложением развестись с Ириной Годуновой по причине ее бесплодия). На место Дионисия был возведен Ростовский архиепископ Иов, которому и суждено будет стать первым Русским Патриархом

*Поставление патриарха св. Иова.*

23 января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его жизнеописатель.

При святителе Иове были прославлены многие русские святые, напр.: [Василий Блаженный](https://drevo-info.ru/articles/10154.html), преподобный [Иосиф Волоцкий](https://drevo-info.ru/articles/1788.html) и др. Немалые его труды были направлены на духовное развитие народа, распространение Священного Писания и святоотеческих книг. Патриарх Иов первым поставил дело книгопечатания на широкую основу.

Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на дела милосердия и строительство храмов. Только в Москве в период с 1592 по 1600 год были построены двенадцать храмов, основаны [Донской](https://drevo-info.ru/articles/517.html) и  другие монастыри. При святителе Иове проводилась активная миссионерская деятельность в отдаленных районах государства, были вновь учреждены [Псковская](https://drevo-info.ru/articles/3307.html), [Астраханская](https://drevo-info.ru/articles/5997.html) и [Корельская](https://drevo-info.ru/articles/14380.html" \o "КОРЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ) епархии. Семена Православия, посеянные Патриархом Иовом, принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные пределы Русского государства.

*Решение Собора 1593 года.*

В феврале 1593 года был собор в Константинополе, в котором участвовали патриарх Константинопольский Иеремия, патриарх Александрийский Мелетий Пигас, патриарх Антиохийский Иоаким, патриарх Иерусалимский Софроний и многие греческие иерархи. На этом Соборе Восточных Патриархов, Мелетий Александрийский, председательствовавший на заседаниях, выступил за Патриаршество Московское. На Соборе еще раз со ссылкой на 28 правило Халкидонского Собора было подтверждено, что Патриаршество на Москве, в городе православного царя, целиком законно, и что в дальнейшем право избрания Московского Патриарха будет принадлежать российским архиереям. Это было очень важно потому, что тем самым наконец-то был окончательно исчерпан вопрос об автокефалии Русской Православной Церкви: Константинопольский Собор признал ее законной. Но третьего места Московскому Патриарху все же не предоставили: Собор 1593 г. подтвердил только пятое место Русского Первосвятителя в диптихах. По этой причине в Москве на отцов этого Собора обиделись и положили его деяния под сукно. Таким образом, учреждение Патриаршества в Москве завершило растянувшийся на полтора века период обретения Русской Церковью автокефалии, которая теперь уже становилась совершенно безупречной в каноническом аспекте.

*Патриарх св. Иов и царь Борис Годунов.*

Святой Иов был близок к Годунову, который ему всячески покровительствовал. Иов в свою очередь поддерживал Годунова, что уже само по себе заставляет усомниться в том хрестоматийном облике злодея, которым историки со времен Карамзина привыкли наделять Годунова, что едва ли справедливо. В деятельности Годунова было много полезного для Российского государства и Церкви, что находило отклик у святого Патриарха. Факты подтверждают, что святитель Иов не был послушным слугой Годунова, а при случае мог и резко возразить Борису. Это подтверждает знаменитый эпизод, связанный с попыткой Годунова открыть в Москве некое подобие университета на западноевропейский манер. Иов решительно воспротивился этому: пример вовлечения тысяч православных недорослей в католичество через иезуитские школы Речи Посполитой был слишком свеж и нагляден. Годунов тогда был вынужден отступить.

*Начало смуты. Лжедмитрий Первый.*

В России наступило Смутное время. Смутным оно называется не только потому, что в стране возникло безвластие, но и потому, что людей убивали, грабили, повсюду творились различные бесчинства – и никто не мог этому противостоять. Патриарх Иов, как мог, сопротивлялся смуте. Он призывал русских людей остановиться, одуматься, не принимать участия в беспорядках и беззакониях, не признавать, очевидно, незаконную, неправедную власть. Лжедмитрия и его сторонников, «которые государю изменили, а тому вору и богоотступнику последуют и именуют его князем Дмитрием», Патриарх предал анафеме, то есть отлучил от Церкви. Ведь он знал, что задачей польско-литовских захватчиков, поставивших на трон Лжедмитрия, было разграбление русских земель, подчинение Русского государства, а главное – уничтожение Русской Церкви, передача её под власть католиков.

Однако Патриарх Иов оказался в меньшинстве. Многие бояре и представители духовенства присягнули на верность лжецарю, стали предателями, они уговаривали Патриарха поступить так же. Да что там говорить – даже мать убитого царевича Дмитрия, инокиня Марфа, из страха и путём уговоров признала Лжедмитрия своим сыном. И только Патриарх Иов был непреклонен. Россия, Церковь и русский народ ему были несравнимо дороже собственного благополучия.

