**Совесть необходимо формировать, чтобы понять**

**объективный нравственный закон**

***Его Святейшество Иоанн Павел Второй***

*Газета «Оссерваторе Романо» (L’Osservatore Romano), Ватикан, 01 июля 1998 г., с. 3–4.*

*Девятая в серии статей Его Святейшества, адресованных американским епископам по случаю их визита к папскому престолу (Ad limina Apostolorum) 27 июня 1998 г.*

Уважаемые братья епископы!

С особой теплотой я приветствую вас, духовных наставников Церкви из американских штатов Техас, Оклахома и Арканзас, по случаю вашего визита в Ватикан ad limina (к папскому престолу). Во время моих встреч с епископами из США в этом году мы смогли обсудить несколько принципиальных аспектов новой евангелигизации в рамках Второго Ватиканского Собора (1965) – важного события, которое благодатью Святаго Духа подготовило Церковь ко вхождению в третье тысячелетие христианской эры. Его неотъемлемой частью является *провозглашение нравственной истины* и отношение последней к индивидуальной жизни христиан и христианскому движению во всём мире. Поэтому я хочу сегодня поразмышлять вместе с вами о ваших епископальных обязанностях *как наставников нравственной истины и защитников морального закона*.

В любом возрасте мужчины и женщины должны слушать и слышать Христа как Доброго Пастыря, призывающего к надлежащей вере и к обращению на путь истинный (см.: Мк 1: 15). В качестве пастырей духовных вы должны быть сегодня голосом Христа и поддерживать вашу паству в стремлении вновь открыть «красоту истины, освобождающую мощь Господней любви, а также важность безоговорочной преданности ко всем требованиям Закона Божиего, даже в самых трудных ситуациях» *(Veritatis Splendor*, № 107). В Евангелии говорится, что богатый молодой человек задал Христу такой вопрос: «Учитель, какое доброе дело я должен совершить, чтобы получить жизнь вечную?» (Мф 19: 16). Надо признать, что это вечный вопрос человечества. Каждый человек задаёт его в той или иной форме, прямо или косвенно, в любой культуре и в любой драматический момент истории. Ответ Христа на этот вопрос состоял в «следовании за Ним и выполнении Заповедей Отца Его, что и будет ключевым моментом в достижении полноты обещанной жизни» (Мф 19: 16–19). Итак, соблюдение Заповедей Господних хотя и отчуждает нас от человеческой природы, в то же время представляет собой путь к истинному освобождению и служит источником истинного счастья.

В этот год подготовки к Великому Юбилею, посвящённому Духу Святому, следует помнить, что наши усилия в проповедовании Благой Вести и в учении о нравственной истине для индивидуума обеспечиваются Духом Святым, который является главным посредником в осуществлении миссии Церкви (см.: *Evangelii nuntiandi*, № 64). Именно Дух Святый – «причина процветания христианской нравственной жизни и свидетельство святости для громадного числа профессий, способностей, обязанностей, условий и жизненных ситуаций» (*Veritatis splendor*, № 108). В этом году я призываю вас приложить в ваших епархиях и приходах особые усилия к тому, чтобы увеличить осведомлённость о мощной активности Духа Святаго по всему миру. Ведь только благодаря Его милосердию мы испытываем «радикальное личностное и общественное обновление, которое обеспечивает справедливость, единение, искренность и откровенность» (*Veritatis splendor*, № 98).

