**НАЗАД**

**К «ИЕРУСАЛИМУ ВОСТОКА»**

**ПОДПОЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ**

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Введение

Корни пробуждения

Иерусалим Востока

Красные идут! Уходит Крест

Во тьму. Годы молчания

Западная модель миссии в Северной Корее

Новое поколение

Красные идут! Приходит Крест

От пепла к украшению

Вызов идеям Чучхе

Мухи в масти у мироварника

Заключение

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Меня всегда захватывали истории о стойкости христиан во времена гонений. Похоже, что в сердце у гонимых верующих живёт «дух воина», сродни солдату в сражении. Как бывший солдат и боевой ветеран я понимаю, что именно движет гони­мой Церковью и что даёт ей стоять твёрдо в дни сражений.

Одно из величайших пробуждений в истории всей вос­точной Азии происходило в том месте, которое ныне назы­вается Северной Кореей (официальное название – Народно Демократическая Республика Корея). Сейчас, сто с лишним лет спустя, большинство людей на Западе считает, что Церковь Северной Кореи уничтожена. Проработав вот уже много лет в одной из самых закрытых стран мира, я смею с этим поспорить. Бесчисленное множество северокорейских беженцев покинули свою страну Многие из этих людей - верующие. Несмотря на долгие годы преследований, уничтожить христианство не уда­лось. Как это может быть?

Ответы можно найти в Писании. Когда приходят беды, Бог зажигает огнём дух Церкви, чтобы она могла устоять. Прекрасный пример этого «духа воина» можно найти в Библии в списке храбрых у Давида *(Библия, 2 Царств 23:8-12):* «Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф Ахамонитянин, главный из трёх; он поднял копьё своё на восемьсот человек, и поразил их в один раз. По нём Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из грех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали Филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли про­тив них, и он встал и поражал Филистимлян, до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтоб обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, Гараритянин. Когда Филистимляне собрались в Фирию, где было ноле, за­сеянное чечевицею, и народ побежал от Филистимлян: то стал он среди поля, и сберёг его, и поразил Филистимлян. И даро­вал тогда ГОСПОДЬ великую победу».

Первый пример человека с библейским «духом воина» в этом списке - Елеазар. Он в буквальном смысле стоял и сра­жался до тех пор, пока его мышцы не свело настолько, что меч прилип к его руке. Я нахожу, что у многих верующих, живущих в странах, где существует преследование христиан, вырабатывается такой «дух Елеазара»: они стремятся стоять до конца, трудясь для Господа изо всех сил. В наши дни, в то Время, когда многие люди не выпускают из рук пульт телевизора, пни глаза их прикованы к «Фейсбуку», очень ободряет, когда Н8 ходишь, что подпольные христиане в странах с гонениями так крепко держатся за Слово Божье и наполнены тем же Духом, Который дал дерзновение Елеазару Они буквально потрясают врата ада для славы Божьей.

Давайте рассмотрим «христианский дух воина» на приме­ре человека по имени Шамма, олицетворяющего для нас го­нимую Церковь. В Писании говорится, что когда все осталь­ные сбежали, Шамма «стал среди поля». Я вижу, что гонения вселяют в человека уверенность, необходимую для того, что­бы «стать посреди», что бы ни случилось. В сегодняшнем мире многие христиане пытаются «усидеть на двух стульях», то есть через компромисс угодить и нашим и вашим. Тот, кто научен уверенности в Боге через суровую школу гонений, скорее вы­стоит посреди трагедий и невзгод, в то время как «не-воины» уже давно повернулись и убежали.

Шамма устоял во время кризиса. Легко стоять, когда всё идет хорошо. Кризисы, которые проходят американские ве­рующие, совершенно отличны от тех, что проходят христиа­не Северной Кореи в подполье. Трое из четверых американцев не верят в абсолютную Истину. Мы обучаем эволюции, а по­том удивляемся, почему наши дети ведут себя, как дикие жи­вотные. Но кризис в Америке намного глубже этих примеров, ибо он уходит корнями глубоко в сердце американского хрис­тианства.

В то время как Америка переживает рост «мега-церквей», перед нами всё же стоит тот факт, что 70% церквей основных деноминаций не растут, или же уменьшаются. Меньше 10% американских христиан когда-либо делились своей верой с другими. Десятки тысяч церквей в Америке из года в год не проводят пи одного крещения. Да, в благословенной Богом Америке наблюдается кризис христианства. Причина этому - пассивное христианство. Огромная нужда в этой стране - вложить хоть немного «духа воина» в молодёжь своих общин, чтобы они не сгибались, не склонялись и не уступали *ни н*а йоту системе мира сего, а твёрдо стояли на принципах Божьего Слова. Именно это произвели в христианах гонения внутри Северной Кореи.

Наиболее интересным в поступке Шаммы была сама при­чина, почему он стоял. Он не стоял на защите всего Израиля, святого Града, ковчега завета или царя. Он сражался, защищая «чечевичное поле», то есть гороховый участок! Он сражался один, когда вся армия уже сбежала. Шамма поразил целое вой­ско Филистимлян из-за горохового поля! Для чего? Потому что это был горох нашего Бога! На примере Шаммы мы учимся библейскому понятию «духа воина»: если это - Божье, за него стоит сражаться. И Церковь Северной Кореи готова рисковать всем, просто потому, что это правильно.

Южная Корея тоже молится за пробуждение на Севере. Они молятся, чтобы Бог позволил Южной Корее снова при­нести Евангелие в Северную Корею, чтобы Господь исполь­зовал их для начала нового пробуждения. Многие мои сотруд­ники и я сам довольно уверены, что произойдёт как раз проти­воположное. Бог очистил Церковь Северной Кореи, в то вре­мя как большая часть Церкви Южной Кореи глубоко погряз­ла в материализм и человеческие традиции. Если Богу будет угодно, чтобы две Кореи снова стали одной, я верю, что Он будет использовать испытанную огнём Церковь на севере для того, чтобы принести истинное пробуждение в южно-корей­ское «церквианство», поражённое материализмом и служени­ем самому себе.

**ВВЕДЕНИЕ**

На этих страницах я не смогу поделиться в подробностях годами пережитым опытом, связанным с Северной Кореей. Может быть, я никогда так и не смогу рассказать об этом. Это подвергло бы опасности жизнь слишком многих людей, и дело всей жизни многих дорогих мне друзей и партнёров могло бы быть разрушено за одну ночь.

Многие описания, которые вы прочтёте в этой книге, для обыкновенного читателя могут показаться слишком «красоч­ными». *Я* заранее приношу свои извинения за это. Хотелось бы мне, чтобы эти истории были художественным вымыслом, а не страницами современной истории Северной Кореи.

Моментами может показаться, что в этой книге я нападаю на правительство Северной Кореи. Но ничто не может быть более далеко от истины. Наша задача - не осудить правитель­ство Северной Кореи, а, скорее, открыть жестокую реальность жизни христиан в Северной Корее, которую они преодолевают ежедневно.

Северную Корею часто называют «Королевством - Отшельником», существующим за Бамбуковым занавесом. Для меня сама идея Бамбукового занавеса звучит просто смеш­но. Через Бамбуковый занавес было бы легко заглянуть внутрь, его можно было бы легко разрушить и проникнуть в его пре­делы. Северная Корея больше похожа на Бетонное Царство со стальными решётками, железными сводчатыми герметически­ми воротами и ревниво оберегаемой границей с минами и во­енными бункерами.

Со времени установления коммунистической власти в 1948 году авторитарный режим в Северной Корее безжалостно унич­тожал любые признаки христианства. Христианские символы, литература и церкви сжигались и разрушались. Преследования христиан, согласно документам Комитета по социальным и гу­манитарным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН, напоминают гонения во времена древнего Рима, где христиан жестоко скармливали львам или сжигали живьем на кострах.

Очень немногие люди знают что-нибудь о Северной Корее. Даже Госдепартамент США признает, что их знания очень ограничены. Это было наиболее очевидным во время испы­тании ядерного оружия в Северной Корее, а также во время рассуждений о том, кто станет преемником Ким Чен Ира. Разведслужбы всего мира даже не знали его имени и возраста, хотя это был сын Ким Чен Ира.

Если опросить людей по всему миру, что они думают о со­стоянии Церкви Северной Кореи, большинство из них ответит, что не знают, или что она не существует, за исключением маленьких социальных кружков иностранцев или престарелых.

Я лично знаю христианских миссионеров, проработавших в Северной Корее более 10 лет и ни разу не встретивших других верующих во Христа. Также у них не было возможности про­поведовать Евангелие Иисуса Христа без того, чтобы немед­ленно не последовало наказание и изгнание из страны. Многие из этих миссионеров чувствуют, что в Северной Корее есть ещё" христиане, хотя не могут этого доказать. Некоторые даже утверждают, что Тело Христа существует там только в офици­альных церквах в столице, Пхеньяне.

Так есть ли христиане в Северной Корее? Или к северу от 38 параллели Иисуса Христа смели с лица Корейского полуостро­ва? Удалось ли коммунистическому режиму создать страну, ко­торая навсегда останется атеистической?

Многие эксперты и исполненные надежды миссионеры тщательно разыскивали любые признаки христианства. Они ищут религиозные киши, смотрят: продают ли, пишут ли их? Они ищут зданий с крестом па крыше. Они ищут верующих, расхаживающих с золотыми крестами на шее. Они ищут слу­жителей духовенства в традиционных облачениях, подчёрки­вающих их важность в теологической иерархии. После самых старательных поисков везде, где только можно, многие из них пришли к заключению, что Церковь умерла. Многие говорят, что верующие - вымерший вид в Северной Корее. Что, веро­ятно, единственное, что связано с христианством в Северной Корее сегодня, это её славное прошлое на рубеже 19-20 веков.

Я надеюсь, эта книга принесёт вам добрую весть, что Церковь Северной Кореи далека от того, чтобы умереть! Она Жива, процветает и поистине растёт! Хотя, может, зима и хо­лодна, и земля замёрзла, хотя ветры дуют, Корейская Церковь Подобна прекрасной зимней лилии, дерзнувшей вырасти даже в самых суровых условиях.

Северокорейская Конституция гарантирует свободу верои­споведания. Действительно, в Пхеньяне есть три официальные государственные церкви. Но гарантированная Конституцией свобода и эти три официальные государственные церкви, как и большинство других вещей в Северной Корее, являются лишь частью инсценированного представления. Они существуют для того, чтобы создать видимость, фасад, тщательно разра­ботанный государством как часть их пропагандистского аппа­рата.