(Лжедмитрий I (ок. 1580—1606) — самозванец, ставший русским царем с 1605 года. По официальной версии Юрий Богданович Отрепьев, выдававший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Мелкопоместный галичский дворянин, служил в холопах на дворе бояр Романовых. В 1600 г. принял монашеский постриг, после чего жил на дворе патриарха. В 1602 г. бежал в Литву, где объявил себя сыном царя Ивана Грозного. С помощью польских магнатов (князь А. Вишневецкий, воевода Ю. Мнишек) и Римской церкви Лжедмитрий I принял католичество, организовал поход на Москву. После успехов Лжедмитрия и смерти Б. Годунова произошел государственный переворот. Сын Б. Годунова — Федор и его мать были взяты под стражу и вскоре убиты. Лжедмитрий I венчался на царство 21 июля 1605 г. Мать убитого царевича Дмитрия признала его своим сыном.

Деятельность Лжедмитрия I вызывала недовольство боярской аристократии. Был свергнут и убит в мае 1606 года. Его пепел, выстрелом пушки, был развеян в сторону польской границы.

*Низложение патриарха Иова.*

После убийства недолго правившего Фёдора Годунова разъярённая толпа – между прочим, никакие не поляки и не литовцы, а взбунтовавшиеся москвичи – ворвалась в Успенский собор Московского Кремля, где Патриарх Иов служил литургию. В это время святитель, став на колени перед чудотворной Владимирской иконой Богоматери, молился со слезами: «О, Пречистая Владычица Богородица! Сия панагия и сан святительский возложены на меня, недостойного, в Твоём храме, у Твоего чудотворного Образа. И я, грешный, 19 лет правил слово истины, хранил целость Православия; ныне же, по грехам нашим, как видим, на Православную веру наступает еретическая. Молим тебя, Пречистая, спаси и утверди молитвами Твоими Православие!»

Бунтовщики и предатели, набросившись на Патриарха, избили его, сорвали патриаршее облачение и вытащили на Лобное место. Каким-то чудом Патриарх остался жив – он был сослан в свой родной Старицкий монастырь простым монахом. Начавшись в 1598 году, Смутное время закончится нескоро – только в 1613-м. До этого времени Патриарх Иов не дожил.

Но ещё при его жизни, в мае 1606 года, Лжедмитрий I был убит в результате заговора бояр, и престол занял боярин Василий Шуйский. Он предложил Иову вернуться на патриарший престол, однако тот отказался: к тому времени он был слишком слаб и совсем ослеп. Тем не менее, Патриарх приехал из Старицы в Москву и благословил на своё место митрополита Казанского Гермогена. Патриарх Иов прожил в Старицком монастыре два года, проводя всё время в непрестанной молитве. Он умер 19 июня 1607 года и был похоронен в своём родном Успенском монастыре. А в 1652 году мощи святителя были перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они покоятся и сейчас.

*Лжепатриарх Игнатий*- православный церковный иерарх греческого происхождения. После смерти [Годунова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2), как и большая часть иерархов [Русской церкви](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C), Игнатий, примкнул к сторонникам [Лжедмитрия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I). Игнатий первый из архиереев в июне 1605 года выехал в [Тулу](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0) навстречу самозванцу, признал его и приводил к присяге царю «Дмитрию Ивановичу» народ в Туле. Вместе с самозванцем парадно вступил в Москву, и ему как патриарху [предносили](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) [посох](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85) и крест. Через четыре дня по вступлении (24 июня), по указу Лжедмитрия собор епископов возвел Игнатия в патриархи вместо сосланного [Иова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)).

30 июня Игнатий разослал окружную грамоту, в которой всем церквам предписывалось петь торжественные молебны о здравии «Димитрия Иоанновича» и его матери инокини Марфы. Короновал Лжедмитрия I и венчал его с [Мариной Мнишек](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0), присоединив её через миропомазание к православию.

Рассказывают, что Лжедмитрий посылал Игнатия испросить благословения у сверженного патриарха Иова, но [Иов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)) отказался благословить его, «ведая в нем римския веры мудрование».

На следующий день после убийства Лжедмитрия — [18 мая](https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F) [1606 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) Игнатий был лишён сана (не только патриаршего, но и епископского) и заточён в [Чудов монастырь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C" \o "Чудов монастырь) как простой монах. Впоследствии в [1620 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1620_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) ради усугубления вины Игнатия патриарх Филарет приписал ему то, что он, не крестив по-православному, только миропомазал Марину Мнишек, венчал с Лжедмитрием и допустил её к причащению. После заточения в 1611 году в [Чудов монастырь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C" \o "Чудов монастырь) патриарха Гермогена, Игнатий был освобождён поляками и восстановлен в патриаршем сане. Совершил для них в день Пасхи (24 марта 1611 года) богослужение в Кремле.

