ЦЕРКОВЬ НА ГРАНИЦЕ - ВАЖНЕЙ ПОГРАНЗАСТАВЫ

Ближние и дальние окраины Руси были укреплены не только и не столько крепостями, засечными линиями, другими фортификационными сооружениями, но и скитами, часовнями, церквями, монастырями. В диких, необжитых местах храмы становились центрами объединения православного населения, центрами освоения и культуры.

Не исключение и российский Север. В самом крайнем северо-западном углу громадной державы, на кусочке нашей земли, окруженной Норвегией, стоит церковь в честь первых русских святых Бориса и Глеба. Те, кто выбирал для нее место, делали свое дело на совесть. Издалека заметная, окруженная мягкими обводами заросших мелким лесом сопок, а рядом — серые, суровые дикие скалы и светлая река. Словом, стоит церковь именно там, где нужно, чтобы радовать душу своим единением с природой.

Совсем недавно реставрированная и освященная, она стала очередным храмом вновь открытым в области. О значении, которое власть предержащие, церковные и светские, придали этому событию, свидетельствует то, что службу вел сам епископ Архангельский и Мурманский Пантеленмон, а в числе почетных гостей был и глава администрации области Е. Б. Комаров.

В тот торжественный день, 7 июня, скромно убранную церковь заполнили приезжие мурманчане, любопытствующие норвежцы и немногие жители Печенгского района, кому посчастливилось. Пограничники и местные руководители максимально (по их мнению) упростили - проезд в поселок Борисоглебск. Желающим принять участие в торжестве нужно было «лишь» заранее выправить у стражей границы пропуск, причем только коллектнвный, от своей организации, сыскать транспорт, бензин, прибыть раненько утречком с паспортом на КПП. А дальше, как говорится, дело техники.

Неискушенных в религиозных таинствах «печенегов» наставляли более опытные гости из Мурманска. Пожалуй, главное, что заботило почти всех заполярнинцев и никельчан, кто сумел попасть на освящение храма, и, наверно, еще больше тех, кто не смог там побывать, сводилось к двум проблемам: обретет ли церковь своего настоятеля, и как часто будет проходить служба?

Истово крестившаяся дама средних лет в паузах между поклонами с готовностью пояснила громким шепотом стоящим вокруг, что пока священника в церкви не будет, а станут приезжать специально из Мурманска по большим дням.

Уже после окончания церемонии один из моих земляков высказал мысль, которая, видимо, появилась у многих: так для кого же церковь? Для нас или для норвежцев, которые могут минут за 15 без всяких хлопот и формальностей подъехать к ней из Киркенеса? Ответа до сих пор нет.

По как бы там ни было, важно политическое значение самого факта восстановления храма на границе после семидесяти с лишним лет официального атеизма. Хотя справедливости ради следует вспомнить, что начали эту работу при власти безбожников... Понятно и особое внимание епархии к подобной церкви. Но если при всем том кто-либо всерьез думает о спасении заблудших в грехе неверия душ жителей Никеля, Заполярного и прочих, то следовало бы сделать путь к этому самому спасению как-то подоступнее. Благо, возможности для того есть. Хотя, быть может, тернии в виде колючей проволоки погранполосы только укрепляют в вере ищущих ее...

Но в поселке Печенга сохранились (пока) еще здания, где некогда располагались два храма. Ныне они используются под хозяйственные нужды вспомогательными службами военного ведомства. Вполне возможна передача хотя бы одного из них верующим. Храм в Печенге, куда легко попасть из любого населенного пункта, мог бы стать своеобразным центром религиозной жизни района.

Разумеется, для возрождения храма кроме доброй воли церковных и светских владык нужны немалые средства. Однако опыт реставрации церкви Бориса и Глеба свидетельствует — объединив усилия, можно добиться успеха в короткий срок.

Кроме всех прочих соображений, восстановление храма в Печенге могло бы сыграть свою роль в подтверждении древних прав России на печенгскую землю. Ведь кроме двух упомянутых зданий да церкви в Борисоглебске других памятников русской старины в районе не осталось.

Кстати, и во всей области они наперечет. Годы и войны не щадят прошлого, как и настоящего, а зачастую и будущего, потому долг ныне живущих — сохранить то немногое, что пока еще существует.

Если кого-то не убеждает отечественный опыт, можно сослаться на пример, как теперь выражаются, цивилизованной страны. В 1896 году король Норвегии Оскар II распорядился поставить на берегу пограничной с Россией реки Якобсельв протестантскую церковь. Уже почти сто лет стоит она в живописнейшем месте у самого берега Баренцева моря. Устремленная вверх церковь символизирует собой суверенитет Норвегии над данной территорией.

Н. НЕКЛЮДОВ, п. Никель, («Советский Мурман»),

// Заполярные вести. -1992.- 5 авг.