 В 2002 году пастор Церкви Бонсу в Пхеньяне, Чанг Суп Бок, утверждал, что «в Северной Корее нет преследований христи­ан. Любой, кто захочет стать христианином в Северной Корее, V может сделать это по своей доброй воле. Действительно, в на­шей стране более 500 церквей, где христиане могут поклонять­ся свободно». Во время этого интервью пастора Чанга для Би-би-си, репортёр остроумно заметил, что на дворе декабрь - бесспорно, самый значительный месяц в христианском кален­даре, а признаков празднования Рождества нигде не видно.

Многие делегации имели возможность регулярно заходить в эти церкви и наблюдать церковные богослужения. Но все эти люди потом рассказывали, что определить степень религиоз­ной свободы в этих церквах невозможно, так как любое взаи­модействие и частные разговоры с местными верующими за­прещены. Нельзя распознать, какая доля этих богослужений яв­ляется истинным поклонением, а какая - литургия с хорошо раз­работанной хореографией».

Свобода христиан, заявленная конституцией Северной Кореи, истинна только на бумаге. В реальности никакой свобо­ды нет. Госдепартамент США в своих отчётах пишет, что но­вообращённые христиане подвергаются самой бесчеловечной жестокости, какую только можно вообразить, и те, кто мог пойти в контакт с иностранными миссионерами, часто платят II это самую высокую цену...

В Северной Корее есть только один «бог». Это триединое божество: Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и дух Чучхе, представленный в виде пламени.

Согласно выпущенному в 2005 году Госдепартаментом США докладу о христианстве в Северной Корее, преследования христиан там достигли уровня, невиданного с жесто­ких времён Римской Империи. Я думаю, они ошибаются - у Римлян не было электричества и современной технологии, ко­торая внесла совершенно новые и невыносимо болезненные виды пыток. В одной статье газеты «Нэшинал Пост» за но­ябрь 2005 года говорится: «Полагаясь на свидетельства оче­видцев, - сорока беженцев, недавно сбежавших через Китай в Южную Корею, комиссия утверждает, что Северная Корея создала правление террора, чтобы задавить любое религиоз­ное верование, способное подвергнуть сомнению богоподоб­ный авторитет их вождя Ким Чен Ира».

Одно только обладание Библией может навлечь смертный приговор. Посещение тайного собрания подпольной церкви может привести к отвратительной и ужасной публичной казни. Очевидец рассказал членам комиссии расследования, что он был свидетелем того, как пять лидеров христианской церк­ви казнили, проехав по ним катком для асфальта на глазах у толпы зрителей.

В другом случае, бывший полицейский описывает своё уча­стие в аресте одиннадцати членов церкви. Двоих из них за­мучили до смерти во время допросов, а остальных казнили. «Вера в Бога, - сказал один северокорейский беженец комис­сии расследования из США, *-* приравнивается к акту шпиона­жа. В Северной Корее Ким Ир Сен - бог».

«Династия Кимов - это намного больше, чем авторитарное правление, - говорится в докладе комиссии. - Она заявляет о себе, как о наивысшем источнике власти, добродетели, духов­ной мудрости и истины для народа Северной Кореи. «Ереси» и несогласия быстро и эффективно подавляются при помощи наказаний распространяющихся на последующие поколения семьи диссидентов. Это исследование также даёт убедительные
доказательства систематического очернения религиозной жиз­ни и Северной Корее и непрекращающихся нарушений свобо­ды мысли, совести, религии или вероисповедания», - добавля­ют они в своём докладе.

Выпуск доклада в США совпал с голосованием, на котором государства - члены Генеральной Ассамблеи ООН, выразили «серьёзные опасения» о нарушениях прав человека в Северной Корее.

Комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, выдвину­тую Евросоюзом, в которой поднимается озабоченность применением пыток, публичных казней и ограничений свободы мысли и религии. Окончательные результаты голосования - 84 страны «за», 22 «против» и 62 воздержались. Южная Корея воздержалась, а Китай проголосовал против.

Сегодня человек, возглавляющий Северную Корею, являет­ся центром культа личности. Один и почти единственный спо­соб получить какую-либо информацию о Ким Чен Ире - это смотреть официальные северокорейские новости, так как Ким Чен Ир очень редко путешествует, а внутри страны иностран­ным информационным агентствам не разрешено брать у него репортажи. Глава страны в основном пребывает внутри гра­ниц своего царства, за исключением небольших экскурсий че­рез его северную границу, причём всегда поездом.

Из официальных источников информации поступают самые абсурдные и безумные заявления о том, кто он такой. К при­меру, в северокорейских газетах публиковались истории о том, как во время ужасной бури северокорейские моряки были спа­сены через то, что собрались на палубе, распевая песни, вос­хваляющие Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Согласно североко­рейской исторической литературе, Ким Чен Ир родился на се­кретной базе в бревенчатой избе на склоне самой священной

Ссылка: КНДР возглавлял Ким Чен Ир до декабря 2011 года, после его смерти власть принял его сын Ким Чен Ын.

Корейской горы Пектусан. В момент его рождения в небе за­ зажглась яркая звезда, зима мгновенно сменилась летом, и в небе появилась двойная радуга. Описание этого «чуда» чрезвычай­но похоже на повествование о рождении Иисуса Христа, и оно намного более славно, чем настоящая история рождения Ким Чен Ира. На самом деле он был рождён в Советском пехотном училище, где в то время его отец-партизан скрывался от япон­цев (во время Второй мировой войны).

Есть сведения, что Ким Чен Ир изобрёл новое блюдо. Оно называется «двойной хлеб с мясом» и в точности напомина­ет гамбургер. Несмотря на очевидность доказательств, назвать блюдо гамбургером значило бы признать, что Ким Чен Ир его не изобретал. Оно было бы отвергнуто, как капиталистическое влияние Запада, а посему блюдо так и остаётся двойным хле­бом с мясом.

Об этом богоподобном лидере есть ещё более абсурдно хвастливые заявления, явно на грани фантастики. В 1994 году Пхеньянскими средствами массовой информации официально сообщалось, что Ким Чен Ир на обычном поле для гольфа из 18 лунок, набрал такую сумму очков (38), которая в принципе невозможна. Что ещё более удивительно, это был первый раз,

когда он играл в гольф!

Когда американские репортёры однажды захотели прие­хать в Северную Корею, Ким Чен Ир поставил условие: что­бы получить въездные визы, они должны были привезти с со­бой DVD диски с известным сериалом «Отчаянные домохо­зяйки». Оказалось, что этот «красный» лидер носит туфли на 15-ти сантиметровой платформе, завивает волосы плойкой и является фанатом кино. Ким Чен Ир захотел создать кино­промышленность. И что вы думаете, он сделал? Не знаю, что на его месте сделал бы другой честолюбивый режиссёр, но он похитил актеров, актрис, продюсеров из других стран, привёз их в Северную Корею и заставил выпускать для него фильмы! Позже эти несчастные украденные актёры покинули Северную Корею, а Ким Чен Ир сосредоточился на производ­стве мультфильмов,

Ким Чен Ир обладатель самой большой в мире фильмотеки американского кино, и в его стране никому больше не по­зволено смотреть, эти фильмы. Он любит забавляться своим IPOD-ом, на который Америка в наказание вождю наложила эмбарго. В своё время он был крупнейшим в мире потребите­лем коньяка «Хеннесси». А калек и коротышек приказал высе­лить за пределы столицы.

В Северной Корее мало настоящего. Но что поистине суще­ствует там, так это Церковь – Тело верующих в Иисуса Христа, И число их ежедневно растёт. Многие знакомые с Северной Кореей люди могут подвергнуть сомнению некоторые факты из этой книги, настолько они покажутся им невероятными. А Тем, у кого была возможность пожить в Северной Корее, ста­нет любопытно, так как эта деятельность происходила у них прямо под носом.

Несколько хорошо известных христианских организаций имеют видение на Северную Корею, и они годами пытались осуществлять там свои проекты. Эти группы людей, в надеж­де на возможность расширения своего служения в Северной Корее, на самом деле качали в страну миллионы долларов. Но спросите их, сколько людей пришло ко Христу? Со сколькими лидерами церкви они встречались? Спросите их, сколько писем от подпольной церкви они получают регулярно? Такая ин­формация - почти неслыханное дело... почти.

Сведения, приведённые в этой книге, поступили через тех, кто работает в Северной Корее с совершенно иным фокусом внимания и методами. От тех, кто работает вместе с миссионерами движения «Назад к Иерусалиму» в Китае.

В 2003 году команды из движения «Назад к Иерусалиму» связались со многими христианскими организациями, уже ра­ботавшими в Северной Корее. Большинство этих команд, име­ющих возможность работать внутри страны, состоят из ино­странцев корейской национальности (американские корейцы, канадские корейцы и т.д.). Есть также и команды, состоящие из людей белой расы - граждан иностранных государств, но их сравнительно меньше.

Большинство этих команд, работающих внутри страны и представляющих смесь различных служений со всего мира, считали, что работать с миссионерами из Китая, из движения «Назад к Иерусалиму» - хорошая идея. Но они не знали, как за­действовать молодых, необразованных и неопытных китайцев, большинство которых было из сельской местности. Типичный миссионер «Назад к Иерусалиму» выглядел, как пустая трата ресурсов. И хотя все могли предвидеть потенциальные плоды в долгосрочной перспективе, НИКТО не принял вызов – взяться за это дело.

Представители «Назад к Иерусалиму» в поисках платфор­мы для служения китайцев внутри Северной Кореи работали со всеми организациями, которые были открыты к ним. Люди приехали со всего Китая, чтобы начать изучать корейский язык. Но большинство лидеров основных христианских орга­низаций не приняли их, посчитав непригодными для служе­ния в Северной Корее. Эти лидеры не смогли распознать, что у Бога было особое призвание на жизнь этих бедных, необразованных, неопытных и незамысловатых миссионеров из китай­ских деревень. Как быстро мы забываем, что Иисус использовал группу «бродяг», состоящую в основном из рыбаков, что­бы перевернуть вверх дном весь мир, и Он не перестал исполь­зовать тех, кто низок и презрен в глазах мира сего. Чтобы ни­кто не мог хвалиться в присутствии Бога.