Чувствуя своё положение непрочным, чрез несколько месяцев отправился в [Речь Посполитую](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F). Близ [Смоленска](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA) Игнатий был схвачен поляками и представлен королю [Сигизмунду III](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III), который предложил ему или возвратиться в Москву, или остаться в польских владениях. Игнатий избрал последнее и пожелал поселиться в [Троицком монастыре](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81)) в [Вильно](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE), находившемся тогда во власти униатов. Там же он принял [униатство](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). В 1615 году король Сигизмунд пожаловал на содержание его дворец, принадлежавший витебской архиерейской кафедре. Игнатий умер в 1620 г. и был погребен в [Троицком монастыре](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81)) в Вильно.

**Русская Церковь и преодоление смуты.**

**Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице – Сергиева монастыря. Роль русского духовенства в преодолении смуты. Патриарх Филарет. Дуумвират царя и патриарха. Дело «справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов Антония и Арсения Глухого, попа Ивана Наседки.**

3 (13) июля **1606** года в Москве Собором Гермоген был поставлен Патриархом Московским. Оставался сторонником Василия Шуйского, отчаянно противился его свержению (несмотря на то, что имел разногласия с ним). Родился около 1530 года. Происхождение Гермогена остаётся предметом споров. Есть мнения, что он из рода Шуйских, либо из Голицыных, либо незнатного происхождения. Возможно, он происходил из Донских казаков. В **1579** году совершилось явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Будучи ещё священником, он, с благословения Казанского арх-я, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь, где служил священником. В 1587 году, после смерти жены, постригся в монахи в Чудовом монастыре в Москве. 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом. Святитель Гермоген активно занимался христианизацией татар и других народов бывшего Казанского ханства, открыл мощи святых Гурия и Варсонофия — казанских чудотворцев, установил с согласия патриарха Иова поминовение воинов, положивших живот свой при взятии Казани и трех мучеников Иоанна, Стефана и Петра (2 последних – татары), замученных мусульманами. Присутствовал он во время избрания на царство Бориса Годунова. Лжедмитрий включил его в состав Боярской думы. Но там Гермоген показал себя противником Лжедмитрия: выступил против избрания патриархом Игнатия и потребовал православного крещения Марины Мнишек. Лжедмитрий приказал исключить его из Думы и сослать в Казань. Приказ выполнить не успели в связи с убийством Лжедмитрия.

За пределами Москвы признание Василия Ив. Шуйского царем было слабо распространено. Слуху, что Димитрий не убит, а бежал из Москвы — верили. Кн. Григорий Шаховский, любимец Лжедимитрия 1, посланный царем Шуйским на воеводство в Путивль поднял восстание. Началось движение под водительством Ивана Болотникова. Гр. Шаховский (похитив госпечать) рассылал указы **от имени ц. Дмитрия, от которого** он якобы при личном свидании в Польше и получил свое воеводство. Повстанцам легко сдавались один за другим города: Орел, Мценск, Тула, Калуга, Рязань, Дорогобуж. **Тверь сопротивлялась, вдохновляемая своим архиепископом Феоктистом,** позднее замученным бунтовщиками. Болотников скоро появился под самой Москвой в селе Коломенском.

Патриарх Ермоген начал 30.11.1606 г. рассылать по России свои миротворные грамоты, убеждая в них верить не сказкам, а действительным фактам: описаны обстоятельства гибели Лжедимитрия, открытие мощей подлинного царевича Димитрия и чудеса от них, воцарение В. Шуйского, «царя благочестивого, и поборателя о православной вере». Болотникова и Шаховского прямо называл изменниками. Предписывалось, чтобы духовенство многократно прочитывало темному народу эти грамоты и пело молебны о здравии Шуйского. Эти воззвания мало-помалу действовали на народ. Посланному царем молодому воеводе, кн. Михаилу Скопин-Шуйскому удалось разбить Болотникова. Болотников бежал в Калугу.

Но положение царя Шуйского все равно было непрочно. Надо было усиленно доказывать, что Димитрия на свете нет. Правительство распространяло литературу с доказательствами, что Самозванец подлинно убит и что он был именно Гришка Отрепьев, расстрига, а что истинный царевич убит по проискам жестокого царя Бориса. **Но в свое время патр. Иов говорил, что Димитрий умер случайно**. Решено для спасения государственного порядка убедить Иова «открыть правду» и признать, что смерть Димитрию приключилась не «Божиим изволением», а умыслом Бориса, что Димитрий истинный мученик, что и являют творимые им чудеса. Ради спасения от ужасов гражданской войны, он согласился теперь признать всенародно свой грех (по примеру инокини Марфы) и призвать к покаянию все население. Царь с патр. Гермогеном, вызывает из монастырского затвора патр. Иова, чтобы тот дал народу прощение за все совершенные измены, после строгого всенародного поста.

Обряд состоялся 20.02.1607 г. в Успенском соборе. Тогда Иов заклинал народ быть верным царю Борису, а теперь он от этих своих клятв разрешает народ и сам просит у народа за них прощения. Москвичи плакали и целовали десницу Иова.

