Ю.В. Плешаков (г. Москва)

**«Индийская религия милости» в России**

«Взрывом Харе Кришна» назвал Запад в 1960-х «вторжение» и бурный всплеск интереса к древней индийской религии. Явление было воспринято и в самом деле как феномен, хотя тесные контакты европейцев с Индией, начавшиеся в XIX в., должны были однажды привести к знакомству и с корневым пластом индийской культуры, каковым считается бхакти (служение Богу с любовью и преданностью), тем более что ведическая цивилизация, распространившаяся на планете несколько тысячелетий назад, оказала сильное влияние на формирование более поздних культур.

Поначалу, однако, вместе с дыханием прекрасной старины бюргеры испытали и некоторый шок, поскольку новая мода требовала жертв, причем вполне ощутимых. Проповедуя отказ от мясоедения, алкоголя, курения, наркотиков, секса вне брака и даже азартных игр, кришнаиты посягали на «святая святых» Запада, привыкшего жить и трудиться в поте лица как раз ради этого. Рассказывают, что бывший губернатор Бенгалии маркиз Зетландский, услышав о «веригах», предлагаемых кришнаитами, в сердцах воскликнул: «Impossible! Невозможно! Ведь, в этом наша жизнь».

Как ни парадоксально, но каждый трезвомыслящий человек вполне понимает справедливость таких запретов, равно как и роковую пагубность пренебрежения ими. Ничего нового в этом отношении Кришна не сказал любвеобильным французам, чревоугодным немцам и сгорающим в страсти корриды испанцам. И все же мы с прежним упрямством не хотим различать между грехом и забавой.

Собственно, именно смелый вызов греховности, а не человеку, слабому и нерешительному в постижении духовных истин сыграл важную роль в благосклонности к кришнаитам, несмотря на то, что те смотрелись не просто «белой вороной», а конкретным антагонизмом обществу. Искренность и возвышенные духовные качества, которые терпеливо взращивал в своих западных учениках Бхактиведанта Свами Прабхупада, привлекали людей, увидевших в бритоголовых юношах и девушках с сари (порой вчерашних хиппи и панков) тот идеал, о котором они и сами втайне мечтали.

Привычной картиной кришнаиты стали и в России. Их нычне сразу узнают на улицах, слегка посмеиваясь над их «странным» внешним видом, а их благочестивые привычки, трезвенность и постоянное пение звучат нередко свежей остротой в устах героя фильма или какой-нибудь звезды эстрады, а то и политиков, жаждущих привлечь к себе внимание.

Надо сказать, что кришнаизм в России, который скоро отметит свое 35-летие, гораздо глубже вписывается в нашу историю, чем это может показаться на первый взгляд. Даже несмотря на противоречия, плоскости бытия кришнаитов и советского образа жизни постоянно пересекались или накладывались одна на другую.

Во-первых, появление учения Кришны в СССР совпадало с процессом развития дружбы между нами и Индией в 1970-х. Подробное объяснение этому дает история. Выше уже говорилось об исторической общности индийской и западной культур. Но больше всего параллелей можно отыскать в славянском мире, в частности, на Руси. Даже если не касаться давно минувших веков и остановиться на более близких к нам по времени эпохах, можно увидеть массу деталей, иллюстрирующих сходство индийской и русской культур. Вологодский историк Светлана Жарникова, в результате своих многолетних исследований говоров и топонимики Русского Севера открыла удивительно близкое, почти стопроцентное совпадение слов в диалектах и названиях рек, озер, гор и населенных пунктов с санскритом. Известен даже случай, происшедший с одним индийским профессором, приехавшим для работы на Русский Север. Уже через несколько дней индийский гость заявил, что вполне может отказаться от переводчика, поскольку повсюду встречал знакомые смыслы. На русском Севере, среди лесов и лугов, по берегам рек Двины, Печоры, Онеги, Мезени живут люди, которые не пережили нашествий чужеземных завоевателей. Там не было разрушительных войн и смены населения. Именно в тех местах сохранились диалектные формы, способные привести в изумление любого лингвиста-санскритолога.

Встретить сходство можно не только на Севере, но и на Юге. На Украине, скажем, и по сей день помнят слова Кришень и Вишень (Всевышний, Вишну). А пасторальные мотивы и индийские черты в старинных произведениях Палеха? А потешные хохолки на бритой голове у бравых запорожских казаков?

