**О ГРЕХЕ И ЕГО ДЕЛАХ**

Грехом как таковым, в самом широком смысле этого слова, является всякая форма неправды: прямое намеренное искажение хорошо известной и доступной наблюдению действительности; отвержение правды о ней; обман, совершаемый отманиванием от правды какими-либо соблазнительными приманками; самообман, заключающийся в желании идти не к правде, а к легкому, удобному и приятному, которое доставляется ложью.

Вершиной всякого греха св.отцы считали самооправдание, которое позволяет переложить свою вину на что-нибудь в окружающем: на родителей, которые «не так воспитывали»; на образование, при котором «меня этому не учили»; на влияние среды, в которой «сейчас так принято».

Мнение св.отцов неоспоримо, но оправдание собственно самого греха – а что в этом плохого? - представляется гораздо более страшным, поскольку может вводить в пагубу не только самого грешника, но и окружающих его людей.

Но следует заметить, что любая форма самооправдания является той или иной формой осуждения, всегда льстящего осуждающему привнесением в его душу ощущения превосходства над тем, на кого оно обращено, над осуждаемым.

Не вменяется в вину грех, совершенный по неведению, но желание уклониться от обличения или самообличения всегда предосудительно. Обличать же нужно, по словам св. ап. Иуды (Иуд. 23), с осторожностью, отстраняясь от обличаемых, как от замаранной плотью одежды. Кажется правомерным отнесение этих слов и к мысленному обличению.

Все грехи, без изъятия, панически страшатся обнаружения, обличения и исповеди; страшатся потому, что всякая правда несносна для них, ибо она обращает их в ничто, уничтожая всякую лживость. В своих попытках уклониться от правды грехи, как бы странно это не звучало, успешно прячутся за свои собственные дела. Приносящий, например, искреннее покаяние в нанесении кому-либо побоев, может ни одним словом не обмолвиться о том, что принудило его так поступить: злость, зависть, ревность или мстительность. И выходит, что сам грех остался нераскаянным.

С еще большим успехом грех скрывается и от самого грешащего, и от окружающих его за внешними делами добродетели: постами, частыми посещениями храма, уходом за больными, подаянием милостыни; все это с легкостью может совершать и самолюбование, и тщеславие, и человекоугодие, и гордость.

Нужно отметить, что одинаковому воздаянию подвергается и совершающий грех, и желающий его совершить, но по чисто внешним причинам лишенный такой возможности. Обусловлено это тем, что судимо будет не совершившее грех тело, а желавшая греха душа, даже если грех не был осуществлен, даже если имело место сочувствие чьим-либо грехам.

На приятность и сладость греха, делающие его притягательным, как правило и обращается внимание. А от его горестности, горечи его плодов мысленный взор упорно отводится.

Могут греховные слова и дела прикрываться множеством правдивых слов, что в итоге все это смешение правды и лжи делает ложью, ибо одна ложка дегтя портит целую бочку меда; также нельзя отрицать того, что как показывает жизнь, обилие правдивых или хотя бы правдоподобных слов часто служит сокрытию лжи.

Ведя разговор о грехе вообще было бы странно и даже нелепо обойти вниманием грех, обычно именуемый первородным. Само словосочетание «первородный грех» может быть понимаемо двояко: с одной стороны, как первый грех в числе прочих; с другой же стороны слово «первородный» может служить указанием на то, что данный грех является основой и породителем всех остальных грехов, которые, по сравнению с первородным, имеют гораздо меньшую силу, власть, весомость; также первородному греху присуща способность усиливать любой другой грех.

Самим же словом «грех» дается указание на то, что первородный грех служит той же цели и действует теми же средствами и способами, что и прочие грехи, хотя неизмеримо превосходит их могуществом и влиятельностью.

Понять это достаточно легко: любой грех дает возможность отвергать любую, но только одну добродетель, а первородный позволяет отвратиться не только от всех добродетелей, но и от их источника во всей его необъемности.

Бог есть Любовь, Истина и Жизнь, которые неотделимы друг от друга. Поэтому отвержение одного влечет за собой и отлучение от двух других. И отталкивающий, отвергающий себя от Истины неправдой утрачивает Любовь и лишается Жизни.

Но при всей огромности то роли, которую играл и продолжает играть первородный грех в истории всего человечества и в жизни каждого отдельного человека, нигде не удалось изыскать какой же именно грех именуется первородным. Говоря иными словами, этот грех нигде и никем не был персонифицирован.

Общепринято мнение, согласно которому первородным грехом является преслушание. Но, при ближайшем рассмотрении, делается очевидным, что преслушание – это дело греха, за которым на протяжении многих столетий успешно скрывается от взоров человечества сам грех.

Слово «гений» на русский язык переводится словом «дух». Поэтому вполне допустимо считать, что Сатаною гениально был избран грех, который мог стать надежнейшим средством погубления человека. О Сатане сказано, что он лжец и отец лжи и, когда говорит свое, говорит ложь. Его слова льстили душе – будете как боги – и одновременно с этим позволяли предвосхищать услаждение чрева вкушением запретных плодов.

Следуя суждению св.отцов о грехах, можно и нужно считать лживым и того, кто лжет, и того, кто принимает ложь. К сказанному можно присовокупить следующее соображение: прародители наши вступили в общение с Сатаной, а всякое общение через приобщение ведет к обобщению; в рассматриваемом случае имело место обобщение со лживостью; вполне вероятно, что именно лживость и оказалась первородным грехом.

И этот грех медленно, но непрерывно, неизменно и неуклонно растлевает человечество с момента согрешения прародителей и до наших дней. Люди же или желают этого ни видеть и ни понимать, или утратили способность осознать и осмыслить бедственность своего положения и обратиться к правде, которая содержится только в учении Православной Церкви.

Но в настоящее время и миряне, и клирики различных уровней склонны пренебрегать словами и Св. Писания, и Св. Предания. Тем самым они сохраняют только видимость принадлежности к Православной Церкви, и по сущности своей чужды ей. Миряне при этом оказываются отлученными от Церкви, а клирики изверженными из сана Духом Святым в полном соответствии с правилами Церкви, которыми они пренебрегают.