**Культурный кризис сегодняшнего дня требует нравственную доктрину**

Исходя из особенностей современной культуры, ваше епископальное пастырство представляется особенно трудным, а ситуация, с которой вы сталкиваетесь в качестве наставников нравственной истины, многогранна. В ваших приходах много верующих, которые стремятся вести ответственный образ жизни как супруги, родители, граждане, рабочие и специалисты. Эти мужчины и женщины, которых вы встречаете каждый день в процессе вашей пастырской деятельности, знают, что они должны жить нравственно безупречной жизнью, однако весьма часто они находят затруднительным объяснить с точностью, что это означает. Эта трудность отражает другую сторону современной культуры, а именно: скептицизм относительно самого существования «нравственной истины» и объективного морального закона. Такое отношение довольно сильно преобладает в культурных институтах, влияющих на общественное мнение, а также, следует признать, типично для многих академических, политических и юридических учреждений в вашей стране. В сложившейся ситуации те, кто старается жить в соответствии с нравственным законом, часто чувствуют давление со стороны сил, противоречащих тому, что люди в глубине своих сердец считают правильным. В то же время те, кто ответственны за учение об истине, часто видят по сути бесполезность своих усилий, принимая во внимание силу культурного давления извне.

В двухтысячелетней истории Церкви бывали подобные эпизоды. Однако сегодняшний культурный кризис обладает особыми чертами, которые делают вашу работу в качестве нравственных наставников поистине безотлагательной. Эта срочность касается как распространения нравственной истины, содержащейся в Евангелии и церковном Магистериуме, так и будущего нашего общества как свободного и демократического образа жизни.

**Благо для индивидуума состоит в следовании истине**

Какое определение следует дать кризису нравственной культуры? Давайте взглянем на его первую фазу, которую кардинал Джон Ньюман так охарактеризовал в своём *письме к Герцогу Норфолкскому*: «В этом веке совесть была вытеснена фальшивыми ценностями, что на протяжении 18 веков до того было неслыханным, а если и случалось, то моментально становилось известным и никогда не признавалось. Такие эпизоды считались самоуправством.» То, что считалось истиной в ньюмановском 19 веке, сегодня признаётся даже более верным. Мощные культурные силы настаивают на том, что права совести нарушаются самой идеей о том, что существует нравственный закон, начертанный для человечества и доступный для понимания путём анализа нашей природы и наших деяний. Этот закон налагает на нас определённые ограничения, которые мы признаём обязательными и полагаем универсальной истиной. Как часто говорится, это можно рассматривать как ограничение свободы. Однако что представляет собой концепция «свободы» в данном случае? Является ли свобода подтверждением моей воли: «Мне должно быть разрешено нечто, поскольку я это выбрал»? Или свобода – это право делать то, что должно, с тем, чтобы свободно следовать добру и истине? (см.: Проповедь в Балтиморе, 08 октября 1995 г.)

Идея о свободе как личной автономии с первого взгляда кажется привлекательной. Она поддерживается интеллектуалами, средствами массовой информации, законодательной властью и судами, становясь мощной культурной силой. Однако в конечном итоге она же уничтожает персональное благо в индивидууме и всеобщее добро в обществе. Свобода как автономия, целенаправленно фокусируясь на изолированной воле индивидуума как единственном организующем принципе общественной жизни, разрушает связующие нити между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, сильными и слабыми, большинством и меньшинством. Результатом этого является распад гражданского общества, а общественная жизнь превращается в балаган, в котором индивидуумами выступают площадные шуты и государство. Как 20-й век должен был научить нас, всё это является несомненным рецептом для установления тирании.

В своей основе современный кризис нравственной культуры – это кризис понимания природы человека. Как пастыри и наставники Церкви Христовой, вы должны напоминать людям, что величие человека основывается исключительно на его природе, созданной по образу и подобию любящего Бога. Ведь Господь дал нам способность познавать добро и руководствоваться им. Он же послал нам Сына Его с тем, чтобы Тот стал высшим и непререкаемым свидетелем истины о человеческой природе: «В Христе и через Христа Господь полностью проявил себя человечеству и стал ему близок. В то же время в Христе и через Христа человек познал своё собственное достоинство; достиг высот, для которых он был создан; осознал непреходящую ценность человеческой гуманности; и пришёл к пониманию своего существования.» (*Redemptor hominis*, часть II). Через Христа мы узнали, что «добро в человеке состоит в понимании истины и в отстаивании последней». (*Обращение к Международному Конгрессу по вопросам нравственной теологии*. 10 апреля 1986 г., часть 1).