Русско-индийские отношения привлекали Пушкина. В 1835 г. поэт занимался историей Петра Великого. Собранные им материалы показывают, как он шаг за шагом прослеживал действия Петра, направленные на поиск путей и установлению прямых торговых связей с Индией. В записях поэта нашли также историю экспедиции князя Бековича-Черкасского, который вместе со своим отрядом в 5 тыс. человек был вероломно убит хивинским ханом. В своих выписках к этой экспедиции Пушкин отмечал замысел Петра: «Достойно его гения найти путь в Индию для нашей торговли». Пушкин интересовался также классической древнеиндийской литературой, из которой, очевидно, позаимствовал немало сюжетов для своих знаменитых сказок. Взять хотя бы его поэму «Руслан и Людмила», выглядящую в точности как Рамаяна в миниатюре.

Немалый интерес к Индии проявляли и другие корифеи тогдашней русской литературы. А в 1840-х индийская тема сложилась и в русской журналистике. Выдающуюся роль в развитии культурных связей сыграл Василий Верещагин, который дважды (1874-76 и 1882-83 гг.) посетил Индию, написав за это время 150 этюдов. На их основе живописец создал 36 картин, среди которых была и знаменитая индийская серия, посвященная грабительской политике англичан в Индии.

Не обошли своим вниманием образы Востока и крупнейшие русские композиторы: Римский-Корсаков, Рубинштейн, Аренский и др. Русские люди всегда искренне приходили на помощь индийцам, когда те оказывались в беде. Когда в 1896 г. в Индии разразился сильнейший голод, менее чем за полгода для пострадавших было собрано около 40 тыс. пудов зерна, а москвичи пожертвовали свыше 21 тыс. рублей. А кассовый сбор от юбилейного, 160-го «Евгения Онегина», который был дан 16 февраля 1898 г. в Мариинке, целиком предназначался для фонда помощи индийцам.

Насколько же абсурдным был призыв зампреда КГБ Семена Цвигуна, заявившего со страниц одного из номеров журнала «Коммунист» за 1981 г., что «существует три величайшие угрозы советскому образу жизни: западная культура, рок-н-ролл и Харе Кришна»!

Карьеристам нужно было во что бы то ни стало уничтожить горстку советских граждан, которых просто не могло не быть в нашей большой стране. Террор явно шел вразрез и с традиционным интересом россиян к Индии, и с отношениями дружбы между двумя народами. Чекистам, охваченным «патриотическим порывом» и служебным рвением, было явно не до истории.

Оглядываясь назад, можно предположить, что, скорее всего, этот отрезок истории молодого духовного движения роковым образом совпал с кризисом советских спецслужб, вступивших в конфликт друг с другом. Но в этом еще раз наглядно проявился и антагонизм между духовностью и воинствующим безбожием. Общественных же антагонизмов в СССР не терпели. Тем более, если речь шла о противостоянии богова и кесарева.

За десять лет до открытого террора, в 1971 г., в Москву приезжал Прабхупада. Тогда и началась история кришнаизма в нашей стране. Попасть за железный занавес было делом непростым. Прабхупада написал письмо в Минкультуры, пытаясь получить разрешение на посещение СССР, но безуспешно. В конце концов, ему разрешили приехать по транзитной визе. Он надеялся, что ему позволят выступить перед студентами истфака МГУ или устроить какие-то аналогичные официальные встречи, однако единственное, что удалось, так это побеседовать с индологом Григорием Котовским (сыном героя-комбрига). Индолог трудился тогда в Институте востоковедения в должности завотделом Индии и Южной Азии.

Котовский и индийский гость беседовали об обществе, коммунизме. Прабхупада не скрывал своего разочарования, хоть и предвидел, что столкнется с разными препятствиями. Тем не менее, волею судьбы Прабхупаде удалось встретиться с несколькими русскими молодыми людьми, на которых он произвел очень сильное впечатление. Один из них, Анатолий Пиняев, стал его учеником и последователем. С него, собственно, и началось распространение веры в России. После отъезда Прабхупады, Анатолий начал с энтузиазмом распространять древнюю науку о душе в разных городах. Личностью он был, надо признать, весьма неординарной: имел неплохую востоковедческую подготовку, прекрасно говорил по-английски, обладал познаниями в некоторых древнеиндийских языках, включая санскрит. Анатолий был образован, и его проповедь отличалась пылкостью.

