Негаснущий огонёк

«У меня растут года…» - писал В.В. Маяковский. Быстро пролетело беззаботное время. Приближается время выбора – выбора образовательной программы, траектории, образовательного заказа, образа будущего… Ошибиться в выборе профессии можно - это нестрашно. Изменить сферу профессиональной деятельности легко. Много учебных заведений. Было бы только желание учиться. Но, создавая образ будущего, я задумываюсь о том, каким ЧЕЛОВЕКОМ буду я сама, какой след оставлю в памяти людей. Что для меня главное в этой непростой жизни? Ответ ищу, пристально вглядываясь в своё окружение, размышляя над тем, какие отношения складываются у меня с другими людьми. Ошибиться в том, что станет для меня главным, нельзя. Я знаю точно: важно не предать свои убеждения ни при каких обстоятельствах, сохранить в себе человечность. Значит, веру. Такой меня воспитывают в нашей семье, в которой чтут память о замечательном человеке - Розове Петре Евстафьевиче, моём прапрадедушке, священнике - миссионере.

Из рассказов своей мамы я узнала историю жизни своей прабабушки Марии Петровны Зелениной (в девичестве Розовой) – младшей дочери Петра Евстафьевича Розова, священника Усть-Сыновской церкви.

Сам Пётр Евстафьевич родился в 1872 году в Симбирске в семье священника. Это и определило его судьбу. Женился Пётр на Серафиме, дочери потомственного священника. Жили ладно, в любви и согласии, соблюдали заповеди Божьи, растили четырёх детей. Мария появилась пятой, родившись в 1916 году. Хоть время было нелёгкое, но в семье царил лад. Был дом, наполненный любовью, хозяйство, маленькие помощницы и помощники. Родители всеми силами старались устроить быт семьи так, чтобы у детей сложилось светлое восприятие жизни. В тяжёлые годы часто вспоминали долгие зимние вечера, когда вся семья собиралась за столом и матушка Серафима с девочками вязали, а отец читал вслух книги – Жития святых, светскую художественную литературу: Пушкина, Станюкевича, Сенкевича. Книги привозили с почтой. Почтальон забирал прочитанные и оставлял новые. Поэтому почту ждали всегда с нетерпением. В семье много молились: утром, вечером, перед едой. К ним часто в гости приезжал архиерей, которого встречали всегда хлебом-солью.

 Отец Пётр проводил службы, всегда готов был выехать к людям, нуждающимся в помощи. Прихожане любили и уважали его не только как священника, но и как доброго, чуткого, отзывчивого, душевного, простого в общении человека. В одной семье в честь него назвали ребёнка, которого он же и крестил. Главное, что было ему присуще, - это безграничная любовь к людям. Всех, кто приходил к нему, принимал приветливо, доброжелательно. Стремился помочь не только словом, но и делом.

Но, к сожалению, не могли не коснуться семьи те перемены, которые происходили в стране – страна строила социализм, в котором не было места Богу. Вот и случилось так, что семья священника оказалась без крыши над головой. Пришлось ютиться в сторожке. Но и это не беда! Главное, что вместе, главное - с Богом. В это трудное время отец Пётр не оставил смирения: службы исполнял ночью при закрытых дверях. Председатель Сельсовета не раз грозил сообщить куда следует. Но преданный делу священник, понимающий, что люди идут к нему за поддержкой, благословением, надеждой услышать не лозунг, а доброе, сердечное слово, надеялся, что беда обойдёт стороной…

В июне 1934 года ночью приехали какие-то люди. Все иконы из церкви вынесли, положили в ящики, погрузили на катер. Отца Петра арестовали и забрали с собой. Семья осталась на улице (из сторожки тоже выгнали). Изо дня в день ожидали ареста, ютились по чужим домам. Матушку Серафиму взяла к себе старшая замужняя дочь. Опасаясь доноса и ареста, женщину прятали несколько месяцев. Часто ей приходилось спать под кроватью. Серафима Николаевна умерла от дизентерии – врач отказался лечить жену священника.

Пётр Евстафьевич отсидел в тюрьме три месяца, вернулся больной, измождённый. Он никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пережить. Никогда не пытался объяснить происходящее в стране. «Всё по воле Божьей», - так останавливал любые политические разговоры. «Правительству надо подниматься, но… веру вам сохранять», - часто повторял он, обращаясь к своим детям и немногочисленным приверженцам веры, приходящим к нему снова и снова.

Один из его сыновей умер в тифозном бараке. Дочерей не принимали ни в одно учебное заведение. «Положитесь на Бога – всё разрешится по его воле», - подбадривал детей отец - духовный наставник. И молился. Молился за всех…

В сердце Марии Петровны не погас свет Веры, который зажёг отец Пётр. Вера и достоинство, любовь к людям и забота о ближнем, сердечность - качества, которые воспитывала прабабушка и в своих детях и внуках, следуя примеру Петра Евстафьевича, не только папы, но и духовного отца.

Вера помогла остаться моему прапрадедушке мудрым, стойким человеком, готовым всегда помочь, несмотря на собственные невзгоды. Умер отец Пётр 30 августа 1936 года. Память об этом человеке, священнике жива и сегодня. Помнят его и в Усть-Сынах, и в Усть-Качке, где он тоже служил. Это лучшая награда. Он с честью выполнял свой долг священника (профессиональный) – любил людей и служил им. Был достойным Человеком. Я надеюсь, что негаснущий огонёк веры, который передаётся в нашей семье, и мне поможет стать ЧЕЛОВЕКОМ, которого тоже будут любить и помнить даже через много лет. Такой образ будущего, основанный на вере, на памяти, привлекателен. И пусть «растут года…»! Я уверенно смотрю в будущее. Я не боюсь его.