В христианской антропологии величие мужчины и женщины лежит не просто в способности *выбирать*, но *в способности делать выбор благоразумно и жить в соответствии с тем, что признано благом.* Среди всех имеющихся на земле созданий только человек способен выбирать разумно. Только лишь человеческий индивидуум отличает добро от зла, а также понимает причины, по которым первое противоположно второму. Только и исключительно люди могут жертвовать собой во имя добра и истины. Вот почему через всю историю христианства мученичество остаётся образцом истинного апостольства: ведь мученик живёт по самым фундаментальным принципам взаимоотносящихся между собой истины, свободы и добродетели.

**Дух Святый охраняет Церковь во имя истины**

Проповедуя учение о нравственной истине для человека и выступая за моральный закон, вписанный в наши сердца, *архиепископы Церкви защищают и поддерживают не произвольные заявления Церкви, а жизненно важные истины, то есть благо для индивидуума и всеобщую пользу для общества.*

Если достоинство человека как носителя нравственности состоит в способности распознавать и выбирать то, что является истинным благом, тогда *вопрос о совести становится более ясным.* Уважение к правам совести глубоко укоренилось в нашей национальной культуре, которая была по части сформирована эмигрантами, прибывшими в Новый Свет, чтобы защитить свои религиозные и моральные убеждения перед лицом преследований. Устоявшееся восхищение американского общества перед людьми совести является тем основанием, благодаря которому вы можете сегодня проповедовать истину в вопросах, касающихся совести человека.

Церковь почитает совесть как «святилище» для человека: здесь как мужчины, так и женщины остаются «наедине с Богом», чей голос отдаётся до самой глубины их сердец, призывая любить добро и избегать зла (см.: *Gaudium et spes,* № 16). Совесть – это то сокровенное место, где «человек обнаруживает закон, который не навязывается ему самому, но тем не менее понуждает его к послушанию» (см.: там же).

Всё это так, но следует помнить, что достоинство совести подрывается, когда она, как заявляют защитники радикальной индивидуальной автономии, представляет собой полностью независимую и исключительно личную способность определять, что такое добро и зло (см.: *Dominum et Vivificantem,* № 43).

Всякий из нас обязан поступать в соответствии с зовом совести. Однако *совесть не является ни абсолютно независимым, ни совершенно безупречным понятием в смысле принимаемых на её основе суждений.* Если бы это было так, то значение совести свелось бы ко всего лишь подтверждению персональных намерений. Следовательно, она совершенно определённым образом защищает собственное достоинство, равно как и самого индивидуума, отстаивая тот факт, что совесть должна *формироваться*. В процессе этого формирования индивидуум получает возможность различать, что соответствует и что нет «вечному, объективному и универсальному Божественному закону», который человеческий разум способен познать в процессе бытия (см.: *Dignitatis humanae,* № 3; *Veritatis splendor,* № 60). *Благодаря природе совести*, всегда следует соблюдать осторожность и обязательно спросить себя, подсказывает она нам правдивый совет или нет. Если мы ошибёмся в необходимых выводах, то тогда совесть – вместо священного понятия, в соответствии с которым Господь открывает нам Его истинные добродетели, – превращается в деструктивную силу для подлинного гуманизма и для всех наших взаимоотношений (см.: *General Audience*, 17 августа 1983 г., № 3).