Но… 15.000 царского войска перешло под Калугой к Болотникову. Патр. Ермоген тогда подверг Болотникова церковному проклятию. Пока действовал только миф имени Димитрия. Скоро отыскался в Литве живой претендент. 1-го августа 1607 г. новый Лжедимитрий 2 объявился в Стародубе, окруженный польскими войсками под командой генералов Лисовского и Сапеги. Им подчинялись запорожские и донские казаки и много другого бродячего люда. Через год уже вся южная и средняя Россия была захвачена «Вором». 1-го июня 1608 г. Вор утвердил свою ставку в 12 верстах от самой Москвы, в Тушине. Польша и Ватикан из последовательности вновь поставили ставку на этого Тушинского Вора. Марина и его признала своим мужем. Ее духовник иезуит, для успокоения совести, повенчал ее тайно с новым Самозванцем. Сохранилась подлинная инструкция агентам этой интриги при дворе Вора. (См. Ист. Соловьева и Нist. Russ. Моnum. II, 81 и 85). Предписывалось: 1) протестантам и врагам унии закрыть доступ в государство; 2) греческих монахов изгнать; 3) осторожно начинать сговоры об унии, ничего не разглашая и ведя переписку с Римом тайно. Подбирать служилых людей и духовенство с расчетом на их способность к унии; 4) представлять связь с греками, как рабство, а унию, как свободу со всякими льготами; 5) устроить семинарии, взяв из заграницы преподавателей светских, а в Вильну, или лучше в Рим, отправлять наиболее способных учеников; и для общего образования приглашать молодых русских в Польшу в иезуитские учебные заведения; 6) зазывать москвичей присутствовать при польском богослужении; 7) хорошо бы в штате царицы содержать священников униатов для собеседований с русскими и для богослужений по русскому обряду. Таким образом, и второй Самозванец, как и первый, должен был изворачиваться под этим иезуитским прессом.

Из Тушина посылались отряды и посольства по России с политическими зазываниями. Духовенство противилось новой измене, и многие страдали. Кирилло-Белозерский монастырь сам рассылал грамоты о лояльности царю Василию. Псковский епископ Геннадий, наблюдая измену, «умер от горести». Суздальский епископ Галактион изгнан тушинцами и умер в изгнании. Коломенского епископа Иосифа войска Лисовского захватили в плен, мучили, пытали, но московскому войску удалось отбить его. Яркого противника измены, Тверского архиепископа Феоктиста тушинцы мучили и убили. 11 октября 1608 г. отряды Сапеги подступили к Ростову. Митр. Филарет (Никитич, Романов-Захарьин-Юрьин), уже вынесший тяжесть лжи при первом Самозванце, почувствовал в себе моральную потребность героически противиться второй, более явной лжи (в свое время был освобожен Лжедмитрием 1, признал его сыном Грозного и был поставлен при нем Ростовским митрополитом). Поляки взяли город, начали резню, захватили собор. Филарета, раздев, босого, в одной рубашке увезли в тушинский плен.

Если в Лжедмитрия верили некоторые, что он настоящий, то сейчас не было сомнения в подложности Лжедимитрия II. Его именем все только вели политическую игру. Филарет тоже. Но он вышел на доблестную патриотическую дорогу. В Тушине его заставили именоваться «нареченным патриархом», что было совсем неканонично при живом патриархе Ермогене. Троице-Сергиева Лавра и ее келарь Авраамий (в мире служилый человек Аверкий Иванович Палицын) тоже заигрывали с Тушинским Вором. Но в решающую минуту Лавра явила себя мучеником и героем православного русского царства. 23-го сентября 1608 г. навалились на нее поляки, а 12-го января 1610 г. отвалились. 16 месяцев держали ее в осаде, но взять не смогли. У поляков было около 15.000 войска (сообщение Авраамия Палицына о 30.000 преувеличено), а у осажденных менее 2.400 человек. Из них к последнему штурму 31-го июля 1609 г. осталось в живых менее 200 человек. И все-таки штурм был отбит. Дух осажденных, поддерживаемый многократными видениями во сне и наяву преподобных Сергия и Никона, был неизмеримо выше развратного и грабительского духа банд Сапеги и Лисовского. В конце концов банды бежали от наступавшей с севера армии кн. Михаила Васильевича Скопин-Шуйского. На угрозы и предложение сдаться ответили отказом предать царя и веру православную.

В. Шуйский не имел авторитета. Бояре повернули расчеты на династии: польскую и шведскую. Низы велись на пропаганду Тушина. 17.11.1609 г. произошла первая попытка свержения Шуйского. Царя и патриарха Ермогена толпа вытребовала выйти на Лобное место Красной площади. Своей речью патриарх смог рассеять разные клеветы, внушенные тушинцами, и призвать народ к верности его крестному целованию.