И однажды это случилось! Кто-то получил то же самое ви­дение изнутри страны, и оно развилось самым неожиданным образом. Это началось, когда брат Юн несколько лет назад по­сетил Южную Корею для проповеди Евангелия. Он подвергся большим нападкам со стороны самых известных и общепризнанных церквей и миссионерских организаций. Некоторые церкви даже отменили свои собрания с братом Юном. Его автобиографическая книга «Великий Бог в Китае» в том году была на первом месте по продажам христианской литературы. И хотя по поводу брата Юна велись споры, его собрания были до предела набиты людьми и Слово Божье было проповедано.

На этих собраниях один молодой американский миссио­нер установил свой столик и просил людей поддержать про­ект поставки еды для голодающих детей в Северной Корее. Руководство конференции попросило его убрать свой столик и перестать раздавать брошюры, так как он не имел разрешения от местного духовенства. Что-то в этом молодом человеке особенно привлекло брата Юна и команд «Назад к Иерусалиму». После краткого знакомства с «миссионером-ренегатом», сформировалось новое видение на Северную Корею. Этот американский миссионер помог проложить путь в Северную Корею для проповеди Евангелия первому китайскому миссионеру из движения «Назад к Иерусалиму».

Работая с ним, китайские миссионеры в Северную Корею были свидетелями того, как внутри страны покаялись и были спасены многие люди, приходя ко Христу. Также они благо­словляли, обучали и поддерживали северокорейских пасторов. Эти простые деревенские люди, к *которым иностранная* мис­сионерская элита отнеслась так снисходительно, вдруг нача­ли делать то, о чём остальные могли только мечтать. У них не было такой финансовой поддержки или ноу-хау, но у них был огонь желания проповедовать своим братьям и сестрам в Северной Корее, и сила Духа Святого была на них, ведя и на­правляя их шаги.

Внезапно спрос на китайских миссионеров из движения «Назад к Иерусалиму» сильно возрос. Многие организации увидели силу и преимущества партнёрской работы с китайски­ми подпольными церквами. Оглядываясь назад, понимаешь, что это совершенно логично. Северная Корея отстала от Китая па 2-3 поколения. Китайцы уже прошли то, что Северная Корея проходит сейчас. Наилучшим образом проиллюстрировать эту ситуацию может одна история из американской культуры:

Однажды человек упал в колодец. Он звал на помощь, но никто его не слышал. Вдруг проходящий мимо бизнесмен ус­лышал зов человека из колодца: «Дорогой сэр, не будете ли вы так любезны, вытащите меня из колодца!», - воззвал он. Бизнесмен спросил, есть ли у человека деньги, и когда тот от­ветил отрицательно, бизнесмен понял, что ему нет никакой вы­годы вытаскивать этого человека из колодца.

Потом проходил местный политик и услышал человека из ко­лодца. Он сказал человеку в колодце продержаться чуток, пока он пойдёт и сформирует комитет, объявит форум для обсуждения вопроса, совершит конференц-звонок они проголосуют, а потом он вернётся и сообщит человеку в колодце результат.

Через какое-то время проходил мимо священник и услышал зов человека из колодца. Человек воззвал из колодца такими словами: «Пожалуйста, помогите, я упал в этот колодец и не могу выбраться!» Священника это глубоко тронуло, и он отве­тил: «Мой дорогой брат, меня глубоко касается твоя ситуация, и я помолюсь о тебе». Потом священник продолжил свой путь. Вдруг появился ремесленник, он проходил мимо и, заметив человека в колодце, разволновался. Даже не сказав ничего, он прыгнул в колодец. Человек в колодце пришёл в замешатель­ство от действий ремесленника и сказал: «Прекрасно! Теперь мы оба в этом колодце и не можем выбраться. И что же хо­рошего ты мне сделал?» Ремесленник отвечал: «Видишь ли, я уже бывал в этом колодце, и знаю, как выбраться из него». Китайцы уже побывали в той тьме, в которой сейчас находится Северная Корея. На самом деле они ещё не полностью из неё выбрались. Но они нашли Истину и Свет, и им не хочет­ся оставить своих корейских братьев и сестёр позади. Сегодня, когда в Америке или Европе христианские организации обсуждают вопрос отправки ресурсов в Северную Корею (Библий, гуманитарной помощи и текстов Писания, напечатанных на внутренней стороне гуманитарной продукции), можно быть почти уверенными, что эти вещи в Северную Корею будут доставлены миссионером из движения «Назад к Иерусалиму». А сама отправляющая организация может даже не знать об этом. Такое происходило неоднократно. Мы обсуждали с такими ор­ганизациями «их» тайный проект в Северной Корее, а потом обнаруживали, что именно китайцы выполнили для них дан­ный проект, а те даже и не подозревали об этом.

Корея место озадачивающее; это страна с руководителем нации, которому еще только официально не поставили диагноз «мания», но неофициально, по общепринятому мнению, он не совсем нормален и управляет страной, закованной в цепи тьмы и нищеты. Каким бы ни казалось всё безнадёжным, сегодня Свет вторгается во тьму и благословения сокрушают цепи бед­ности обездоленных.

Более полувека назад, до разделения страны на две Кореи из-за войны и коммунистической идеологии, в Пхеньяне был центр процветания христианской веры. В те времена Пхеньян называли «Иерусалимом Востока», и однажды так будет вновь. Эта книга об истории Северной Кореи: прошлой, настоящей и будущей.

**КОРНИ ПРОБУЖДЕНИЯ**

Очень удивительно, что даже сейчас, в 21-м веке, Корея смогла остаться настолько этнически однородной. На сегод­няшний день на Корейском полуострове нет местных нацио­нальных меньшинств. И корейский народ, и корейский язык остаются удивительно однородными. Говорят, что они сродни Маньчжурам, и даже сегодня разделяют с ними общие черты. Корейский язык родственен японскому и, как ни странно, дока­зано, что и венгерскому, эстонскому и финскому языкам.

Северная Корея не всегда была коммунистической страной. В действительности, было время, когда её признавали страной. Где христианская вера процветала больше, чем во всех остальных странах Азии.

Миссионеры со всей Азии посылали своих детей в интерна­ты в Пхеньяне, так как влияние христианского миссионерства там было таким сильным.

Иностранная Школа в Пхеньяне (часто называемая PYFS) была основана в 1900 году для старшеклассников - детей мис­сионеров из Китая, Кореи и Японии. К 1930-м годам в Пхеньяне было четыре основные миссионерские школы, обучающие детей миссионеров. PYFS считалась строго фундаменталистской христианской школой, где уровень обучения был одним из наивысших в Азии. Также в то время там было более 800 христи­анских школ для корейских детей, где обучалось около 41 ты­сячи детей разных классов.

В 1930-е годы практически все западные иностранцы в Пхеньяне были либо миссионерами, либо работниками обра­зования с миссионерской направленностью. В то время биз­нес в этом регионе был не столь привлекателен для крупных вкладчиков. PYFS проработала 40 лет и дала образование мно­гим детям, чьи родители трудились в Азии на миссионерских полях.

Большинство миссионеров, живших в то время в Пхеньяне, были пресвитерианами или методистами. Миссионерское со­общество построило больницы, общежития для мальчиков и для девочек, образовательные центры, колледж Сунгсил, про­фессиональные училища и даже Пресвитерианскую теологи­ческую семинарию. Все эти здания стояли, как явно ощути­мое свидетельство жизни миссионеров, готовых принести ре­альные изменения в жизнь северных корейцев и поделиться с ними Евангелием Иисуса Христа.

Сегодня ни одного из этих зданий на том месте нет. Можно прийти туда, где когда-то гордо возвышались эти строения, но благодаря точности американских военно-воздушных сил во время Корейской войны 1950-53 годов, ни одно из этих зда­ний не сохранилось до сегодняшнего дня. Помимо наиболее знаменитой PYFS, в Пхеньяне были также хорошо известные католические заведения, их часто называли «Мэриноллерами» (Maryknollers). Эти заведения были построены по всему горо­ду, но подальше от протестантских. Отношения католиков с другими миссионерами в Пхеньяне были не очень хорошими, и поэтому это неофициальное отделение происходило с обоюдного согласия обеих сторон. Территория этих «Мэриноллеров» находилась в основном в провинции Пьонан. Кроме того, в Вонсане были немецкие бенедиктинцы, в провинциях Чолла  *-* ирландские колумбанцы, а также французские миссионеры в Сеуле. Существуют даже сведения о деятельности адвенти­стов Седьмого Дня в Северной Корее, у них был госпиталь в Сунане, где сейчас расположен аэропорт.

Наиболее подробные архивы о Пхеньяне как о миссионерской базе, доступные на сегодняшний день находятся в Пресвитерианском историческом сообществе города Филадельфия по улице Ломбард, 425. Архивы «Мэри Ноллер» можно найти в городе Оссининг, штат Нью-Йорк. В этих архивах имеются просто тонны информации об обращениях, о миссионерской жизни и испытаниях, о проводимых тогда проек­тах, и о том, как они повлияли на жизнь простых корейцев. Там также можно найти архивные записи и фотографии.

Несомненно, одной из причин, почему Пхеньян считали Иерусалимом Востока, является количество миссионеров, устремившихся в город. Однако их деятельность возгревалась огромным и растущим количеством местных обращенных. По архивным записям 1930-х годов, в Пхеньяне каждый из пяти или шести корейцев тогда был христианином. Но эта цифра считается округлённой по минимуму, по некоторым сведени­ям их было больше. Это был очень значительный рост, и нечто лишь менее чем за полвека.

Одна из наиболее известных жителей Пхеньяна и PYFS - это Руфь Белл Грэм, жена хорошо известного евангелиста Билли Грэма. Руфь Белл родилась и воспитывалась в Китае, её семья основала пресвитерианскую больницу в Китае примерно в 300 милях к северу от Шанхая. Хотя в Шанхае была христианская школа-интернат и Руфь могла бы её посещать, родители захотели послать её в Пхеньян. Шанхай был ближе, там Руфь могла бы познакомиться с языком и культурой своего окружения, но Пхеньян был самым элитным местом для обучения детей миссионеров. Руфь отправили в интернат Пхеньяна одну в 13-летнем возрасте. Три года она жила и училась в Пхеньяне, прежде чем вернуться в Америку, где закончила школу, пока ее родители были в длительном отпуске, а затем поступила в колледж Уитон.