Как архиепископы, вы должны учить, что свобода совести – это никогда свобода *от* истины, но всегда и исключительно свобода *в пределах* истины. Такое понимание совести и её соотношение со свободой должны прояснить некоторые аспекты проблемы, заключающейся в разногласиях с учением Церкви. По воле самого Христа и в связи с животворящей силой Духа Святаго Церковь охраняема истиной. Кроме того, Церковь «обязана высказываться и официально проповедовать по вопросу об истине и о Христе как источнике истины. Своей властью Церковь должна декларировать и подтверждать принципы нравственного порядка, имеющие свои корни в самой природе человека» (*Digitatis humanae*, № 14). Например, когда Церковь учит, что аборты, стерилизация и эвтаназия всегда морально недопустимы, она высказывается в рамках универсального нравственного закона, начертанного в наших сердцах, а потому преподносит нам то, что накрепко связано с нашей совестью. *Абсолютный запрет на перечисленные процедуры в медицинских учреждениях Святого Креста* – это просто-напросто демонстрация верности Божиему правопорядку. Как архиепископы, вы должны напоминать всем и каждому, кто представляет больничную администрацию и медицинский персонал, что несоблюдение этих требований является тяжким грехом и источником скандала. (О стерилизации см.: Congregation for the Doctrine of the Faith, *Quaecumque sterilizatio*, 13 March 1975, AAS [1976], 738–740.) Нужно подчеркнуть, что этот и иные подобные примеры не представляют собой введение навязываемых извне критериев в нарушение индивидуальной свободы. Учение Церкви о нравственной правде скорее «проливает свет на истины, которыми наша совесть уже должна была бы обладать» (*Veritatis splendor*, № 64). И это те истины, которые делают нас свободными в самом глубоком понимании человеческой свободы и которые дают человечеству подлинное величие.

**Объективные нравственные нормы как основа демократии**

Около 2000 лет тому назад св. Павел убеждал нас: «...не сообразуйтесь с веком сим» и живите в соответствии с истинной свободой, которая означает покорность воле Господней (Рим 12: 2). В проповедовании правды о совести и о присущих ей взаимоотношениях с нравственной истиной вы столкнётесь с одной из наиболее мощных сил в современном мире. В то же время вы сделаете большую услугу современному миру, так как напомните ему о единственном основании, способном обеспечить культуру свободы. То, что отцы-основатели вашей нации считали «самоочевидными» истинами.

С этой точки зрения должно быть ясно, что Церковь обращается к проблемам общественной жизни не по политическим причинам, а в качестве *служителя истины о человеке, защитника человеческого достоинства и пропагандиста свободы личности*. Общество культуры, которое желает выжить, не должно заявлять, что духовные аспекты человеческой личности не имеют отношения к общественной жизни. Различные культуры развиваются как результат взаимодействия с самыми глубокими сторонами человеческого существования, а именно: любовь, рождение, дружба, работа, смерть. Эти аспекты, каждый в своём уникальном смысле, неизбежно приводят к вопросу о Боге: «в сердце каждой культуры заложено отношение человека к величайшей тайне – существу Бога» (*Centesimus annus.* или «Сотая годовщина»,№ 24; энциклика Папы Иоанна Павла II, опубликованная в 1991 году в честь сотой годовщины энциклики *Rerum novarum*, или «О новых явлениях»; другое название – «Права и обязанности труда и капитала», выпущенной Папой Львом XIII в 1891 году. – Ред.). Американские католики, вместе с другими христианами и всеми верующими, ответственны за то, чтобы сущность Бога и истина о природе человека, выявляемой через таинство Господне, не были изолированы от общественной жизни.

Это особенно важно для демократических обществ, поскольку одна из истин, состоящая в таинстве создания человека Богом, реализуется через личность человека, которая должна быть «источником, субъектом и целью всех социальных институтов (*Gaudium et spes*, № 25; или «Радость и надежда», пастырская конституция Второго Ватиканского собора 1965 года. – Ред.). Присущее нам внутреннее достоинство и неотъемлемые фундаментальные права не являются результатом социального договора: они превосходят по важности все социальные соглашения и обеспечивают стандарты, характеризующие их законность. Вся история 20-го века – это зловещее предупреждение сил зла, порождённых в условиях, когда личность человека уничижается до состояния объекта манипулирования власть имущими с целью извлечения корыстной выгоды по идеологическим соображениям. В провозглашении той истины, в соответствии с которой Господь дал мужчине и женщине бесценное чувство собственного достоинства и неотчуждаемые права с момента зачатия, вы помогаете восстановить нравственные основы истинной культуры свободы. Последняя, в свою очередь, поддерживает институты самоуправления, которые служат общественному благу.