Патриарх Ермоген решил воздействовать на тушинцев прямыми, к ним обращенными посланиями. В этих посланиях мысль патриарха-патриота опять возвышается над всякими классовыми шкурными интересами и подымает народную совесть на высоту идеала православной нации — хранительницы высшей святыни и правды: «…Вспомните, на кого Вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не свое ли отечество раззоряете?..»

Он не холодно бичует, но зовет и умоляет. В другом послании патр. Ермоген входит в положение заблудившихся, попавших в духовную неволю и обещает им полное братское прощение, лишь бы они покаялись (думаю, имеет в виду Филарета).

Легальность царя В. Шуйского была сомнительна. Интригуя против царя Бориса, он сам поддержал Лжедимитрия I. Потом, он же его и сверг. И прошел в цари волей своих единомышленников — бояр, против другой части бояр, приверженных к Самозванцу (М. Салтыков, Шаховской, Бельский, Масальский). Народ в недоумении: что же такое тот Димитрий, которого воцарили, а потом убили? Именно со времени воцарения Шуйского смута из олигархической боярской среды спустилась в московские народные массы. Морально-политический облик Шуйского был слишком лукав, переменчив, неавторитетен.

В. Шуйский в 1608 г. подписал союз со шведами, уступив им территории. По договору шведские твойска под командой Де Лагарди двинулась через Новгород к Москве. **Этим союзом с Карлом IХ шведским В. Шуйский вызвал прямую войну против себя со стороны Жигимонта III**. Последний, будучи поляком только по матери, по отцу был наследным шведским королевичем, свергнутым его дядей Карлом IХ. С последним Жигимонт уже вел войну. Теперь он логически повел войну и с союзником Карла, царем Василием Шуйским.

В сентябре 1609 г. Жигимонт осадил Смоленск. За него всегда была борьба, как за ворота или в Русь, или в Литву. Жигимонт решил захватить Москву и насадить унию в ней как в 1596 г. в Брест-Литовске. Но Смоленск Жигимонт взять не мог. И занялся агитацией. В декабре 1609 г. в Тушино пришли от Жигимонта послы с предложением: а) к полякам — перейти под знамя короля; б) к русским — избавиться от Самозванца и казацкой вольницы под протекторатом королевской власти. Особое письмо было адресовано митр. Филарету, как «нареченному патриарху», с обещаниями сохранить русским их веру, обряды, права церковного самоуправления и суда. Тушино раскололось. Вор потерял опору и бежал с группой «верных» ему казаков и кн. Гр. Шаховским в Калугу. Часть ушла в Москву, к царю Василию. Остальные русские постановили ехать посольством к Жигимонту и просить в цари его сына Владислава, под условием принятия последним православия. Тут участвовало и духовенство с Филаретом во главе. Филарет писал об этом к королю, именуя себя «нареченным патриархом». Тушинскому посольству удалось под Смоленском 4-го февраля 1610 г. заключить с королем договор из 18 статей. Это договор не «воровского», а серьезного национально-государственного характера. Приняв православие, Владислав венчается на царство русским патриархом и дает клятвенное обещание «веры греческого закона не нарушать ни в чем». Имущества и права духовного сословия и бояр ненарушимы. Суд совершается по старине. Изменения в законах не могут делаться Владиславом единолично: «то вольно будет боярам и всей земле». Дело сводилось только к заимствованию династии, без всякого умаления полной независимости и самостоятельности Московского Государства. Жигимонт лукаво соглашался на все это, мечтая о захвате власти прямо в свои собственные руки.

Подошли с севера русские войска шведской коалиции под командой князя Михаила Скопина-Шуйского. Командир тушинцев, поляк Ронжинский сжег Тушинский лагерь и, отступая к Волоколамску, захватил с собой в заложники и митрополита Филарета. Московскому войску под командой казанского воеводы удалось разбить Ронжинского, высвободить митр. Филарета и привезти его в Москву после 7-ми месячного плена в Тушине. Филарет освободившись от уз повел себя более независимо.

Способный и популярный воевода кн. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский в апреле внезапно умер. Молва винила царя Василия. А брат царя, бездарный Дмитрий Шуйский повел москвичей на освобождение Смоленска и в июне 1610 г. под Клушиным был разбит польским гетманом Жолкевским. Жолкевский стал забирать русские города и приводил население к присяге Владиславу, согласно состоявшемуся договору. Поляки подошли к Можайску (около 100 км. от Москвы). Лжедмитрий встал под Москвой. Под его влиянием Шуйского насильно постригли. Князь Тюфякин, при полном молчании Шуйского, а по временам и при открытых протестах, произносил вместо него монашеские обеты. Поэтому патр. Ермоген и продолжал считать Шуйского царем, а монахом считал Тюфякина.