Однажды Руфи выдалась возможность вновь посетить Северную Корею и увидеть то место, где когда то она посещала школу. Стоя на том месте, где раньше была ее школа, она сказала местным гостеприимным хозяевам: «От моих школьных лет 30-х годов почти ничего не сохранилось. Но две вещи остались неизменными красота двух рек, протекающих через город Пхеньян и тёплое гостеприимство корейского народа». Двое детей Руфи сопровождали её в той поездке в 1990-х го­дах, она рассказывала им, каково было служить миссионером в Пхеньяне тогда, шестьдесят лет назад. Также Руфь попро­сили произнести речь в церкви Бонсу, одной из трёх действу­ющих тогда церквей. В своей речи она вспоминала дни, когда Пхеньян был маяком на вершине горы для всей остальной Азии. «Годы, проведённые мной в Корее, оказались очень зна­чительными для меня духовно, - вспоминала она. - Я молюсь, чтобы каждый из вас знал то, что я обнаружила здесь в свои школьные годы: что Бог так полюбил вас, что отдал Своего единственного Сына, чтобы вы, если поверите в Него, не погибли, но имели жизнь вечную».

Однако, миссионеры, начавшие создавать в Пхеньяне не­большую общину - это ещё не начало истории. Наш рассказ начинается задолго до того, как Пхеньян завоевал себе назва­ние «Иерусалим Востока».

Из всех стран мира, начало христианства в Корее было са­мым безумным. До середины 19 века нет достоверных сведений о присутствии христианских миссионеров на Корейском Полуострове. Однако отдельные контакты с христианами прослеживаются от 1592 года. Как ни странно, первыми представителями христианства (католицизма)\_были не европейцы, а японские солдаты. Данное утверждение во многом вызвало бы протест со стороны южнокорейцев. Однако захватническая армия Тойотоми Хидейоши состояла из обращенных в христианство. Один из верховных генералов японской армии, Кониши Юкинага, был хорошо известным и уважаемым римским католиком.

Однако, по утверждению исторических писаний, внима­ние его миссии было направлено на его собственных людей. Во многом было бы справедливым сказать, что начало истин­ных обращений в Корее было положено, когда люди отправлялись учиться за границу. Примерно в 1770 году Чонг Ту-вон, корейский дипломатический посланник в Китай, получил книгу «Истинное учение о Господе Небес». Группа учёных под названием Шилхак стала изучать като­лическую литературу в надежде узнать больше о западной ци­вилизации.

В 1783 году эти учёные попросили разрешения у сына по­сла в Китае, чтобы посетить миссионеров-католиков в Китае и побольше об этом узнать. Их просьба была удовлетворена,они были посланы в Пекин, где вскоре их представили выс­шим священникам и крестили! Казалось бы, исполнилась меч­та любого миссионера! Вместо того чтобы пойти в тёмные и одинокие «глубинки» земли в поисках открытых людей, эти открытые люди сами явились из дальних земель и сами искали их! Наверное, это был ответ на молитвы за католических миссионеров.

Когда эти учёные вернулись из Пекина в 1784 году, они рев­ностно горели тем, что они узнали о западной цивилизации. Эти учёные начали распространять литературу и проповедо­вать Евангелие Иисуса Христа всем желающим слушать.

В отличие от заявлений многих миссионерских организа­ций, на самом деле *сами корейцы были инициаторами обращения* других корейцев, они первыми начали обращать своих людей в христианство. Согласно Чоу Чинъюнгу, написавшему в 1972 году об истории христианства в Корее, «одной из наи­более интересных страниц истории католицизма в Корее явля­ется его происхождение. В отличие от многих других земель, куда христианская религия была привнесена иностранными миссионерами, в Корее это началось с самостоятельного изу­чения христианской литературы местными жителями».

Эти учёные начали не просто какую-то маленькую домашнюю группу верующих. К 1801 году в Корее было уже более 10 000 крещений!

Этот взрыв роста" продлился недолго. После покушения и убийства двух известных политических лидеров Кореи, страну возглавил Кинь Суньо. В то время он был только младенцем, потому его мать, королева, обладала высшей властью в стра­не, а она была нетерпима к новообращённым христианам. Она издала закон, требующий казни всех практикующих «злое научение», и разослала его по всей земле. Есть сведения, что за этот период времени более 300 христиан погибли смертью му­чеников, а тысячи были арестованы и зверски\_ избиты. Позже этот период стал называться Гонениями Синью. Церковь, что­бы избежать*, была вынуждена уйти в подполье,* как и сегодня.

Но на этом её невзгоды не закончились. Христиане прославились тем, как Бог благословлял их работу. Казалось, всё, что они делают, имеет успех. В начале 19-го века по всей стране был голод. На фоне этого голода процветание христиан было видно еще ярче. Но, вместо того, чтобы привлечь этим других к христианской вере, это вызвало зависть у соседей-корейцев.

Эта зависть к христианам и послужила к началу самых широко известных гонений на христиан в Корее *– Гонения Улхе.*

 Сотни католиков стали мишенью этих преследований и были зверски убиты. Вскоре после этих гонений китайский миссионер по имени Лью Фаньчи покинул свой дом в Китае, выучил корейский язык, *чтобы проповедывать Евангелие* в Корее. В Китае в то время не хватало местных священников. Каждый член духовенства был на счету, чтобы выполнять ту работу, которая уже была в Китае, но Лью чувствовал неуга­симое желание евангелизировать корейцев. Этот храбрый ки­тайский верующий проложил путь миссионерам-католикам в Корею. Это было началом видения «Назад к Иерусалиму», ещё\_ задолго до того, как оно родилось!

Вы уже начинаете прослеживать здесь тенденцию? Первыми\_ представителями христианства в Корее были не западные мис­сионеры, а японские *солдаты. Первые обращения людей в хри*стианство, о которых есть *записи, были достигнуты не западными* миссионерами, а практически они сами себя обратили через самостоятельное изучение Писания. Один из наиболее известных\_ миссионеров в Корею был китайцем*,* и он проло­жил путь французским миссионерам, которые позжепоследо­вали за ним. Определенно Корея является страной с уникальным христианским наследием.

Первые корейские священники были посланы в середине 19-го века для изучения богословия в Макау, а вскоре по воз­вращении они посетили самую распространенную «теологическую семинарию», известную Телу Христа, - ГОНЕНИЯ. В 1839 году французский епископ, два французских священника и сотни других католиков были убиты в волне преследований, прошедшей по Корее.

Эта волна совершила то, что обычно происходит с Телом Христа в результате гонений: оно стало возрастать. Тесть Царя Чо *Иджона (1849-1863) стал католиком и* начал проповедовать Евангелие своему зятю. Царю понравились верующие, и он даровал им больше свободы. В 1857 году епископ Пекина написал отчет в Ватикан, в котором говорилось, что в Корее 15206 верующих!

Неудивительно, что сатана не был счастлив. Он считал Корею своим полуостровом, и развернул против Церкви са­мую настоящую войну. На 15206 верующих, о которых писали в 1857 году, девять лет спустя, в 1866 году, обрушалась огром­ная волна преследований. В марте 1866 года был арестован французский епископ, нелегально и *храбро исполнявший* свои обязанности в Корее. Этот епископ тайно жил в Корее, а власти даже не подозревали об этом, пока он не стал политически более активным. Его казнили публично в марте 1866 года. С этого началась волна гонений, в которых были убиты 8000 ка­толиков.

Но такое гонение привело только к большему росту Церкви. Вскоре католическое население стало таким многочислен­ным, что в 1877 году пришлось перевезти печатный станок для, Библий из Японии в Сеул, чтобы там печатать все необходимые Библии (в том числе Апокрифы). До конца 19-го века ка­толики основали школы, больницы, детские дома. В одном из детских приютов работали четверо корейских монашек. Это были первые корейские монахини. Ничто не свидетельствует так явно об утверждении корейского католицизма, как кореян­ки в монашеском облачении.

Первым протестантским миссионером в Корею был мужчина из Уэльса по имени Роберт Дж. Томас. На момент его приезда в Корею в 1865 году, раздавать Библии или даже принимать их считалось преступлением, за которое казнили отсечением головы. Незаконным было не только распространение Библии.

Корея, носившая тогда прозвище Королевство-Отшельник, во­обще не разрешало въезд иностранцев в свои пределы.

Роберту Томасу ней равно удалось пробыть там несколь­ко месяцев, и он начал распространять и продавать китайские Библии. Следующая его поездка в Корею стоила ему жизни.

Бесспорно, наиболее правдоподобное описание этой исто­рии повествует о том, как Роберт Томас присоединился к груп­пе западных и британских торговцев на борту вооруженного торгового судна «Генерал Шерман».

Они пытались установить торговое соглашение с Кореей. Проплывая вверх по реке к Пхеньяну, Томас бросал находящимся на берегу корейцам брошюры с Евангелием. В конце концов, официальные представители государства отказались от их торгового предложения и велели команде немедленно удалиться с их территории, иначе они будут убиты.

Но при отливе кораблю случилось сесть на мель, таким об­разом они застряли на Враждебной территории. Команда на­чала отстреливаться от посланных на их задержание войск, и в результате последовало длительное, в недели, противостоя­ние. Сражение закончилось, в конце концов, когда корейцам удалось поджечь Корабль. Команде пришлось прыгать с бор­та, но их тут же на берегу зарубили насмерть корейцы ножа­ми-мачете. Итак, 2 сентября, в год после своего первого посещения Кореи, Роберт Томас погиб, как мученик, на берегу реки Тэдонг. Известно, что кровь мучеников - это семя Церкви. В тот день поистине было посажено семя. В 1907 году место, где был убит Томас, станет эпицентром одного из самых больших пробуждений в истории Азии. Бесчисленные множества обра­щенных корейцев однажды примут крещение в водах той же самой реки, которая уносила убиенного Роберта Томаса.

Общеизвестный факт что перед смертью Томас предложил нападавшим на него корейцам свою собственную Библию с криками по-корейски: «Иисус! Иисус!», Но они отказались. Когда молодой миссионер склонился на колени в молитве, ему отсекли голову. Позже его убийца убедился, что убил хоро­шего человека. Он взял домой его Библию, а много лет спустя его племянник стал выпускником колледжа «Христианского союза» в Пхеньяне и помогал редактировать корейский пере­вод Библии!