В 1982 г. в КГБ сформировали и бросили в «бой» спецкоманду союзного значения «Поиск», возглавлять которую поручили «майору Эрнесту Федоровичу Белопотапову». В кавычках — оттого, что всякий раз чекист представлялся новым именем. А иногда он добавлял себе в звании еще пару звездочек на погоны. За короткое время агенты насобирали «компромата» и состряпали несколько шумных судебных процессов над уверовавшими в Кришну. По замыслу КГБ, в общей сложности планировалось прокрутить 7-8 показательных судов в России, в Прибалтике, Грузии, на Северном Кавказе. Забегая вперед, скажем, что КГБ даже перевыполнил свой план: в Ереване и Литве прошло по одному процесса, два в Сухуми, два в Ставрополе, три в Москве, один в Петербурге и еще один в Красноярске.

Непосредственным поводом начать громкие процессы послужило, как предполагают сами подпольщики, обнаружение органами рукописных и машинописных переводов различных священных текстов, в частности, Бхагавад-гиты. Это легендарное произведение, считающееся в Индии «книгой № 1», ныне в растрепанном виде самиздатовском кочевало по городам и весям бывшего Союза под конспиративным названием «Книжка индийского мышления».

Другой причиной облав была неосторожность, даже, мягко выражаясь, несколько несоразмерная, чисто религиозная доверчивость пионеров советского кришнаизма. За 70 лет Советской власти у нас фактически не было ни одной так наз. «нетрадиционной» религии (в современном звучании, разумеется), и потому вопрос о регистрации не ставился. Найдя справедливость в священных писаниях, первые наши кришнаиты враз забыли, что мир вокруг них выглядит несколько иначе. И, подавая в 1981 г. заявку на регистрацию, они даже и не подозревали, чем обернется такая доверчивость.

Заявку подали в московскую инстанцию некоему Плеханову, который, не мудрствуя лукаво, просто передал списки и адреса в КГБ. Агенты нагрянули к тем, кто значился в списках, и энергично провели среди них «воспитательную работу» (позже, обжегшись на Плеханове, кришнаиты перешли на глубокую конспирацию, обратившись к опыту большевиков-подпольщиков).

Рассказывает «узник совести» Сергей Зуев: «Ко мне приехал Белопотапов и стал угрожать: «Мы тебя все равно уволим!» Я тогда работал преподавателем в Московском авиационном институте, после его окончания. Преподавал социально-экономические предметы и даже был в числе лауреатов премии Ленинского комсомола за разработку в области методики преподавания. Белопотапов сообщил, что у него якобы имеются сведения о том, что я «работаю на ЦРУ», и потребовал, чтобы я сдался, явился с повинной и чистосердечно покаялся. И тогда все будет хорошо. А если не соглашусь, то все будет очень скверно. Стучать мне не хотелось, и вскоре меня уволили — Белопотапов нанес визит и к руководству МАИ. Летом 1983-го меня арестовали, а в феврале 84-го вынесли приговор: 2,5 года. Следствие вынашивалось 9 месяцев, трижды приостанавливаясь «из-за отсутствия состава преступления» (которого, собственно, и не было никогда). Нам инкриминировалась, в основном, пропаганда вегетарианства, наносящего «страшный вред» здоровью советских граждан. В свидетели призывались «жертвы». На один из процессов привели толстуху и спросили у нее: «Скажите, Вас заставили стать вегетарианкой? Это нанесло вред Вашему здоровью?» Она сказала: «Нет, не нанесло, у меня все хорошо, слава Богу!» Но в протоколе записали: «Нанесло».

Допросы начинались, как правило, с грубого шантажа. Главной «базой» была 227-я статья в двух частях: «Нанесение вреда здоровью под видом совершения религиозных обрядов, неисполнение гражданских обязанностей». Статья сулила до 5 лет. После принятия Закона о реабилитации жертв политических репрессий статью изъяли. До тех репрессий она считалась «мертвой» и «ожила» на кришнаитах. До той поры судили только, если бабушки в какой-нибудь церкви падали в обморок из-за того, что священник не обеспечил достаточного количества мест и не проветрил церковь.

