\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Антоний родился на Черниговской земле, в городе Любече. С юных лет мечтал он стать иноком, принять монашество. Од­нажды вышел он из дому и пошел пешком в сторону Византии.

Дорог тогда было мало. Повсюду росли густые леса, в них бро­дили дикие звери, скрывались лихие люди. Но у Антония было доброе сердце, а доброе сердце — главный помощник и на своей земле, и на чужой. Антоний прошел через леса, топи и степь, пере­правился через реки и море и добрался до Константинополя. Кон­стантинополь был великим городом и столицей той великой импе­рии, куда шел Антоний, — Византии. На Руси этот город называ­ли Царьградом.

Еще дома Антоний услышал рассказ старого воина. Где-то не­далеко от Царьграда есть священная гора Афон, и нет на земле места красивее. И живут там святые люди — монахи.

Для того и прошел через многие опасности юноша, чтобы люди эти приняли его к себе в монастырь.

Жители Царьграда показали Антонию, как дойти до Афона.

Антоний встретил на святой горе многих иноков, живших в тру­дах и постоянных молитвах Господу, удивился их жизни и обра­довался. Искренняя молитва очищает душу, и становится душа че­ловека светлой и легкой, словно ангел небесный. Поэтому не было среди монахов ни злобы, ни жадности. Все у них было общее — имущество, пища, радости. Как раз о такой жизни и мечтал юный Антоний. И стал он умолять игумена — старшего над иноками, — чтобы тот принял его в обитель.

— Хочу, как вы, возвыситься над человеческой природой и, любя Господа, приблизиться к Нему!

Игумен был стар и строг. Посмотрел он на Антония так, словно все его потаенные мысли прочитал, а потом улыбнулся печально.

 — Жизнь инока трудна, полна невзгод и лишений, — прого­ворил он. — Вижу, мы кажемся тебе сродни ангелам. Но ангелы не мерзнут и не голодают. Мы же постоянно постимся,

питаясь лишь хлебом с водой, а постели наши холодны и жестки. Отказываясь ублажать тело, мы стараемся возвыситься духом. Твердо ли ты решил, чтобы после не каяться?

— Решение мое твердо. Я пришел к вам с Руси и молю: при­мите меня в вашу обитель!

Старец вновь улыбнулся. И юный Антоний удивился его пере­менившемуся взгляду: теперь глаза игумена были не пронзитель­но-строгими, а лучились заботливой добротой.

Стал Антоний в монастыре самым послушным и старательным иноком. На работах был усерднее многих и задолго до восхода поднимался с жесткой постели для молитвы. Шло время. Мало-помалу стал он главным помощником игумену и наставником для других. Однажды призвал его игумен: «Антоний, ты сам видишь, как мы тебя полюбили, но долг перед Господом превыше всего! Возвращайся в Русскую землю! Помоги живущим там утвердить­ся в вере Христовой».

И отправился Антоний знакомым путем на родину. И пришел в город Киев. Вблизи Киева он поселился в пустой пещере, которую когда-то выкопали для жилья варяги. Скоро люди заговорили о молодом отшельнике, который питается лишь черным хлебом, за­пивая его водой, да постоянно молится.

Но тут наступили для Руси смутные времена. После смерти великого князя Владимира Святославича Киевом на несколько лет завладел его приемный сын, Святополк, по прозвищу Окаянный. Многих русских людей перебил этот Святополк, и даже своих братьев Бориса и Глеба. От такого злодейства ушел Антоний снова на святую гору Афон. Монахи ему обрадовались, игумен встретил как сына родного. Но спустя немного времени он призвал его к себе и опять направил в Русскую землю: «Знаю, ждут тебя на родине и радости, и печали. Но ты недоброе одолеешь и станешь отцом и наставником многих иноков. Иди же!»

А к тому времени в Киев вошел уже великий князь Ярослав Мудрый с новгородской дружиной.

Вернулся Антоний на Днепр и возле села Берестово на высо­ком холме среди сосен увидел пустую пещеру. В ней он и поселился. С тех пор стали называть пещеру Антониевой.

питаясь лишь хлебом с водой, а постели наши холодны и жестки. Отказываясь ублажать тело, мы стараемся возвыситься духом. Твердо ли ты решил, чтобы после не каяться?

— Решение мое твердо. Я пришел к вам с Руси и молю: при­мите меня в вашу обитель!

Старец вновь улыбнулся. И юный Антоний удивился его пере­менившемуся взгляду: теперь глаза игумена были не пронзитель­но-строгими, а лучились заботливой добротой.

Стал Антоний в монастыре самым послушным и старательным иноком. На работах был усерднее многих и задолго до восхода поднимался с жесткой постели для молитвы. Шло время. Мало-помалу стал он главным помощником игумену и наставником для других. Однажды призвал его игумен: «Антоний, ты сам видишь, как мы тебя полюбили, но долг перед Господом превыше всего! Возвращайся в Русскую землю! Помоги живущим там утвердить­ся в вере Христовой».

И отправился Антоний знакомым путем на родину. И пришел в город Киев. Вблизи Киева он поселился в пустой пещере, которую когда-то выкопали для жилья варяги. Скоро люди заговорили о молодом отшельнике, который питается лишь черным хлебом, за­пивая его водой, да постоянно молится.

Но тут наступили для Руси смутные времена. После смерти великого князя Владимира Святославича Киевом на несколько лет завладел его приемный сын, Святополк, по прозвищу Окаянный. Многих русских людей перебил этот Святополк, и даже своих братьев Бориса и Глеба. От такого злодейства ушел Антоний снова на святую гору Афон. Монахи ему обрадовались, игумен встретил как сына родного. Но спустя немного времени он призвал его к себе и опять направил в Русскую землю: «Знаю, ждут тебя на родине и радости, и печали. Но ты недоброе одолеешь и станешь отцом и наставником многих иноков. Иди же!»

А к тому времени в Киев вошел уже великий князь Ярослав Мудрый с новгородской дружиной.

Вернулся Антоний на Днепр и возле села Берестово на высо­ком холме среди сосен увидел пустую пещеру. В ней он и поселился. С тех пор стали называть пещеру Антониевой.