Жолкевский требовал принять, наконец, Владислава во исполнение договора под Смоленском, где договор принимал и Филарет, сидящий ныне в Москве. Бояре были согласны. Но патр. Ермоген возражал. Предложил сына митр. Филарета, Михаила Федоровича Романова. 14-летний «Миша», по женской линии, по царице Анастасии, жене Грозного, прямой потомок династии Рюриковичей. Филарет и сам был не против. Но не было сил. И Филарет и Ермоген уступили. Патриарх так формулировал свой компромисс: «если королевич будет в православной вере». Королевская ставка обманно приняла эти условия, и 27 и 28 августа народ, бояре, патриарх приносили Владиславу присягу на верность. Посольство отправлено под Смоленск, чтобы торжественно предложить все эти условия и создавшиеся факты на добрую волю Жигимонта и Владислава. Духовным главой посольства упросили ехать опять к Жигимонту Ростовского митрополита Филарета (Никитича). Из других духовных лиц сюда привлечен был и Троицкий келарь Авраамий Палицын. Светские чины возглавлялись Василием Васильевичем Голицыным.

Наказ посольству был таков: 1) Владислав крестится в православие теперь же, под Смоленском, рукой митр. Филарета и Смоленского епископа Сергия и уже православным прибывает в Москву. 2) Ни он, ни русское правительство не имеют никаких сношений с папой по делам веры. 3) Русские отступники в латинство казнятся смертной казнью. 4) Владислав женится на девице греческого закона.

Под Смоленском (октябрь 1610 г.) поляки потребовали немедленной сдачи Смоленска Жигимонту и введения польских войск со штабом Жолкевского в самую Москву. Московские бояре решили впустить гарнизон Жолкевского в Москву и сдали ему свое оружие и пушки. Поляки заняли Китай-город (пока еще не Кремль). Обезоружили русских. В доме, принадлежавшем Борису Годунову, опять зазвучал католический орган и началось латинское богослужение. Боярская верхушка писала своим послам под Смоленском: — «отдаться во всем на волю короля». Но эта капитуляция потерпела крах на упорной воле патриарха Ермогена. Когда ему поднесли на подпись такое капитуляционное письмо 6-го декабря 1610 г., он сказал: «Нет!» и настаивал на прежних условиях, в первую очередь, чтоб Владислав стал православным. Салтыков взорвался, начал бранить патриарха и выхватил грозя из ножен свой кортик. Патриарх воскликнул: «не боюсь я твоего ножа! Ограждаюсь от него силою Креста Христова. Ты же будь проклят от нашего смирения в сей век и будущий». После этой дикой сцены патр. Ермоген не скрывал своего мнения и говорил: «Враги почти у ног наших. Когда ссадим их с шеи, тогда изберем себе природного государя».

Не взирая на голос патриарха, боярская партия 23-го декабря 1610 г. все-таки повезла свою капитуляцию под Смоленск. Но там натолкнулась на то же сопротивление перманентного посольства при ставке. Это посольство во главе с Филаретом признало привезенный текст незаконным, без подписи патриарха. Пробовали капитулянты прибегнуть к новой политической идеологии чисто светской государственности в том смысле, что «патриарх в земские дела не должен вмешиваться». Но перманентное посольство возражало, базируясь на принципах исконной теократической московской государственной идеологии. Посольство говорило, что искони на Руси все дела решались царем, а потом п-хом. Сейчас царя нет, значит надо п-ха слушаться. Стойкость Филарета, Авраамия и других духовных и за ними светских послов была решающей. Этим он обелил себя за двусмысленные отношения с 1 и II Самозванцами. Пока русские послы под Смоленском выдерживали натиск, в Москве назрел перелом.

Перелом пошел от 11-го декабря 1610 г., когда был убит Тушинский Самозванец. Этот террористический акт послужил сигналом к собиранию русских людей под лозунгом: «Объединимся и выгоним ***литовских(!;)*** людей из Москвы». Об этом сам Михайло Салтыков информировал свою королевскую партию под Смоленском. Через несколько недель Салтыков туда доносит: «Патриарх внушает всем, если королевич не крестится в христианскую веру и все литовские люди не выйдут из московской земли, королевич нам не государь; — что то же патриарх пишет и в другие города; — и что московский народ сочувствует этому и все хотят стоять против ляхов».

В оккупированных поляками местах были попытки проводить унию. Грамоту предупреждающую об этом разослали смолятичи; москвичи в копиях рассылали по другим городам с присоединением своей собственной агитации.

Это движение городов встревожило Салтыкова и польскую партию. Он явился к патр. Ермогену и требовал от него остановить поход. П-х сказал, что остановит, если сами уберетесь из Москвы.

П-ха под домашний арест. Отпустили только на Вербное. В страстной вторник началась битва русских с поляками. Поляки зажгли Москву, а сами сосредоточились в Китай-городе и Кремле. 100-тысячное русское ополчение подошло к Москве, и с пасхального понедельника началась ее осада. Салтыков и Гонсевский требовали от патриарха отдать приказ русским отступить. Ермоген отказывался.

