**Любовь означает самопожертвование**

**Епископ Томас Дж. Олмстед**

*Нижеизложенное представляет собой проповедь, которая была прочитана епископом Томасом Дж. Олмстедом, заместителем епископа г. Вичита, штат Канзас, 20 января 2001 года.*

Господь создал нас в любви; Господь создал нас из-за любви; и Господь создал нас для любви. Он дал нам две величайшие заповеди: «Вы должны любить Бога всем своим сознанием, всем своим сердцем, всей своей силой и всей своей душой. Вы должны любить и соседа как самого себя.» Таким образом, любовь – это наше начало, наша судьба и наше призвание. Если я не люблю и если я не испытываю это чувство, то тогда моя жизнь остаётся для меня запутанной и малозначительной. Любовь сама по себе делает жизнь целесообразной.

Вот почему святой Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.» (1 Кор, 13: 1–3).

Итак, когда мы думаем о человеческом достоинстве и праве на жизнь для каждого человека, то начинаем с мысли о любви. Когда мы с сожалением и даже с отвращением вспоминаем печально известное решение Верховного Суда США 28-летней давности «Роу против Уэйда» и когда мы стараемся понять нашу ответственность как личностей и последователей Иисуса Христа за отмену этого пагубного судебного решения, то начинаем концентрировать наше внимание на любви. Потому что любовь – это наше начало и призвание, наша судьба и надежда. И даже если всё остальное в этом мире исчезнет, то любовь – никогда. Любовь одновременно и хрупка, и непоколебима. Любовь никогда не умрёт. (1 Кор, 13: 4–13).

И всё же что такое любовь? Как она выглядит? Какова разница между истинной любовью и подделкой под неё? Мы знаем, что в своей основе любовь происходит от Бога, от триединой и благословенной Троицы; то есть имеет своим следствием как самоотдачу, так и восприятие любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного...» (Иоан, 3: 16). Любить – это значит всецело отдать себя кому-то в дар, а также получить аналогичный дар от кого-то другого.

Это как раз то, что представляет собой *Рождество*: Господь отдал нам Самого Себя. Он представил Себя в качестве дара всем нам в самом гуманном смысле этого слова. «И слово стало плотию...» (Иоан, 1: 14). И Он стал ребёночком во чреве Девы Марии.

То же самое означает и *Страстная Пятница*: Господь отдал нам Самого Себя, в виде распятой на кресте невинной жертвы. Он умер для того, чтобы мы могли жить. Он Сам пошёл на крестные муки, чтобы мы могли быть спасены от смерти.

И этот же смысл несёт в себе *Тайная Вечеря*: Господь преподнёс Себя как дар всем нам в виде хлеба и вина. Иисус взял хлеб, преломил его и раздал апостолам, говоря: «Сие есть тело Моё» (Мф, 26: 26; Мк, 14: 22; Лк, 22: 19; 1 Кор, 11: 24). Кто-то из вас, принимающий участие в движении за жизнь, возможно, знаком со священником Франком Павоном, который является основателем общества «Священники за жизнь». В своей недавней статье он задал следующий вопрос: «Приходилось ли вам когда-либо задумываться над тем, что одни и те же четыре слова были использованы Господом Иисусом для того, чтобы спасти мир, и в то же время к тем же самым словам прибегали те, кто поддерживал аборты: «Сие есть тело моё». Одни и те же простые слова произносятся с двух концов вселенной с подразумеваемым в них этими двумя партиями совершенно противоположным значением.»

Когда Иисус говорил эти слова, Он имел в виду Голгофу, то есть то, чему Он подверг Своё тело во имя всех остальных, и как Он пожертвовал Собою для того, чтобы мы могли жить. Более того, Он в полнейшей степени обратил Себя в жертвенный дар для всех нас с тем, чтобы мы могли разделить с Ним Его собственную жизнь. Он делает нас членами Его тела, что представляет собой величественную тайну истинной любви. Парадоксальным образом, тот, кто поддерживает аборты, использует те же самые слова, имея в виду совершенно противоположное: «Сие есть тело моё. Не учите меня, что мне с ним делать! Оно принадлежит мне, и я подвергну его тому, чего пожелаю, в том числе и умерщвление жизни внутри него.»

Одни и те же слова могут привести к противоположным результатам. Христос пожертвовал Своим телом, чтобы мы «имели жизнь и имели с избытком» (см.: Иоан, 10: 10). Те, кто поддерживает аборты, цепко держатся за свои собственные тела, даже ценой жизни других. Отдавая Своё тело нам, Христос учит нас значению любви и говорит: «Я жертвую Собой во имя других.» Аборты же демонстрируют то, что противоположно любви, а их защитники провозглашают: «Я жертвую кем-то другим ради себя любимого.» (см.: свящ. Франк Павон, там же.)

