«Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь вспоминаются лучшие качества нашего народа: мужество, готовность к самопожертвованию ради общего дела, терпение и гордость за свою страну» (С. Михалков): Памяти героев

Великой Отечественной войны посвящается.

Кирилл Лушников

Каждому воздастся по вере и делам его...

Слово

 Да, о блокаде Ленинграда написано много. Мы знаем о трагедии и подвиге великого города и его жителей, мы бывали в музеях и на экскурсиях, но всё равно мы постоянно открываем для себя новое. Как же не обращаться к теме великого подвига!

Я скажу слово о малоизвестной странице жизни непокорённого Ленинграда.

О том, как в блокадном Ленинграде жители города искали поддержку не только в сводках Совинформбюро, в стихах Ольги Берггольц и друг в друге, но и в вере.

В городе, превращённом врагом в ледяную пустыню, не закрывали двери десять храмов. А священнослужителей в Ленинграде осталось только 55... только 10 и только 55, пожилых и немощных, проводивших молодых собратьев своих в действующую армию.

Но и один в поле воин, если он крепок духом и верой!

Верьте, церковная жизнь блокадного Ленинграда – это важная, как оказалась, страница истории защиты Великого города. Почему же тогда она малоизвестная? Потому как позиция государства по отношению к религии, да на протяжении 70 советских лет, была такова! Однако тем малочисленным храмам, что не были закрыты, перестроены, отданы под клубы, склады, бани и кинотеатры (или просто разрушены) до войны, было разрешено в блокаду продолжать работать. Всеми храмами управлял тогда Алексий Абакумов, и они оставались действующими в течение всей блокады. Прислушайтесь – вспоминает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте отец Виктор Ерошенко: «Каждый день священники блокадного Ленинграда совершали богослужения. Утром в 8 часов, а вечером в 16. Всё было так подгадано, чтобы не попасть под бомбёжки». Каждый!

 Кроме привычной службы в храме, в тяжкие времена духовенство не гнушалось никакой работой: наряду с мирянами священники рыли окопы, дежурили в отрядах противовоздушной обороны в разных районах блокадного Ленинграда! Вот только взгляните: вот справка, выданная 17 октября 1943 года архимандриту Владимиру Кобецу Василеостровским районным жилуправлением, и говорится в ней: «Состоит бойцом группы самозащиты дома, активно участвует во всех мероприятиях обороны Ленинграда, несёт дежурства, участвует в тушении зажигательных бомб».

 Но главное, что несли священнослужители, это всё же были не дежурства и физическая помощь, а помощь духовная: слово, молитва, вера, утешение, свет. Среди страха, голода, страданий священники православных храмов показывали отчаявшимся и ослабевшим примеры стойкости, самоотверженности и мужества.

 Когда началась война, Церковь благословляла добровольцев. Сила слова вдохновляла на подвиг.

Зимой 1941 - 1942 годов, когда смерть по-хозяйски поселилась в голодном и холодном городе, такие же голодные и замерзающие священники провожали молитвой в последний путь умерших. Крестили новообращённых. Молились о Победе. Крестным ходом шли. Не куличи, а блокадный хлеб освящали. Тот, который «с огнём и кровью пополам». И пополам преломляли его с городом люди церкви.

Ослабевшие, как и все ленинградцы, телесно, они – впрочем, как и все ленинградцы – не слабели духовно. Они твёрдо знали: «Мёртвые сраму не имут» и «Наше дело правое».

С ними была их вера. И их любовь к ближнему.

И долг – они, как их Учитель, несли свой Крест.

 И тем приближали Победу.

Слава им! Вечная слава!