Впрочем, на допросах кришнаитов пугали и «шпионскими статьями» со всеми вытекающими отсюда последствиями. «227-я — это для начала, — любили «шутить» следователи. — Затем перейдем и к 4-й». А там от 10 лет до расстрела…

Первый суд состоялся в Москве зимой 1982 г., когда судили двух кришнаитов. Потом «закрытым судом» судили Анатолия Пиняева. По сути, Анатолия даже и не судили, а просто объявили «невменяемым» и вынесли решение о помещении его в психбольницу. Анатолия арестовали в апреле, в мае он каким-то образом бежал, но в начале следующего года его опять выследили и упрятали-таки в психушку. Из смоленской психушки первый советский кришнаит вышел надломленным.

Суды походили на блестяще разыгранные спектакли: на сцену выходили все новые и новые верующие — последователи сознания Кришны, выступавшие в роли «злодеев». Органы функционировали сообща, ухватываясь на любой «компромат». Эксперты делали анализ крови, безуспешно пытаясь что-то уловить. В итоге, было буквально из пальца высосано обвинение, которое можно условно назвать «рис-картошка». Решив, что вегетарианство — это только рис (религия-то индийская!) и картошка (по другой версии, это было обнаружено в кастрюле в одной квартире во время обыска, что послужило пищей для ума дознавателей), Институт питания тщательно исследовал калорийность этого блюда и выдал смехотворный вердикт: калорий, дескать, недостаточно, а вред, следовательно, очевиден. И хоть на суде все «потерпевшие» отказывались от утверждений, что их здоровью был нанесен вред, к ним никто особо и не собирался прислушиваться — приговоры выносились по мнению суда.

Экспертом-религиоведом назначили философа Федора Гаркавенко. Он назвал кришнаитскими все книги, которые только нашел в библиотеке. Списки получились длиннющими. Каких там только не было книг! И какой-то «Молот ведьм», и шаманские книги. К вайшнавскому вероучению философ относил все, что находил непонятным.

Как выяснилось, Гаркавенко работал на кафедре научного атеизма пищевого института. Когда этот забавный факт обнаружился на суде, и у «эксперта» поинтересовались о его научных трудах в области религиоведения, тот сдавленно ответствовал, что выпустил какой-то религиозный календарик. Публика освистала «религиоведа», и ему даже не дали и слова сказать — случай курьезный для советского правосудия. Сказали, что такой человек не может проводить религиоведческую экспертизу. Думаете, справедливость восторжествовала? Нет, советский суд в таких ситуациях не был особо щепетилен и мог вполне обойтись и без эксперта — и так все ясно!

На головы кришнаитов так и сыпались обвинения — одно нелепее другого.

«Эксперт» из Института питания АМН СССР с убежденностью, заслуживающей лучшего применения, доказывал вред вегетарианства, которого, между прочим, испокон веков придерживаются сотни миллионов людей на планете. Повторение же мантры-молитвы Харе Кришна, по словам обвинения, «явно граничило с сумасшествием». На это подследственный Александр Левин заявил, что в таком случае 700 миллионов индусов надо считать сумасшедшими. Зал затих, но обвинитель не унимался.

Неприятные минуты пережила советская карательная фемида в ходе суда над «курджиновцами» (кришнаитами, скрывавшимися в селе Курджиново, в Карачаево-Черкессии). «Свидетельница», которую привели в зал суда для дачи «показаний», неожиданно во всеуслышание призналась, что следователь дал ей денег, дабы та показала на Юрия Федченко, что тот, дескать, просил у нее… ребенка для жертвоприношения.

Когда судили Ольгу Киселеву, она была на девятом месяце беременности. И в то же время умерла ее мать. Но Ольгу даже на похороны не пустили. Она была в тяжелом состоянии, и когда говорила, у нее текли слезы. Ее адвокат упала в обморок, видя такое издевательство. Сразу прибежал спецперсонал, говоря, что нового адвоката не надо — мы сейчас ее сами приведем в чувство. Стали делать уколы. Минут через 20 адвокат пришла в себя. Привели, можно сказать, в чувство.

Ольга Киселева получила 4 года. Востоковед и поэтесса, она, к своему несчастью, владела английским языком, могла переводить и переговариваться с заграницей, а это автоматически означало «прямую связь» с ЦРУ. Она родила в тюремной больнице, и ее вместе с младенцем сразу же отправили отбывать срок в колонию, где их разлучили, разрешив свидание лишь по 1 часу в день. Спустя какое-то время Киселевой сообщили, что ее дочь умерла, хотя некоторые заключенные утверждали, что видели ребенка живым. Киселеву освободили условно в январе 1986-го, благодаря Нэнси Рейган, которая, узнав о драматической судьбе узницы, обратилась к Раисе Горбачевой с просьбой помочь.