АЛЛИЛУЙЯ НАД ПАЗ-РЕКОИ

В начале 1-6 века в окружении саамских погостов и поморских становищ в период оживления морских промыслов и международной торговли на северо- западе Московского княжества появился Печенгский монастырь. Основателем его был Трифон, пришедший на Печенгу из-под Новгорода.

Первым обиталищем Трифона, причисленного ныне к лику святых, было место у впадения реки Манны (Нама — йоки) в Печенгу (перед въездом в Луостари, что кстати, в переводе с финского и означает: монастырь).

С часовни, поставленной здесь преподобным, и ведет свое начало Печенгский монастырь.

Создание постоянного пункта хозяйствования на Севере понравилось Ивану Грозному. Москва в то время весьма активно пыталась пробить доступ к морю, открыть пути на мировой рынок. Поэтому царь охотно принял пришедшего к нему в 1556 году Трифона. Специальной грамотой государь московский и Всея Руси щедро одарил Печенгский монастырь окрестными землями вместе с саамскими погостами (историк А. И. Андреев в 1920 году доказывал, что Грамота Печенгскому монастырю 1556 года подложна, но это отдельный разговор).

Получив вотчину, монастырь стал развивать свое хозяйство. В 1565 году, после второго похода Трифона на «большую» землю, на деньги, собранные им, строится церковь во имя первых русских святых Бориса и Глеба, Эта церковь пережила все церкви древней Печенгской земли. И даже, когда в 1589 году шведами был разграблен и сожжен Печенгский монастырь, Борисоглебская церковь продолжала стоять.

23 июля 1870 года этот храм посетил Его Императорское Высочество великий князь Алексей Александрович. Он-то и стал инициатором постройки новой церкви, рядом с обветшавшей за три столетия старой, 25 августа 1874 года новая церковь была освящена протоиреем Иннокентием.

Многое повидал на своем веку и этот, новый храм Бориса и Глеба. Достаточно сказать, что, по народной легенде, в 60-х годах нашего века в нем размещался... бордель. Только в 1989 году христиане добились начала реставрации церкви. Обязанность курировать восстановление была возложена на настоятеля Свято-Никольского храма г. Мурманска отца Георгия Козака...

Давно не видела пограничная река Паз такого скопления народа, как это было 7 нюня 1992 года. С самого утра шли и шли через КПП у здания новой таможни машины и автобусы с людьми, спешащими на открытие и освящение обновленного храма. Еще несколько километров пути, и вот уже то самое святое место. Вот как описывал его в 1898 году Архангельский вице-губернатор, бывший консул России в Финнмарке Д. Н. Островский: «Вид Паз-реки — поистине полярный рай. Перед путником неожиданно открывается картина, трудно поддающаяся описанию. На левом берегу быстротекущей и широкой реки в зелени берез стоит деревянная церковь святых князей Бориса и Глеба, чрезвычайно изящной архитектуры, построенная по желанию великого князя Алексея Александровича в 1871 году. Около церкви обширный дом притча и лопарский погост с убогими тупами. Рядом с новой церковью стоит другая, старенькая, построенная, по преданию, руками преподобного Трифона, Она заключена в новую деревянную обшивку, но внутренность ее представляет драгоценный археологический музей древней церковной утвари и икон. При церкви лопарская церковно-приходская школа н небольшая библиотека. Вблизи церкви расположен дом для путешественников, сооруженный... при участии С. И. Мамонтова.

Стержень реки Паз... принят за черту государственной границы с тем, что стоящая на левом берегу реки церковь святых Бориса и Глеба принадлежит России с пространством земли на одну версту в окружности (по конвенции 2 (14) мая 1826 года - Е. М.).

Многое изменилось за сто лет. Нет уже старой церкви, нет лопарского погоста, нет дома для путешественников, школы и библиотеки. Но есть.- рай. Может, и не тот, что видел Островский, может, другой, но в сравнении с «лунным» пейзажем и грязью вокруг нас, этот уголок' действительно показался раем.

Последние километры, как и положено паломникам, мы шли пешком. Дул пронизывающий ветер. С моря шли наполненные градом и дождем тучи. Казалось, что природа специально сотворила такой антураж. Потому что на контрасте, в промозглости северного летнего утра, церковь Бориса и Глеба сияла легкостью и красотой и согревала путника уже одним своим видом.

А в храме шел обряд освящения. Под светлыми сводами церкви перекликались голоса епископа Архангельского и Мурманского Пантелеймона, настоятеля Свято-Никольской церкви отца Георгия, известного многим верующим и атеистам отца Никодима и других священников. И вновь на контрасте, вытекал из торжественного баса протодьякона, разрывающий и одновременно наполняющий душу изумительный строй церковного песнопения хора из Мурманска. А над всем этим торжеством встала радуга и загремели громовые раскаты, перекликаясь со звоном колоколов. Может, это и есть знак свыше? Во всяком случае, мне никто не сказал, что помнит в наших местах столь продолжительную грозу (один из дотошных присутствующих подсчитал, что всего за службу было более пятнадцати раскатов грома).