Надо отдать должное Церкви и открытости американского общества, благодаря которым так много католиков в Соединённых Штатах вовлечены в политическую жизнь страны. В качестве пасторов и наставников вы ответственны перед официальными лицами католической Церкви за то, чтобы напоминать им о наследии нравственного закона и его влиянии на общество и демократию, которые должны быть привносимы этими лицами в свою повседневную деятельность.

Ваша страна должна гордиться собой за то, что стала государством реализованной демократии. Однако демократия сама по себе является нравственным испытанием и непрерывным тестом на способность людей управлять самими собой таким образом, чтобы служить как всеобщему добру, так и благу индивидуума. Выживание отдельной демократии зависит не только от её институтов, но также, и даже в большей степени, от духа, который вдохновляет и проникает во все законодательные, административные и судебные процедуры. *Будущее демократии в сущности определяется культурой, которая способна сформировать мужчин и женщин, готовых защищать определённые истины и ценности.* Весьма опасно, когда политическая и законодательная деятельность отделены каменной стеной от нравственного закона, начертанного в человеческих сердцах.

В отсутствие демократических стандартов, позволяющих проанализировать различия между концепциями персонального и общественного блага, – демократическая политика редуцируется до вульгарной гонки за власть. Если конституционное и статутное право не подотчётны объективному нравственному закону, первыми жертвами в такой ситуации становятся правосудие и справедливость, поскольку последние оказываются заложниками личных оценок. Католики, участвующие в общественной жизни, оказывают особо важную услугу обществу, когда они защищают объективные нравственные нормы как «непоколебимую основу и твёрдую гарантию справедливого и мирного сосуществования человечества и, как следствие, поддержание истинной демократии». В результате наши общие обязательства по отношению к указанным нравственным нормам приведут нас к пониманию и защите равенства всех граждан, «которые обладают общими правами и обязанностями» (*Veritatis splendor*, № 96).

Климат нравственного релятивизма несовместим с демократией. Этот тип культуры не в состоянии ответить на вопросы, фундаментальные для демократического политического сообщества: «Почему я должен считать своих сограждан равными себе?», «Ради чего мне нужно защищать права кого-то другого?», «По какой причине мне следует работать на общее благо?» *Если нравственные истины не могут быть публично признаны в качестве таковых, то демократия невозможна* (см.: *Veritatis splendor*, № 101). Таким образом, я хочу призвать вас, чтобы вы продолжали высказываться ясно и действенно о фундаментальных нравственных проблемах, с которыми люди сталкиваются сегодня. Интерес, с которым многие ваши документы были восприняты в обществе, являпется показателем того, что вы обеспечиваете крайне необходимое руководство, когда напоминаете всем, а особенно католикам и католическим политическим лидерам, о неразрывной связи между свободой и истиной.

Дорогие братья епископы! Время «кризиса» – это время как возможностей, так и опасностей. И это особенно верно для кризиса нравственной культуры в развитом мире сегодняшнего дня. Призыв Второго Ватиканского Совета к людям Божиим свидетельствовать истину о человеческой личности посреди радости и надежды, горя и боли в современном мире является призывом ко всем нам принять на себя *личные обязательства по эффективному епископальному лидерству в процессе новой евангелизации*. Привлекая внимание истинно верующих и всех ваших сограждан к исключительно серьёзным нравственным вызовам, стоящим перед ними, вы поможете им достичь возрождения нравственных добродетелей, солидарности и истинной свободы, которые срочно необходимы как для Соединённых Штатов, так и для всего человечества. Вверяя ваше пастырство, а также всех священников, клир и мирян ваших епархий защите Богоматери Марии, покровительницы Соединённых Штатов под великим титулом Её Непорочного Зачатия, я сердечно налагаю на вас моё Папское Благословение.