Вскоре после этого героического подвига на арене появил­ся ещё один протестантский миссионер, причём с совершен­но неожиданной стороны - из Японии. Мученическая смерть Роберта Томаса послужила толчком к его приезду. Шотландское Королевское Библейское Общество в Японии послало в Корею Нагасаку, молодого японского *миссионера. Он прибыл в Пусан и* распространял Библии на японском и китайском языках, а также евангельские брошюры, написанные на корейском.

Большие перемены в ситуации с миссиями в Корее произошли, когда туда был послан американский медицинский миссионер. Тогда медицинские миссии стали в центре внимания американских миссионерских обществ. Доктор Нельсон Белл, тесть Билли Грэма, для того, чтобы поехать на миссионерское поле, перешёл от игры в бейсбол к изучению медици­ны. Говорят, что он однажды сказал в шутку: «Если ты хочешь стать настоящим миссионером - стань врачом, поскольку, когда они на операционном столе, а ты готовишься оперировать, обращение почти на 100 % гарантировано». Доказательств, *что* именно он это сказал, нет. Но в этой шутке есть доля истины.

В 1884 году на принца Кореи было совершено нападение, и он чуть не погиб. Он страдал от серьёзных сабельных по­резов. Доктор Аллен ухаживал за принцем Мином три месяца, и принц, в конце концов, выздоровел. Этот единственный поступок доктора Аллена внёс огромный вклад в установле­ние доверия со стороны всего королевского двора. Меньше, чем за десятилетие, начался подъём медицинских миссий в Пхеньяне. На миссионерском поле произошёл сдвиг в сторону протестантизма, и конечно, это было ненавистно для католиков. Они уже годами трудились на этом поле, а теперь их опе­режали протестанты. В 1884 году пресвитериане открыли кли­нику «Северное отделение», а на следующий год и методисты. В 1889 году канадские баптисты, в 1890 году - Англиканская церковь, и в 1893 году – канадские пресвитериане. Это замет­но прибавило присутствие Тела Христа в Корее.

Большинство людей не знают, что до пробуждения 1907 года в Корее было ещё одно пробуждение. В течение года, по следовавшего за мученической смертью Роберта Томаса всего семь корейцев стали христианами. Не так много, но любое растение начинается с семени, а затем маленького ростка. Из этих обращений возникло то, что впоследствии стали называть Движением пробуждения в Вонсане. Из пресвитерианокой и методистской деноминаций прибыло ещё больше миссионе­ров. Они объединились в своих усилиях, и Бог излил Своего Духа. В одном только Пхеньяне ко Христу пришли более 10 000 корейцев в 1904 году. В следующие несколько лет ещё бо­лее 20 000 человек уверовали в Господа Иисуса Христа и получили спасение. И они сказали: *«Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).*

К 1906 году огонь пробуждения в Вонсане превратился из пламени в едва тлеющие *угольки. К 1907 году Пхеньян был известен, как логово нечестия.* Спиртное текло рекой, а также и секс. Была даже школа обучавшая девушек искусству быть «женщиной на одну ночь». И именно здесь, на том самом ме­сте, где пролилась кровь Роберта Томаса, в самом центре греха, родилось настоящее пробуждение! *«Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится. Неужели вы*  *и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в* *пустыне» (Исайя 43:19).*

Многое об этом пробуждении мы узнали черезДжонатана Гоуфорта, одного из самых известных миссионеров в истории Китая, "трудившегося в провинции Хенан. Он почувствовал призыв идти в Маньчжурию проповедовать Евангелие. Он от­правился в провинцию Джилин на границу с Кореей, и привлекал толпы слушателей до 25 000 человек в день! У него было сильное недоверие к католикам, их он обвинял во многих бе­дах, постигших его во время попыток межкультурного обще­ния. Он чувствовал, что многие местные китайцы и корейцы не доверяли ему, потому что думали, что он - католический мис­сионер. Были даже случаи, когда на Гоуфорта нападали, и его жизнь была в серьёзной опасности, пока он не смог убедить их, что он не католик, и что ему не нравятся католики почти на­столько же, как и самим нападавшим на них бандитам. Неприязнь к католикам, со стороны простого народа возникла в основном из-за их склонности вмешиваться в политику Китая и Кореи. Одним из событий, давших основание претен­зиям Гоуфорта к католикам из-за недостатка их чувствитель­ности к культурным особенностям страны, который навлёк не­приятности и на него самого: было предложение построить массивный католический храм в месте, близком как к королев­скому дворцу, так и к Чонмё (известному капищу, построен­ному в честь королевских предков). Когда король услышал об этих планах, сообщают историки, он любезно попросил цер­ковь изменить место строительства, но католическая церковь решительно отказалась. Они чувствовали себя так уверенно, потому что за их спиной стояло правительство Франции, и её близкий союзник Россия — Это привело к враждебности, по­влиявшей также и на протестантских миссионеров.

Гоуфорт был известен своим служением среди самых грубых и неотёсанных людей в китайской армии. Используемый им для описания своих чувств к католикам язык сильно от­личался от типичного вокабуляра миссионеров того време­ни. Гоуфорт трепетал от восторга за корейский народ. Он ча­сто писал о корейских пробуждениях, и многое о пробужде­ниях в Корее мы узнаём из знаменитого памфлета Джонатана Гоуфорта «Когда огонь Духа прошёл по Корее»"

 Самые первые признаки пробуждения появились в Корее в 1903 году. Доктора Харди из Генсанана на восточном побере­жье, попросили подготовить обращение для молитвы на ма­ленькой конференции, которую предложили провести мисси­онеры. Пока он готовил слово из 14 главы Иоанна и других мест Писания, Дух Святой учил его многому. Когда он закон­чил свою проповедь о молитве, все миссионеры были ею тро­нуты. Корейских же христиан на той конференции очень за­метно коснулся Господь. Затем доктор Харди посетил 10 миссионерских центров по всей Корее, проповедуя о молитве. В течение 1904 года 10 000 корейцев обратились к Богу.

Таким образом началось пробуждение и продолжалось в силе Духа до 1906 года. «Мы, миссионеры, вернулись домой в Пинь Ян (Пхеньян) в большом смирении. Нас было более 20 человек в Пинь Яне, пресвитерианских и методистских миссионеров. Мы рассудили, что раз Бог излил большие благосло­вения на Кассия Хиллз, чем Пинь *Ян, мы решили молиться* в полдень каждый день, пока и туда не придут большие благословения

После месяца таких молитв один брат предложил прекра­тить, это молитвенное собрание: «Мы промолились около ме­сяца, и ничего необычного из этого не произошло. Мы тратим на это много времени. Я думаю, это не оправдано. Давайте вер­немся к обычной работе, и каждый будет молиться у себя дома, когда ему удобно». Предложение звучало разумно. Однако большинство решило продолжать молитвы, в вере, что Господь не откажется дать Пинь Яну то, что он даровал Кассии.

Они решили уделить молитве больше, а не меньше времени.

Ввиду этого, они изменили время с 12-ти на 4 часа пополудни. Тогда они были свободны молиться до ужина, если захочется. Они сосредоточились главным образом на молитве. Больше их в то время мало что интересовала

Если кому-то приходило слово или то, чем поделиться, это делалось сразу по ходу молитвы. Они молились около четырёх месяцев, и в результате все забыли о том, что они методисты или пресвитериане. Они осознали, что все они одно в Господе Иисусе Христе.То было истинное единство церкви. Всё дело было в том, чтобы преклонить колена. Это пребудет. Это прославит Всевышнего.

Примерно в это время господин Суоллен вместе с мистером Блэром посетил одну из отдалённых миссионерских баз в провинции. Служение шло своим чередом, как вдруг люди на­чали плакать и исповедовать свои грехи. Суоллен сказал, что никогда ничего подобного не видел, и объявил псалом для пения, чтобы проверить эту волну эмоций, накатившую на ауди­торию. Он повторил попытку несколько раз, но тщетно. С благоговением он осознал, что Некто Другой управляет этим со­бранием, и постарался как можно дальше уйти с Его дороги. На следующее утро они с мистером Блэром вернулись в город в большой радости, рассказывая, как Бог посетил ту миссио­нерскую базу. Все прославили Бога и верили, что приблизилось время излить благоволение на Пхеньян.

Шла первая неделя января 1907 года. Они все были в ожиданиитого что, Бог благословит их в течение этой недели вселенской молитвы. Но, когда время подошло к последнему, вось­мому дню, никакого особенного проявления силы Божьей ещё не было. И вечер шабата в Центральной Пресвитерианской Церкви собралось около полутора тысяч человек. Небо над ними качалось медным. Неужели Бог может не откликнуться МП ожидание излияния Духа, за которое так долго молились? Пес были шокированы, когда старейшина Киль, ведущий лидер той церкви, встал и сказал: «Я - Ахан. Бог не может благословить нас из-за меня. Примерно год назад мой друг был при смерти, он позвал меня домой и сказал: «Брат, я скоро отой­ду в мир иной. *Я* хочу, чтоб ты позаботился о моих делах. Моя жена не может». *Я* сказал: «Мир твоему сердцу, я сделаю это». И действительно управлял имением той вдовы, но мне удалось *100* долларов её денег положить себе в карман. Это я мешал Богу. Завтра утром я эти 100 долларов отдам вдове».

 Мгновенно все почувствовали, что стены пали, и пришёл Святый Бог. Обличение в грехах прошло по всему залу. То собрание началось в 19 часов воскресным вечером, и не могло закончиться до 2 часов ночи. Несмотря на это, десятки людей стояли все это время, рыдая, ожидая своей очереди исповедать грехи. Изо дня в день люди стали собираться вместе, и присутствие Того, Кто очищает огнём, было проявлено в Его Храме. Что бы люди ни говорили, эти исповедания были контролируе­мы нечеловеческой силой. Их мог вызвать либо Бог, либо дьявол. Но ни один просветлённый свыше разум не сможет при­знать, что это дьявол вызвал исповедание такого греха у ста­рейшины церкви. Грех препятствовал Всемогущему Богу, пока оставался скрытым. И прославил Его, как только был раскрыт. Так было, за редким исключением, со всеми исповеданиями греха в тот год в Корее.