А вот физику Владимиру Критскому пришлось отсидеть от «звонка до звонка». Его засудили в 1982 г. на 5,5 лет. Мало того, чтобы другим «неповадно было», еще и ободрали как липку, конфисковав имущество. В тюрьме Критский заработал туберкулез. Повторный и запоздалый пересмотр его дела выявил полную необоснованность приговора по каждому из предъявленных пунктов обвинения.

Выжить в тюрьме было крайне сложно — скверное питание, глумление надзирателей. И многие вышли потом после срока с потерянным здоровьем. А кто-то не вышел вообще.

В 1986 г. без свидетелей и пострадавших Мясникянский нарсуд г. Еревана приговорил к 2 годам лишения свободы Саркиса Оганджаняна. В лагере в Оренбургской области Саркис подвергался побоям и издевательствам. От него требовали отречься от религиозных убеждений. Мучители давали ему только мясное, и весь свой двухлетний срок тот довольствовался лишь фунтом хлеба в день. Ни денег, ни продуктов, приходивших к Оганджаняну почтой, лагерное начальство арестанту не передавало. От голода, холода и непосильной работы у него началось физическое истощение и туберкулез. 26 декабря 1987 г., не дожив нескольких недель до окончания срока, Саркис умер. Ему было 23 года. Тело родителям не выдали и даже не показали. Не видел никто и медицинского заключения о причинах смерти.

В результате судилищ, в тюрьмы на разные сроки (в среднем — до 5 лет) попало около 60 человек. Немало кришнаитов побывало в застенках психушек. Чтобы сломать арестантов, там им регулярно вводили различные препараты, вроде галоперидола. Инъекции делались трижды в день, так что в организме всегда присутствовала какая-нибудь дрянь. Бунтарям, решившимся устроить голодовку, моментально прописывали принудительную диету — вставляли в горло труб-ку и вливали через нее сырые яйца.

За рубежом тем временем нарастала волна протестов общественности против преследований верующих. В октябре 1987 г. в Стокгольме прошла демонстрация в защиту участников движения Харе Кришна в Советском Союзе. В честь тех, кто был отгорожен от всего мира колючей проволокой тюрем и «психушек», состоялось факельное шествие протеста к советскому посольству.

«Врачи бы убили нас, если б не пришла помощь извне», — считает Карен Саакян, долго находившийся в Ереванской спецпсихушке. Одного, Ажамкочяна, все же убить успели. Закололи в Ереване сильнодействующими препаратами.

Почему мощное и коварное КГБ не смогло справиться с кучкой кришнаитов?

Этот вопрос очень любят задавать себе антикультисты, намекая на то, что кришнаиты, дескать, были скрытыми агентами спецслужб. Бог им судья! Сами кришнаиты объясняют этот феномен духовной силой и чистотой этого вероучения.

Об этом хорошо сказал фарисей Гамалиил, остановивший гонителей первых христиан: «Если это от Бога, то ничего не сможете сделать с этим, а если от человеков, то само рассыплется».

Реабилитировали кришнаитов в 1988 г. В том же году, незадолго до визита Рейгана в Москву Совет по делам религий зарегистрировал первое в стране Общество сознания Кришны — Московское. Сотрудники КГБ принесли извинения реабилитированным, признав «ошибочность своих действий».

В нынешнем Законе о свободе совести (1997) упоминается 15-летний срок, необходимый для «прописки» религиозной организации в России. В подполье или за колючей проволокой кришнаиты отмотали куда больший срок.

Годы репрессий были позади. Но маховик машины террора против верующих, раскрученный за годы и десятилетия, был слишком тяжел, чтобы остановиться в одночасье. Закрывая эту трагическую страничку истории сознания Кришны в России, не удержусь, чтобы не вспомнить о некоторых случаях, происшедших в 1988 г., но уже после официальной реабилитации.