Будет истиной для меня и для вас сказать: «Сие есть тело моё», но почему? Почему тело принадлежит мне? Почему Господь дал нам такую свободу и ответственность? Да для того, чтобы мы могли поступать так, как Иисус, и чтобы мы могли проявить своё послушание к Его требованию на Тайной Вечере: «Сие творите в Моё воспоминание» (Лк, 22: 19).

В тот день, когда вы или я родились, наши с вами папа и мама сказали: «Это наше тело, данное тебе.» Они не сказали: «Это наше тело; не приставай ко мне.» В этом состоит призвание и миссия родителей. Именно таким образом необходимо аннулировать [решение Верховного Суда] «Роу против Уэйда». Культура жизни основана на ребёнке; при этом мужчины и женщины провозглашают вместе с Иисусом, во имя любви к своим супругам и во имя любви к каждому данному Богом ребёнку: «Сие есть тело моё. Как Господь дал жизнь мне, так и я даю её тебе как мой дар.» Таким образом, любовь представляет собой дар самого себя другому человеку.

Есть ещё один дополнительный компонент, который является частью любви и который естественным образом проистекает из её глубочайшего содержания, а именно: помимо всего прочего, любовь означает *воспприятие таковой с благодарностью*. И это именно то, что сделала Дева Мария, когда сказала Господу: «Да будет так, и пусть это случится со мною, как предсказано Тобою.» И она с благоговением приняла в своё лоно дар от самого Господа; таким образом, Божий Сын и стал Сыном Девы Марии.

Аналогичным образом поступили Захария и Елисавета по отношению к Иоанну Крестителю. Они с благодарностью приняли его самого как дар Господний. «...тогда явился ему Ангел Господень... Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн.» (Лк, 1: 11–13). И это как раз то, что делают мужья и жёны по отношению друг к другу, почему брак и представляет собой знак любви Христа к Его Церкви. То же самое касается родителей, равно как и то, что они делают для своих детей. Даже ещё до того, как родители отдают своё тело в дар своим детям, они с радостью получают ребёнка в дар, исходящий от самого Господа.

Аборт по сути своей представляет собой отказ от ребёнка как Божьего Дара. Это не только проявление неблагодарности за преподносимый дар, но также и искажение истины по данному вопросу в общем и целом. Употребляемый при этом язык подвергается искажениям, а ответственность за других отвергается. Вместо того, чтобы назвать ребёнка ребёнком, неродившееся существо именуют нежелательным прибавлением, или агрессором, или всего лишь клеточной тканью, а то и каким-либо иным унизительным термином. Отказ видеть в другом существе дар от Бога, либо рассматривать его как нежеланное обременение, а то и как неправомерное вторжение в частную жизнь, – всё это является достоверным свидетельством Культуры Смерти.

Контрацепция следует такой же фальшивой логике. Ведь она отказывается признать дар супруга(и), предлагаемый им/ею всецело и безоговорочно, говоря следующее: «Я признаю тебя только в том случае, если ты не фертилен(льна).» Нередко утверждается, что частота абортов резко сократится, если контрацептивы стали бы широко доступны всем и каждому. Однако на деле ситуация совершенно обратная, с точностью до наоборот. От страны к стране аборты становились всё более и более распространены сразу после того, как контрацептивы появились в продаже. После легализации противозачаточных средств получила распространение «контрацептивная ментальность», в соответствии с которой дети рассматриваются как препятствие для самореализации личности. Любая жизнь, происходящая в результате сексуального контакта, при котором фертильность контролируется Пилюлей или другими средствами, превращается таким образом во врага, от которого следует избавиться любой ценой. И аборт становится решением проблемы при несостоятельной контрацепции.

Любовь Господняя ко всему миру даёт нам основания к оптимизму и является фундаментом наше й надежды. Именно Божия любовь формирует основы человеческого достоинства в каждой личности. С самого момента зачатия мы все до единого созданы Богом в любви, и мы все до единого спасены Его Сыном, пожертвовавшим Собою ради нас. И каждому из нас Он говорит: «Сие есть тело Моё, которое за вас предаётся...» (Лк, 22: 19). Так возрадуемся же в любви к Господу, которая сильнее, чем грех, и которая превыше смерти. Любовь к вечно живому Христу никогда не умрёт. Исчезнут Небеса и Земля. Падёт решение «Роуз против Уэйда». Всё это лишь вопрос времени. Но любовь будет вечна. Победа Христовой любви уже видна, и это только начало. Милосердие Господне реализуется через нас с тем, чтобы построить Культуру Жизни и цивилизацию любви.

***Епископ Томас Дж. Олмстед, заместитель епископа в г. Вичита, штат Канзас.***