То, что началось в Пхеньяне в 1907 году, затмило пробуждение в Вонсане 1903 года. Человек по имени Джордж Мак Кьюн сказал, что излияние Духа Божьего на народ и церковь Кореи было самым мощным, наполняло силой, присутствием Духа Святого, и превзошло даже пробуждение в Уэльсе и Индии. Начиная с того первого излияния Духа на мужском собрании по изучению Библии в церкви Чандэхюн, пробуждение перекинулось, как могучий несущийся поток, на все церкви Пхеньяна, а затем и по всему Корейскому полуострову, напитывая всё на своём пути глубокими водами пробуждения. Один миссионер сказал, что это было наивеличайшим прояв­лением Духа Святого со времён Книги Деяний.

Гоуфорт часто подвергался нападкам со стороны других миссионеров. Он был миссионер-бунтарь. Он часто открывал двери своего дома и приглашал на экскурсию по нему местных людей. Он показывал корейцам, как они спят, как готовят еду на плите, и как его жена шьёт одежду и пользуется посудой для приготовления еды. Многие миссионеры считали, что это - на­рушение их границ, а корейцы и китайцы - варвары, и слиш­ком грязные, чтобы приглашать их домой. Они настаивали, что это - всего лишь плотской поступок, и не хотели ничего иметь с ним общего. А Гоуфорт считал, что это был самый совершен­ный способ познакомиться с местными, и чтобы они поближе узнали его. Он проводил в экскурсии по своему дому до пяти­десяти человек в день.

Одно, чему научил нас Гоуфорт, это пониманию, что про­буждение никогда не основано на человеке, на проповеднике, или людях. Именно Дух Божий всегда зажигает огонь. Одной из самых любимых историй Гоуфорта был рассказ о дятле, дол­бавшем дерево прямо во время бури. Дятел усердно трудил­ся над деревом, постепенно продвигаясь вперёд, когда дерево вдруг ударило молнией и раскололо на сотни маленьких кусоч­ков. Дятел не пострадал, он взлетел повыше, а потом снизился, рассматривая разбросанные на земле обломки дерева. Затем он сказал: «Вот это я даю!»

После того, как в зале утихал смех, Гоуфорт говорил, что мы должны напоминать себе - не быть похожими на этого глупо­го дятла. Мы никогда не являемся теми, кто начинает или удер­живает пробуждение. И хотя Гоуфорт был в самом центре огня пробуждения, он никогда не считал его причиной свои способ­ности, свою харизму или упорство. Он всегда направлял взгляд людей на Духа Божьего.

Наблюдая в Корее повторение цикла: гонения - рост церкви гонения рост церкви, мы можем лучше понять происходя­щее там сейчас. В преследованиях христиан в Северной Корее сегодня нет ничего нового для тех, кто знает историю этой стра­ны. Как и за всеми прежними гонениями в Корее, бывшими до нынешних, так и за этими последует большой рост церкви.

**ИЕРУСАЛИМ ВОСТОКА**

**Хотя были и испытания,** много свидетельств можно рас­сказать о Пхеньяне того времени. Дети иностранцев приезжа­ли со всего мира, чтобы познакомиться с корейской культурой и повседневной жизнью корейцев. Протекавшие через город реки создавали чудесную атмосферу для детей, разлучённых с родителями в таком раннем возрасте. Корейским детям тоже были небезынтересны иностранцы. А процветающий город Пхеньян давал местным прекрасную возможность через при­езжих познакомиться с другими частями света, не выезжая за пределы своей страны.

Руфь Бэлл Грэм вспоминала своё межкультурное обще­ние в детские годы. Холодными зимами она частенько ходи­ла с одноклассницами на замёрзшие реки кататься на коньках. Деревья склонялись под тяжестью зимнего снега, а свежий мо­розный воздух наполнял лёгкие Руфи, когда она играла в дого­нялки с подругами.

«То были одни из самых запомнившихся лет моей жизни, и многие люди, с кем потом завязалась многолетняя дружба, были из моих тогдашних одноклассников, - вспоминала она. -11осле отъезда из страны в 1937 году я думала, что никогда уже не смогу вернуться туда».

Многие дети в Пхеньяне, также как и Руфь, жили там без семьи. Ученики, преподаватели и миссионерский коллектив во многом стали для них подобием семьи.

Престольный юрод, Кореи стал синонимом слова «пробуждение», в нём был самый быстрый рост количества христиан во всей Азии, а может, и те дни и во всём мире.

Детей Пхеньянской школы для иностранцев учили, что ве­ликий город, расположенный в великолепном изгибе реки Тэдонг, был основан во времена царя Давида китайским дворя­нином Киджей, чей храм и захоронение были одними из глав­ных достопримечательностей Пхеньяна.

В 1920-е годы католические, методистские, пресвитери­анские и независимые миссионеры составляли подавляю­щее большинство среди иностранцев. На их фоне совсем не­заметными казались несколько русских купцов, американская Кукурузная компания за рекой и одинокий португальский тор­говец с семьей.

В Пхеньяне христиане преобладали среди иностранцев не только количественно, но число и объём их проектов создали в городе своеобразную атмосферу соперничества. Это было что-то вроде соревнования: кто может построить самую боль­шую больницу, крупнейшую школу и т.д. Один только городок пресвитериан занимал 120 гектаров земли в центре Пхеньяна, и в нём находилось большое количество различных учрежде­ний. Среди них были такие, как колледж Сангсиль (извест­ный также под названием «Колледж христианского союза») и Промышленные цеха Анны Дейвис, где студенты колледжа Сангсиль отрабатывали своё образование. На той же террито­рии находилась Индустриальная школа Лулы Уэльс, созданная для профессионального обучения брошенных жён и вдов.

Кроме того, там находились такие Библейские институты, как Теологическая семинария, Пхеньянская школа для детей ино­странцев, Больница христианского союза и Пресвитерианская Церковь Западных ворот. Это было похоже на магазин, где в п~редё71ах' одной остановки можно было приобрести всё нуж­ное для христианства, то есть человек мог быть найден, спа­сён, исцелён, обучен, рукоположен, женат и похоронен - и всё это в пределах тех же 120 акров земли. Это было очень удивительно, если учесть тот факт, что население Пхеньяна в то вре­мя составляло всего менее 180 000 человек.

Многие миссионеры, жившие тогда в Пхеньяне, описыва­ли, что город очень отличался от Сеула. Казалось, что у всех живших в Пхеньяне жизнь протекала под видением достигать людей Евангелием. Была явно заметна социальная сторона жизни, выходившая за пределы стен миссионерского городка. Меньше было отвлечений, и людям хотелось активно участво­вать в деятельности других. Многие прибывшие туда в 1900-е годы американцы пережили пробуждение у себя на родине и привезли с собой этот вкус пробуждения.

Это не означает, конечно, что те миссионеры были совер­шенными святыми. В действительности у них были и свои проблемы. Они не только проповедовали строгое Евангелие, шедшее вразрез с принятой практикой «удовольствий» корей­ского общества - многоженством, курением, пьянством в общественных местах, поклонением предкам (это всего лишь не­которые из них), но многие из них действовали только в рамках устоев практики своих деноминаций. Вследствие этого, большинство корейских обращенных автоматически попадали под церковные традиции и церемонии, не имеющие ничего общего с Библией, но уходящие корнями скорее в западную культуру и церковную историю.

Хотя Евангелие впервые попало в Корею через её собствен­ный народ, вскоре оно приобрело довольно западный привкус, что во многом продолжается и определяет корейскую Церковь даже до сегодняшнего дня. Интересно, что наблюдая за обыч­ным корейским церковным собранием сегодня, можно заме­тить хорошо сохранившуюся практику Западной Церкви 19-го века в сочетании с неестественными попытками воссоздать работу Духа Святого, происходившую во время, пхеньянского пробуждения (например, вскрикивания и рыдания во время совместных молитв).

Большинство миссионеров того времени, в основном, оставались равнодушными к японскому вторжению и захва­ту Кореи. Многие считали, что более современное правление японцев будет означать большую свободу для христиан. Это было одной из ошибок, совершённых миссионерами, в резуль­тате которых они утратили доверие местного населения, и которые до сих пор используются для антихристианской пропаганды на Севере.

Справедливо будет заметить, что они мало что могли сде­лать, чтобы предотвратить захват Кореи японцами.

Ещё одна ситуация, приведшая ко многим проблемам, за­ключалась в том, что многие из миссионеров забыли, что они миссионеры. Вместо того, чтобы служить людям, некоторые начали вести себя, как владельцы плантаций, делая местных новообращённых своими личными слугами. Некоторые мест­ные корейцы презирали западные учреждения, построенные, да так и не переданные в руки местных, как было первона­чально обещано. Например, Детский колледж Чосен (позже Университет Ёнсей) должны были передать местным корей­ским христианам, но миссионеры исполнились чувством по­кровительства и стали усиленно охранять «свою территорию» и инвестиции. Как быстро люди забывают, что служение имеет отношение *к* расширению Божьего Царства, а не к строитель­ству земных «феодальных владений» из сена и соломы, кото­рые только сгорят перед Судилищем Христовым!

Многих корейцев огорчило также и то, как нерешительно миссионеры отреагировали на приказ японцев обязать всех школьников участвовать в ритуалах Синто, одной из форм по­клонения идолам. Между сообществом местных корейских христиан и коллективом иностранных миссионеров были раз­ногласия по поводу того, как «отдавать кесарю кесарево», не отрекаясь при этом от веры.

Когда Америка вступила в войну с Японией, американ­ские миссионеры вынуждены были внезапно вернуться домой, оставляя корейцам самостоятельно решать этот очень спорный вопрос. Эта дилемма привела к намного более глубоким про­блемам для корейцев.

Отношения между Японией и её богиней солнца прослежи­ваются к одному событию *1281* гола. Монголы к тому време­ни уже покорили Корею и направили свой взор на Японию. Японцы знали; что вероятность выжить в противостоянии с Монголией практически равна нулю. Поэтому они заключили договор с дьяволом. Глава японской нации собрал к себе всех колдунов страны. Он решил определить, кто из богов являет­ся самым сильным и сможет защитить народ Японии. Выбор пал на богиню солнца. Японский монарх пообещал, что если богиня солнца спасёт Японию от уничтожения Монгольской армией, они будут поклоняться ей вовеки. Вдруг в это время на море поднялся тайфун и уничтожил более 4000 кораблей.
Жертвы исчислялись примерно в 150000 человек. Японцы назвали этот тайфун «Камикадзе», что означает «божественный
ветер» С тех пор японские императоры, принимая власть над
страной, должны были через церемонию входить в духовный
Союз с этой богиней. В честь этого союза по всей Японской империи были сооружены многие маленькие храмы, ашрамы Синто. У японцев поклон у этих храмов считался выражением поклонения императору с богиней солнца.