13 ноября в одном из центральных подземных переходов группу вайшнавов атаковали приблизительно десять подвыпивших молодчиков. Были избиты не только верующие Ю. Морозов, А. Драгилев и К. Саакян, но также и прохожие, пытавшиеся остановить хулиганов. Прибывший по вызову наряд из 5-го отделения милиции, возглавляемый старшим сержантом Н. В. Абаимовым, решил не вмешиваться в происходящее. Сам Абаимов, на просьбу кришнаитов о защите, заявил: «Я вас защищать не буду!» Эта реплика блюстителя законности и правопорядка была с благодарностью воспринята хулиганами, которые сказали: «Спасибо, сержант!», после чего вновь принялись избивать верующих.

22 ноября опять в том же переходе во время беседы с людьми были задержаны Г. Шулместер, А. Аракелян и К. Оськин. На просьбу Оськина к милиционерам предъявить документы и объяснить причину задержания, те скрутили ему руки и потащили к выходу на глазах у народа. В машине, на глазах у Аракеляна, один из милиционеров по фамилии Катрук трижды ударил Оськина по лицу. Водитель машины сержант Мулыков сыпал площадной бранью и приговаривал: «Мы вам покажем демократию. Вас, антисоветчиков, убивать нужно!» Руководил «задержанием» старший лейтенант Левкович.

12 декабря у «Дома книги» на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат) в Москве был избит людьми уголовного вида К. Оськин, когда тот показывал прохожим и посетителям магазина книги по ведической философии. За 20 минут до этого ему угрожали сотрудники 122-го отделения милиции, требуя, чтобы тот ушел, «иначе плохо будет». Один из нападавших бросил: «Чтоб вашей секты на Калининском не было!»

Спустя год 60-ти русским кришнаитам было разрешено уехать в первое паломничество в Индию. В Дели они встречались с тогдашним премьером Радживом Ганди. «Русские индусы» произвели в Индии настоящий фурор, на них показывали пальцем, глазели, как глазели, наверное, у нас на слона, подаренного царю Алексею Михайловичу.

Это было началом. Потом из-за границы пришли первые книги на русском, уже официально отпечатанные.

Как уже бывало в истории в подобных случаях, суровые преследования не только не достигли своей цели, а наоборот, способствовали росту сопротивления и стойкости гонимых. Это было мученичество за веру, закалившее религиозных лидеров, способных идти даже на смерть за свои убеждения.

К сожалению, сегодня у нас религии по закону разведены на «традиционные» и «нетрадиционные». До разделения, во времена гонений они были вместе. В то время по многочисленным сфабрикованным судебным обвинениям в СССР были невинно осуждены не только кришнаиты. На одних нарах с ними пришлось молиться Богу и православным, и католикам, и протестантам, и многим другим, кто также представлял собой «угрозу» существующему строю.

Теперь ситуация изменилась. В газетах с претенциозным названием, типа «Российские вести», одобряется «нормальное» желание граждан, любящих свою Родину и ее традиции, «бить улыбчивые нетрадиционно-религиозные рожи». Вполне понятно и то, почему епископ Читинский и Забайкальский Палладий в своем послании прямо подстрекал казаков изгонять все неправославные культы: «Лжепророков и учителей — вон из России!» Не приходится теперь удивляться, что в уже течение многих лет Московская патриархия распространяет «выдержавшую много изданий» брошюру анонимного автора «Христос и Кришна — свет и тьма», в которой Кришну, объект поклонения сотен миллионов индусов во многих странах мира, обозвали «дьяволом», а Бхагавад-гиту —«развратной книгой».

Не приходится удивляться тому, что кампания по наклеиванию ярлыка «деструктивная тоталитарная секта» на кришнаитов не только мешает им осуществлять социально-полезные программы, но и обрекает их на «полубесправное» существование. Вечером 27 ноября 1996 г. в храм Кубанского общества сознания Кришны, расположенный в станице Елизаветинской, ворвалась группа из 25-30 казаков Елизаветинского куреня. Под предлогом «проверки паспортного режима» казаки, пожелавшие остаться неизвестными и отказавшиеся предъявить разрешение на проверку, обрушили поток издевок и угроз в адрес монахов и прихожан. Некоторые из ворвавшихся были пьяны, курили в храмовой комнате и сыпали нецензурной бранью. Позорная акция была заснята, но казаки, опасаясь разоблачения, разбили фотоаппарат. Один из казаков влез в грязной обуви на алтарь и подверг его «обыску с целью поиска наркотиков», хотя хорошо известно, что кришнаиты не употребляют вообще никаких одурманивающих веществ. В результате «обыска» алтарь был осквернен и разрушен. Увещевания руководителя Кубанского Общества сознания Кришны И. Балова никакого действия не возымели. Более того, в это время во дворе дома находился местный участковый инспектор, который не принял мер к прекращению погрома, завершившегося подстрекательством соседских детей к битью окон храма за вознаграждение.