Заруцкий поднял опять знамя Самозванчества на имя сына Марины, еще ребенка.

Ермоген в августе 1611 г. убеждал, чтоб не принимали Маринкина сына на царство. Это были последние распоряжения святителя Ермогена. Он скончался уморен голодом 17-го января 1612 г. Предводителя ополчения Ляпунова убили. Это ослабило ополчение. Оно распалось.

Канонизировали в 1913 г. по случаю 300-летия дома Романовых. Вместо Гермогена поставлен Игнатий. Он совершал пасхальные богослужения 1611 г. Но ранее низложенный, понял, что в Москве ему ловить нечего и сбежал в ВКЛ. Там он принял унию. Умер в 1640 г. Его могила в Вильно, в Троицком монастыре.

Сейчас Троице-Сергиева Лавра стала во главе патриотического движения. Особенно выделялись Настоятель ее, архимандрит Дионисий вместе с Авраамием Палицыным; они рассылали во все стороны одно за другим агитационные послания, высоко патриотические и трогательные. Под их влиянием торговый староста Н. Новгорода Кузьма Минич Сухорукий организовал 2-е ополчение и пригласил на военное возглавление кн. Дмитрия Михайловича Пожарского. Нижегородская инициатива и пример усилили собирание военных подкреплений к Москве со всех сторон. Из Казани прибыла к войскам копия иконы тогда еще новоявленной Казанской Божией Матери. Авраамий Палицын лично посещал войска. 22-го октября 1612 г. русские войска овладели Китай-городом. Осажденный Кремль после этого сдался 27-го ноября. Москва была освобождена. С тех пор появился русский праздник иконе Казанской Божией Матери 22-го октября (4 ноября). В Казани чудотворная икона, как известно в 1902 г., была преступно украдена и уничтожена. А. А. Дмитриевский утверждает, что в 1612 г. под Москву направлена была не копия Казанской иконы, а оригинал. Копия осталась в Казани. Она и похищена, а хранившаяся в Казанском соборе на Красной площади Казанская икона и есть оригинал. Она в Москве сохранилась.

За это время митр. Филарет, как глава посольства, вырос в героического вождя. Он отклонил требование второй присяги Владиславу. Наоборот, он требовал его перекрещивания. Не соглашался сдать Смоленск. Не признавал актов московских бояр без подписи патриарха. Не согласился остановить особым посланием Нижегородское ополчение, что аннулировало бы положительные благословения патриарха Ермогена, исходившие от него конспиративно. Поляки полгода держали русское посольство в шатрах Смоленского лагеря в холоде и голоде. В октябрьские дни 1612 года, дни окончательного изгнания поляков из Кремля, русское Смоленское посольство было арестовано, ограблено и увезено вглубь Польши, где м. Филарет был задержан на целых 8 лет. Сначала он был поселен в частном имении Сапеги, а затем переведен в крепость Мариенбург.

**Патриарх Филарет. Дуумвират царя и патриарха.**

Смутное время кончилось, но война продолжалась. Церковный порядок пришел повсюду в расстройство, а от наплыва на Русь иноземных, католических и протестантских влияний ослабела и религиозная жизнь, особенно в высших классах. После смерти Гермогена до 1619 года Русская церковь оставалась без патриарха. Сначала РПЦ управлял Ефрем Казанский, венчавший царя Михаила на царство, а с конца 1613 года управлял митрополит Иона Крутицкий, человек мало способный как по образованию, по мелочному, упрямому и мстительному характеру. «Нареченный п-х» митрополит Филарет был в плену и не желал, чтобы ради его освобождения была уступлена Польше хоть одна пядь земли Русской. Он воротился в Москву после заключения Деулинского перемирия по обоюдному размену пленников. Царь радостно встретил своего родителя и сделал его патриархом, воспользовавшись для его поставления (в июне 1619 г.) пребыванием в Москве патриарха Феофана Иерусалимского.

Будучи родителем государя, до конца жизни официально был его соправителем. Использовал титул «Великий государь» и совершенно необычное сочетание монашеского имени «Филарет» с отчеством «Никитич»; фактически руководил московской политикой.

Патриаршество Филарета было временем наибольшего взлета патриаршей власти. Все распоряжения верховной власти выходили от имени обоих великих государей; обоим делались доклады, обоим представлялись иностранные послы. Молодой Михаил был ограничен в своей власти боярами и земским собором. Филарет, как опытный боярин времен Грозного, снова восстановил неограниченную власть царя. Своими строгими мерами к восстановлению государственного порядка патриарх получил репутацию человека сурового и властительного; говорили, что его побаивался даже сам царь. Церковный суд, не боялся при нем никаких сильных лиц. Своей царственной обстановкой патриарх придал особенное величие и своему сану.