В 1937 японцы издали приказ, чтобы все христианские школы *Пхеньяна участвовали в* этом поклонении богине солнца. Вместо того чтобы подчиниться этому приказу, пресвитериане закрыли все свои школы. Однако другие деномина­ции приводили доводы, что это не поклонение, а попытка быть чувствительными к другой культуре. Японцы увидели, какой возымели успех среди корейцев и иностранцев, и год спустя, в 1938 году, издали указ, чтобы все члены церкви, прежде чем пойдут на церковное собрание являлись в храм богини солн­ца. Также вышло повеление, чтобы в тех местах, где нет по­добного храма, он был построен прямо на территории церкви. Многие христиане продолжали искать убедительные дово­ды в своё оправдание: раз богиня солнца - ложный бог, то эта практика не имеет никакого значения. До последнего держа­лись против этого *пресвитериане, они отказывались* покло­няться. Но даже в своих рядах у них не было единства в этой позиции.

9 сентября 1938 года пресвитериане провели голосование - поклоняться или нет. Многие миссионеры других деномина­ций решили поклоняться, то есть избежать преследований са­мым лёгким путём, и 10 сентября 1938 года стал днём, когда тьма достигла пресвитерианской церкви. Многие простые при­хожане церкви в гневе покинули собрание ещё до того, как на­чалось голосование. Под давлением японцев церковь решила позволить своим священнослужителям поклоняться в храмах Синто. Своим приходам они объявили, что это - не поклоне­ние иному богу, а только «культурно-чувствительное» отноше­ние и исполнение гражданского долга.

Корейцы почувствовали себя брошенными теми самыми людьми, которые учили их не участвовать в поклонении пред­кам и не идти на компромисс со своей верой. Те же самые люди, которые проповедовали им, что служить Христу - значит по­кончить со всеми идолами любой ценой, пошли на компромисс в решающий момент истории Корейского христианства.

Нетрудно заметить, что миссионеры не всё делали правиль­но, но несмотря на их несовершенства и ошибки, Бог смог использовать эти сокрушённые глиняные сосуды, чтобы донести Свою Истину. Он действовал через этих великих мужей и жён Божьих, несмотря на их многочисленные неудачи. Бог насаж­дал Свой сад в Пхеньяне, и Ему нужны были удобрения для этой земли. И хотя даже самое лучшее удобрение грязное, оно воняет и не несет в себе самом ничего прекрасного, цветы, вырастающие на нём, пахнут сладко и захватывают взгляд своей поразительной красотой. Может, это кажется нелогичным, но данный процесс происходит ежедневно и происходил в те дни в Пхеньяне.

Город был в полном цвете. По всему городу строились церк­ви, в больницах по-настоящему осуществлялась забота о лю­дях, менялись жизни многих. Были и гонения, и трудные времена, но в целом, глядя на большую картину, можно было уви­деть ощутимый прогресс. Во всех областях жизни было заметное улучшение. И происходило оно благодаря миссионе­рам, посвятившим свою жизнь проповеди Евангелия Иисуса Христа в других странах. Они приводили в эту спасательную шлюпку Евангелия как можно больше людей. В историческихархивах хранятся почтовые открытки, изображающие миссионеров, раздающих в городе брошюры. На одной такой от­крытке видно, как миссионеры выстроились на улицах города, словно нарядная делегация по встрече официальных лиц, и раздавали брошюры каждому проходившему корейцу. На от­крытке видно также, что останавливали местных велосипеди­стов и рассказывали им всё, что те могли вместить. Наверняка эти миссионеры-энтузиасты использовали заранее составлен­ный монолог, который повторяли тысячу раз.

Только представьте себе город, в который миссионеры вло­жили столько крови и пота, что даже на обычных открытках евангелизация изображалась, как нормальная часть городской Жизни. Конечно же, на открытках могли изобразить реку с ка­тающимися на коньках детьми, или местные культурные меро­приятия, или какие-нибудь уникальные исторические памят­ники города. Но повседневная жизнь Пхеньяна точнее пере­давалась через изображение деятельности миссионеров. Стоит ли удивляться, что Пхеньян был настоящим генератором в хри­стианском мире того времени? Можете представить, что бы случилось, если бы столько миссионеров переехали в Пхеньян сегодня? И если бы они не боялись проповедовать Евангелие? Что, если бы они были согласны быть выдворенными из страны или даже погибнуть за своё призвание? Можете представить, какое полное преображение произошло бы, если бы убрать страх из миссионеров ехать в Северную Корею сегодня?

В середине 19-го века миссионеры описывали Пхеньян, как «скверный» город, полный языческих идолов. С точки зрения этого мира в Корее не было ничего приятного для глаз, но в людях Кореи было что-то, привлекшее взгляд Отца. Миссионеры пришли в этот грязный город в больших количествах и яростно атаковали твердыни врага. Они любили людей Кореи безогляд­но, и это привело к радикальному пробуждению.

Несомненно, в так называемых закрытых странах необходи­мо служить «тактично», нужно избегать конфронтации с вла­стями и существующим законом. Но верить, что люди в закры­тых странах примут Евангелие Иисуса Христа только через «атмосферу» - просто смехотворно.

Некоторые миссионеры просто живут на миссионерском иоле, ходят в магазины, оплачивают свои счета деньгами, с лю­бовью данными на Божью работу, а их день в дальних странах пр0ходит без какого-либо заметного вклада в Божье Царство.

Эт0 странное явление для тех, кто хорошо знаком с мис­сиями и миссионерским полем. Сегодня в Азии есть буквально тысячи миссионеров. Любой, побывавший Кунминге в Китае или в Чьян Мае в Таиланде, имеет представление об их чис­ленности. Эти два города стали центрами миссионерской деятельности, и эти центры буквально преобразили окружающее общество.

Кунминг – это столица провинции Юннан. В этой провин­ции наибольшее число национальных меньшинств, прожива­ющих в Китае. Эта черта, скорее всего, и привлекла туда та­кое количество миссионерских организаций. Этот город прак­тически расположен в чаше. Его частенько называют городом печной весны. На самом деле это только повод для местного строительного законодательства не очень тщательно подхо­дить к вопросу отопления и кондиционирования. Практически каждый иностранец, встреченный вами на улицах Кунминга, если это не студент и не турист, наверняка является какого-ли­бо рода миссионером. И хотя там много миссионеров и ино­странных общин, еженедельно собирающих сотни прихожан, если вы захотите участвовать в каком-то проекте проповеди Евангелия, то в списках вы увидите имена всего лишь несколь­ких одних и те же людей.

Работаешь ли с консервативными христианскими деноми­нациями, или с харизматами, или с людьми, не относящими­ся ни к какому христианскому течению, в списках активистов будут попадаться всё одни и те же имена. Обычно это четыре-пять человек. Это те, кто не просто существует. Это те, кто за­сучил рукава, кому отчаянно не хватает времени, чтобы как можно больше людей спаслись.

Продуктивность требует риска. В закрытых странах всегда есть риск, что тебя поймают. Есть риск тюремного заключения или высылки из страны. В некоторых случаях нужно риско­вать жизнью. Есть реальный риск потерять сотни тысяч дол­ларов, вложенных в специальные бизнес-проекты в закрытой стране. НО ЧТО ХУЖЕ - ПОТЕРЯТЬ ПРОЕКТ В ПОПЫТКЕ ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ, или потратить ту же сумму на проект, не позволяющий нести Евангелие тем, кому оно боль­ше всего нужно?

Миссионеры в Пхеньяне в то время были невероятно реши­тельны, проповедуя Евангелие на улицах ежедневно. Но вот что большинство людей сегодня не осознают: евангелизация тогда была юридически противозаконна в Корее! Большинство аме­риканских миссионеров в начале 19-го века прибыли в Корею через Сеул благодаря Американо-корейскому Соглашению о торговле и дружественных отношениях. О свободе церкви в этом Соглашении ничего не говорилось, и поэтому она не была законно разрешена. Это, конечно, заставляло миссионе­ров слишком много заниматься социальной работой, напри­мер, в области образования или медицины, что давало им воз­можность пребывания в стране.

Большинство эффективных миссионеров в Корее зани­мали какие-либо официальные посты. Они проповедовали Евангелие, и делали это открыто. Они научились у китайских домашних церквей простой истине, в которую верили в движении <<Назад к Иерусалиму>>: «Когда дело касается проповеди Евангелия, чем просить разрешение, лучше потом попросить прощения».

К 1932 году Пхеньян и Корея в целом претерпели много изменений. Это было уже совершенно другое место, чем сто лет назад, когда в страну впервые прибыл Чарльз Гуцлав из Восточно-индийской Торговой компании. Чарльз был хоро­шим другом доктора Роберта Моррисона. Он верил в то, что бизнес может быть использован в качестве миссии. Торговлю он использовал для того, чтобы строить отношения с местны­ми людьми и проповедовать Евангелие. Доктор Моррисон по­слал Гуцлаву большой запас китайских Библий и брошюр (ко­торые могли читать и корейцы, и японцы), чтобы тот разда­вал их в своих поездках. Чарльз написал письмо королю Кореи с просьбой открыть страну для торговли и коммерции, и ему пришлось ждать ответа. Пока длилось ожидание, Чарльз сажал растения, встречался с местными людьми и раздавал христи­анскую литературу, которую ему дал доктор Моррисон. После длительного ожидания пришёл ответ, что никакая торговля не может начаться без согласия со стороны Китая. Услышав это, Чарльз, сам не ведая того, пророчески написал об этой стра­не: «Во всяком случае, это работа Бога, которую я часто в мо­литвах вручаю Его благодатной заботе. Может ли потеряться божественная истина, посеянная в Корее? Я не верю в это. В определённое Господом время будут плоды. В великом плане вечного Бога для них будет Время Посещения Его милостью. Ожидая этого времени, мы должны с большим рвением приближать Его приход, всеми силами и средствами распространяя славное учение о Кресте... Писание учит нас, что Бог может благословить даже такие маленькие начинания. Давайте надеяться, что в Корею скоро придут лучшие времена». Хотя Пхеньян с любовью называли Иерусалимом Востока, были и внешние факторы, которые нельзя было игнориро­вать. После 1910 года Кореей фактически управляли япон­цы, а к 1940 году они были на грани развязывания войны с Соединенными Штатами. И хотя число христиан росло, также росла и нетерпимость к ним со стороны японцев. Пхеньян, ка­залось, процветал в таких условиях, но детям в школе для ино­странцев часто доводилось видеть то, что западным детям ви­деть не приходится. Через дорогу от школы была японская ави­абаза. Эскадрильи проводили свои регулярные учения и, прак­тикуясь в бомбардировке, использовали школьный двор в каче­стве учебной мишени. Вскоре Америка и Япония вступили в открытую войну друг с другом, и американцев заставили покинуть Пхеньян. С тех пор, как они ушли, Пхеньян уже никогда не был прежним.