Это не было разовым инцидентом. Прежде имели место избиения верующих Харе Кришна, обстрел храма из огнестрельного оружия и поджог. Прикубанское РОВД даже заводило уголовное дело, но ни один виновный до сих пор не найден, хотя установить это не составляло особого труда.

Между тем к тому моменту храм Кришны существовал в станице уже 6 лет, и за это время у кришнаитов сложились добрые отношения с жителями Елизаветинской. Исключение составляли только хулиганствующие националисты.

 Ну а то, что произошло летом 1995 г. в Ростове-на-Дону, иначе как «кровавым погромом» и не назовешь. Вечером 22 июня (надо же, и день-то какой выбрали!) к храму кришнаитов подкатили три автомобиля и несколько мотоциклов. Ватага из 20 или 25 человек, некоторые были одеты в маскировочную униформу, вооруженные дубинками, металлическими прутьями и саперными лопатами, ворвалась в храм, где шло вечернее богослужение. Нападавшие крушили все, что попадалось им на пути. Безоружных и не оказывавших сопротивление верующих, в том числе женщин били по головам «на поражение». Один из них со словами: «Ты же русская, зачем нацепила на себя это?» пытался сорвать с одной женщины сари. Побоище продолжалось 10 минут, после чего банда запрыгнула в свои машины и уехала. В лужах крови, среди осколков разбитого алтаря, повсюду остались лежать два десятка верующих. Десять особо тяжелораненых были госпитализированы с переломами и многочисленными травмами. 25-летний Эдуард Устинов с проломленной головой в течение нескольких недель находился в реанимации между жизнью и смертью. Выжил.

Следствием установлено, что в погроме участвовали члены ультраправых шовинистических организаций «Русский национальный собор» и «Русское национальное единство», действующих под лозунгом «защиты христианства на Руси». А руководил налетом некто о. Сергий, православный поп-расстрига.

В древнем священном писании кришнаитов Шримад Бхагаватам есть история о царице Кунти, которая, обращаясь к Кришне, молит Его… послать ей страданий! Почему? Да потому, что так легче помнить о Боге. Этот принцип универсален и отражает основное условие существования истинной религии в современном мире, погрязшем в пороках и рвущемся к вершинам прогресса, который на деле ведет личность к узости мышления, телесному порабощению, а цивилизацию — к самоубийству. Скорее всего, это именно так, хотя всегда найдутся оппоненты-оптимисты, желающие доказать обратное. Удел религиозного человека в том, что он всегда должен «выживать», и если на него обрушиваются трудности, значит, в его внутреннем мире зреет добрая искренность, которую видит и хочет взрастить Всеведующий Бог, даже если сам человек может на время пасть духом.

Подобным образом, кришнаиты обречены на вечное выживание. Наблюдая жизнь и развитие кришнаитов в исторически знакомой, но практически агрессивной среде, убеждаешься, что Провидение то и дело создает им все новые барьеры, которые они вынуждены преодолевать.

«Индийская религия милости» никогда не станет «религией большинства». И хорошо! Это точка зрения не только автора этих строк. Известный исследователь феномена движения Харе Кришна, американский христианский пастор Ларри Шинн, наблюдавший кришнаитов на протяжении более 30 лет и даже написавший трактат «Темноликий Господь», который признан учебным пособием для религиоведов, пишет: «Спустя много лет можно наблюдать бьющую через край приверженность своей новой вере, какая была у последователей христианства, ислама, буддизма или иудаизма на заре их существования. За 15 лет (уже за большее количество лет. — Ю.П.) количество преданных Харе Кришна сократилось, глубина и искренность веры возросло. Я предполагаю, что Движение Харе Кришна в Америке так и останется маргинальной религиозной традицией в нашем доминирующем иудейско-христианском контексте. Но при этом я уверен, что те, кто остались в движении, и те, кто придет, будут представлять собой его лучшую часть, поскольку они будут участвовать в межконфессиональном диалоге и приспособятся к условиям жизни как в Америке, так и в других странах».

Это сказано о сегодняшних американских кришнаитах. Но таким будет, скорее всего, и будущее их российских собратьев. Богу — богово!