Двор патриарший был устроен по образцу царского. Присутствовали все чины и должности широкого дворцового обихода: свечники, чашники, скатертники, повара, хлебники, пивовары, истопники, конюхи, иконописцы, серебряники и другие мастера, певчие дьяки трех станиц, книгописцы и разные должностные лица по патриаршему управлению — бояре, окольничие, стольники, стряпчие, тиуны, дети боярские, дворяне, дьяки, десятильники и другие. В 1625 году патриарх выпросил у царя жалованную грамоту, по которой все духовенство его епархии, монастыри и церкви с своими слугами и крестьянами подчинены были гражданскому суду одного патриарха.

По воспитанию и характеру был человек светский; в собственно церковно-богословских делах разбирался слабо и по спорным вопросам (как-то, скандальное разбирательство из-за слов «и огнем» в молитве на освящение воды в Потребнике) сносился с Вселенским Патриархом и испрашивал определения о том Собора Восточных Патриархов.

При нем, в 1620 году была открыта новая Тобольская епархия.

**Альтернативный вариант изложения истории «Как на Руси появился Патриарх» по книге Андрея Зайцева «История Церкви» - С. 142-148**

В к. 16-го века царь Федор Иванович и Борис Годунов с помощью хитрости, дипломатии и щедрых даров смогли добиться от П-ха К-го Иеремии 2-го признания независимости Русской Церкви. Эта история началась 13 июля 1588 г. с приезда Иеремии в Москву. Причины приезда были самыми прозаическими – он хотел денег и щедрых даров от жителей Московской Руси.

Еще в Смоленске за делегацией П-ха стали следить посланцы царя. Они пытались узнать о целях приезда Иеремии. Встреча была пышной. После первых торжественных приемов и встреч с царем и боярами гостей селст на Рязанском подворье (т.е. гостинице). Им приносят пищу с царского стола, но при этом держат почти в полной изоляции. Все сношения с внешним миром могли допускаться только с дозволения посольского дьяка (министра иностранных дел) Андрея Щелкалова.

После такого своеобразного плена Иеремию устает, и в этот момент российские власти переходят к очень интенсивным переговорам. У царя есть готовый план действий: он пробует разными способами убедить П-ха К-го даровать Руси автокефалию. Патриарх колеблется: то говориит, что не может единолично, без совета с другими православными П-ми принять такое решение, то намекает, что в принципе может дать Руси П-ха, то снова упрямится. Наконец он попадает в искусную ловушку. Иеремии предлагают остаться в России и стать Русским П-хом хотя бы по факту своего пребывания. Богатые подарки, почет, хорошее угощение иотсутствие гонений на христиан делают свое дело. Не посоветовавшись ни с кем, Иеремия соглашается, и вот тут представители Руси наносят греку очень точный удар.

Так как по церковным канонам в одном городе может быть только одна епископская кафедра, а в Москве уже есть митрополит Иов, избранный Собором русских епископов, то Иеремии предлагают переехать на древнюю Владимирскую кафедру. На это П-х К-ский согласиться не мог. Владимир в 16-ом веке был бедным и захолустным городом, царь находился в Москве, так что владимирский епископ не мог влиять на политику, ни рассчитывать на регулярные щедрые подарки. Он отказывается и тогда посланники царя предлагают Иеремии поставить в П-хи московского митрополита Иова.

Высокий гость в последний раз пытается избежать ответственности за такое серьезное решение: он просит царя отпустить его назад в К-ль. Но в Московской Руси умели добиваться своего. 17 января 1589 г. Феодор Иванович созывает Думу и Освященный собор. С этого момента пути назад нет: патриарху Иеремии пришлось единолично провозглашать автокефалию Русской Ц в надежде, что Предстоятели других Правосл.Ц потом одобрят это решение. В итоговом документе Думы и Собора подчеркивается активная роль царя, иерархи же просто говорят о согласии с Федором Ивановичем.

К-ский П-х Иеремия подписал акт об учреждении патриаршества вторым, после царя.

Оставалось обсудить лишь детали церемонии. Греки справедливо считали, что епископа не нужно повторно рукополагать, возводя в сан П-ха, но в Москве решили иначе. Над московским митрополитом Иовом сперва решено было совершить повторную архиерейскую хиротонию, а затем уже наречь его П-хом.

26 января 1589 г. в Русской Ц появился первый Патриарх Иов. В мае 1589 г Иеремия с богатыми дарами отправился назад в Царьград.

Но это была лишь половина дела: восточные П-хи еще не одобрилли избрание Иова. В 1590 г в К-ле проходит Собор, в котором учавствуют Антиохийский и Иерусалимский Патриархи. Три Предстоятеля Православных Церквей одобряют избрание Иова. Слово осталось за Патриархом Александрийским, который еще не дал своего согласия.

Лишь 12 февраля 1593 г в К-ле прошел еще один Собор, на котором русское патриаршество признали Предстоятели всех четырех Поместных Православных Церквей и оставили за русским Первосвятителем пятое место в диптихе.