После небольшого концерта мурманского хора, состоялось действо и вовсе не обычное для большинства. Напротив друг друга стояли в церковных одеяниях священники русские и норвежские. «Слава Богу, — сказал епископ Пантелеймон, — сегодня, 7 июня, Можно зафиксировать возрождение общества в виде храма в самой северо-западной точке нашей страны. Эти стены были реставрированы совместно христианами Норвегии и Архангельской епархии. Они были объединены любовью к Господу в создании храма Божьего,.. Сейчас я приношу благодарность всем тем, кто зафиксировал перед небом и людьми свое отношение к Господу. Благодарю инициаторов, благодарю отца Георгия за его труды по реставрации храма, он все эти годы курировал реставрацию храма. (Во время службы епископ вручил отцу Георгию грамоту от вмени церковного совета — Е. М.).

(Окончание на 3-й стр.)

АЛЛИЛУЙЯ НАД ПАЗ-РЕКОЙ

(Окончание, Начало на 1-й стр.)

И мы должны благодарить всех тех, кто пожертвовал средства на то, чтобы этот великолепный храм был воздвигнут на том же старом месте, где и стоял.

Хочется в эти торжественные минуты пожелать всем: многие лета! И подхватил протодьякон: воистину, благоукрасителям, жертвователям, нуждающимся и всем христианам подай, Господи, благословенное и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое посвящение. Спаси и сохрани на многие лета!» И раскатилось по церкви величавое «Многие лета» в исполнении церковного хора.

А потом вышел перед присутствующими епископ губернии Финнмарк Осло Стейнхолд: «Сегодня в Норвегии Троицын день, торжество в честь Святого Духа. Праздник Троицы придает особый смысл нашему присутствию в этой церкви Мы видим два действия Святого Духа: Святой Дух творит веру в Иисуса Христа и таким образом связывает между собой людей... Есть вещи, которые нас разделяют. Есть государственные границы, есть языковые границы. У наших народов своя история, свои традиции. Но тем не менее нас связывает Святой Дух, вера в Христа».

Высоким духовным лицам двух стран - соседей вторят представитель приходского совета Сёр-Варангера и отец Георгий. По призыву Стейнхолда все норвежцы поют церковный гимн. Гостья из Финляндии в национальном саамском костюме зачитывает приветственное письмо митрополита Финляндского.

Во время торжественной церемонии норвежцы дважды удивляют православных. Первый раз, когда дарят церкви Бориса и Глеба уникальные старинные фотографии и подсвечник, принадлежавший... этой церкви. Подсвечник был найден после войны на месте сгоревших построек, а с 1961 года хранился в одном из музеев Норвегии. Теперь он возвращен Борисоглебской церкви. Сделать это было непросто — в Норвегии существует закон, по которому нельзя забирать вещи из музеев.

Вторым сюрпризом было сообщение о том, что наши соседи прилагают все усилия, чтобы вернуть церкви колокола, попавшие во время войны в их страну.

Они очень много сделали, христиане-норвежцы, чтобы состоялся праздник христиан-русских. Как сообщил нам работник музея из Вадсе Вадинг Грунвик, норвежская сторона выполнила безвозмездно работ по реставрации церкви на 200 тысяч крон. «Если бы норвежцы не , помогли, — сказал отец Георгий,— нам было бы очень трудно... Пусть укрепляется дружба между христианами и между народами. Ведь сказано в Библии: «Любите друг друга...»

На обратном пути мы второй раз перешли из России в Норвегию, а потом, нова вторично, из Норвегии на русскую землю. Есть ли где еще, столь уникальное место, когда за несколько минут дважды пересекаешь границу? Норвежцы это, проделали трижды, а финны и еще больше.

Насквозь пронизывал ветер. Град сменялся дождем. С русского берега мы смотрели на берег противоположный, где среди норвежских сопок шумел зеленью берез островок русской земли. И словно плыла среди листвы небольшая православная церковь во имя первых русских святых — Бориса и Глеба. Многие лета, тебе, многострадальный храм. Многие Лета дружбе народов — соседей. Многие лета!

Е. МАРУЧОК

Р. S. Я, по идее, должен бы сказать и о недостатках: о непонятной многим системе составления Списков желающих присутствовать при открытии; о запрете торговать своими изделиями «Коллажу» в то время, когда там торговали ширпотребом мурманчане причем за валюту, а нашему району как будто бы и не нужна эта самая валюта. И не хотим мы показывать иностранцам ту красоту, что имеется в «Коллаже» и т. д., и т. п. Должен бы, но не хочу — не успокоилась еще душа от возвышенного и не хочет отвлекаться на мирскую суету...

-На снимках: церковь Бориса и Глеба; епископ архангельский и мурманский Пантелеймон.

Фото автора.

// Заполярные вести. – 1992. — 10 июня.