После окончания войны американцы вернулись в Пхеньян, но обстановка там сильно изменилась. Многие из образован­ной элиты корейского общества теперь видели больше выгоды и преимуществ в коммунизме, чем в христианстве. Советские и китайские коммунисты создавали себе платформу поддерж­ки среди корейского населения. Полное овладение этой поло­виной страны коммунистами было всего лишь вопросом вре­мени. Американцы, особенно христиане, скоро стали первыми врагами народа. Теперь корейским христианам пришлось ве­сти возникшую духовную битву одним. Некоторые корейские христиане полностью оставили свою веру. Андрей Ланьков, профессор истории Азии в Сеуле, однажды сделал такое заявление: «Практически почти каждый выдающийся корейский коммунист 1940-х годов был родом из христианской семьи, за исключением очень немногих».

До того, как уехали миссионеры, в Корее насчитывалось не­сколько тысяч церквей. Школы, больницы, дороги, клиники, центры профессионального образования и малые предприятия всё это основали миссионеры в помощь проповеди Евангелия в Корее.

Ланьков однажды высказался: «Возможно, это было исто­рией наивысшего успеха во всём протестантском миссио­нерском движении в Восточной Азии». Но сегодня история Пхеньяна совсем другая. О сегодняшнем Пхеньяне Ланьков Пишет: «Его политика по отношению к христианству - одна из самых репрессивных, какую только видел свет. Это хуже, чем при Сталине. Наверное, настолько же ужасно, как при Мао, и немного лучше, чем при Пол Поте».

«Иерусалим Востока» вскоре стал «Адом Востока».

**КРАСНЫЕ ИДУТ! УХОДИТ КРЕСТ**

**Чтобы понять,** каким преследованиям подвергается цер­ковь Северной Кореи сегодня, необходимо понять государ­ственную идеологическую систему Северной Кореи и знать,
как она возникла. Вначале коммунистическая, позже она пре­кратилась в социалистический куль личности с религиозным привкусом.

Конечно, коммунизм существует не только в Северной Корее. Также она - не первая нация, принявшая коммунизм. Народы многих стран мира могут рассказать свою историю гонений и зверских репрессий, принесённых коммунизмом.

Коммунизм начал подниматься на Корейском полуостро­ве не тогда, когда коммунисты захватили там власть в кон­це Второй мировой войны. Началось это, можно сказать, ещё в 1920-е годы в «Иерусалиме Востока» - Пхеньяне, прямо в сердце великого миссионерского центра.

Коммунизм не играл большой политической роли в Корее до Второй мировой войны, но подготовил почву для неизбеж­ного разделения Кореи на Север и Юг. В это время аристокра­тические круги разделились на правую и левую группировки. Корейских чиновников из высшего класса отправили на пен­сию и заменили японскими. Завоеватели позволили землев­ладельцам сохранять своё имущество, пока они поддержива­ли порядок, зачастую через жестокую дисциплину и тяжёлое налогообложение населения в производстве риса. Эти землев­ладельцы стали предпринимателями и постоянно изобретали новые способы эксплуатирования собственного народа, что­бы завоевать большее благорасположение японцев и умножить свои богатства.

 Такая несправедливость огорчала местное население, росла их ненависть к землевладельцам. Некоторые корейцы даже ви­нили миссионеров из-за того, что они оставались безмолвны­ми и безучастными к их борьбе. Небольшим группам молодых корейцев так надоела несправедливость этой системы, что они открыто противостали имперскому правительству. Этих воин­ственно настроенных людей вскоре выловила японская поли­ция. Выжившие повстанцы сумели найти себе прибежище в Китае и России.

В 1925 году в Сеуле была создана Корейская коммунисти­ческая партия (ККП). Но большинство её членов вынуждены были уйти в подполье из-за сильного противостояния со сто­роны японских захватчиков. Начали формироваться большие группы противоборства японскому правительству Кореи. К 1940 году по приблизительным подсчётам было уже 200 000 корейских партизан-коммунистов сражавшихся против японцев. Эти группировки состояли из членов ККП, а также других тайных обществ с похожей идеологией. Среди таких партизан­ских подразделений был и широко известный командир Ким Ир Сен, ставший успешным и опасным для японцев лидером.

Сегодня Ким Ир Сен стоит, как одна из самых поразительных фигур в истории Северной Кореи. Народ славит его, как все­могущую личность, однако он также был сыном «Иерусалима востока».

При рождении его назвали Ким Сон Чу, родился он в провинции Южный Пьонан 15 апреля 1912 года. Семья его не была ни бедной, ни богатой, но на неё заметно повлияли миссионе­ры того времени. Вырос он в христианской семье, и скорее всего, знал Евангелие с раннего возраста. Его дедушка по мате­ринской линии был протестантским служителем, а его отец посещал миссионерскую школу и был старейшиной пресвитерианской церкви. Оба его родителя были посвященными христи­анами и учили своих детей любви Бога. Кима даже знали, как выдающегося церковного органиста.

Семье Кимов было небезразлично положение своих соотечественников-корейцев под японским правлением и гнетом своих помещиков. Известно, что они участвовали в анти-японской деятельности и в 1920 году из-за голода убежа­ли в Маньчжурию. Весьма вероятно, что отец Кима воспользовался своим миссионерским образованием, пока находил­ся в Маньчжурии. История показывает, что Господь исполь­зовал японскую оккупацию для того, чтобы послать тыся­чи «невольных» корейских миссионеров - свеженьких после огня Пхеньянского пробуждения - по всему северному Китаю, России, и даже до Узбекистана, где корейские христианские общины сохранились до сегодняшнего дня.

Не прошло и шести лет после их бегства в Китай, как умер отец Кима. Смерть отца, несомненно, глубоко повлияла на раз­витие его веры. Любой юноша, потеряв отца в таком раннем возрасте, легко может быть подвержен внешнему влиянию.
Так было и в случае с Ким Ир Сеном. При посещении средней школы в Китае, в городе Джилин, в его разум прочно насадили семена коммунистической идеологии.

В автобиографии Ким очень сильно преувеличивает бед­ность своей семьи в детстве - несомненно, для того, чтобы за­воевать авторитет у настоящих бедняков, которыми он впоследствии будет править. Хотя его семья и не была богачом, по они не были такими бедными крестьянами, как их описывает Ким. Его дедушка дал детям христианское образование через школу, которую сам и основал. Поэтому Ким ходил в такую школу, которую в то время не могли себе позволить большин­ство семей среднего класса общества.

Детство его было исполнено беспомощности, превратив­шейся в ярость. Всё, напоминавшее о японских захватчи­ках, вызывало у него приступы гнева. Его автобиография говорит также о его презрении к американским миссионерам в Пхеньяне, живших, как короли, в то время как местные едва сводили концы с концами. Так что его ненависть к иностран­цам корнями глубоко уходит в детство. В своих произведениях Ким никогда не упоминает веру своего отца.

Время от времени встречающиеся в его текстах слова «вера» и «небеса над Кореей» имеют отношение к патриотизму, а не какой-то сверхъестественной силе. Многочисленные потери, пережитые Кимом в раннем возрасте, несомненно, привели к его неверию в Бога. Когда его отца во время урока арестовали и выволокли из класса японцы, Ким вспоминает, что вся хри­стианская община молилась за него без какого-то видимого ре­зультата. Как же должно быть ужасно и разрушительно, ког­да видишь, как забирают любимого человека, а потом нет от­вета на молитвы о его освобождении! Жизнь Кима окружали несправедливость, угнетение и незаслуженная смерть многих хороших людей. Вместо того, чтобы в молитве ожидать, как развернётся Божий суверенный план, он сделал то, что сдела­ли многие в подобных ситуациях - навеки отвернулся от Бога. Вместо этого он нашёл утешение в коммунистическом дви­жении. Коммунисты учили, что все люди должны получать равную плату за равноценную работу, и что землевладель­цы не имеют права богатеть за счёт бедняков. ККП учила, что Корея должна быть свободной от оккупации империалистов. Это дало Киму кого обвинять в своих проблемах, а также уте­шение сочувствующих «товарищей по борьбе»

Как же мало подозревал тогда Ким, что его идеалистические заблуждения, лишённые Бога его отцов, поведут Корею по дороге еще" большей бедности, боли, смерти и насильственного рабства - намного худшей, чем всё, что принесли японцы.

Позже, вспоминая своё детство, Ким писал: «Японские ко­лонизаторы использовали грубую военную силу для подавле­ния стремлений корейцев снова обрести свободу. Японцы ото­брали у нас свободу прессы, свободу проводить собрания, сво­боду создавать организации и свободу проводить марши. Они забрали наши человеческие права и собственность». Ким на­писал это в ходе размышлений о Движении Первого марта, возникшем в 1919 году, совсем не подозревая, что он сам будет виновен в тех же и ещё худших злодеяниях, что и его столь не­навистные враги.

Ким с любовью вспоминал Движение Первого марта, как тот день, когда корейцы восстали против японцев. Но сам он признавал, что «католики, протестанты и другие религиоз­ные лидеры... задумали и исполнили Движение Первого мар­та». Корни коммунизма насаждались прямо в «Иерусалиме Востока», и Ким Ир Сен был в самой гуще этих событий.

Хотя многих миссионеров-иностранцев и обвиняли в равно­душии к японской оккупации корейского народа, именно цер­ковные колокола использовали для сигнала протеста 1-го мар­та. Была провозглашена вслух Декларация Независимости, и участники марша кричали лозунги: «Да здравствует незави­симая Корея»! Вскоре после восстания Первого Марта семья Кимов переехала в Китай.

Это был последний раз, когда его мать и брат видели Корею. Кима записали в китайскую школу, и вскоре он уже свободно говорил по-китайски, что потом, в следующие 25 лет прожива­ния в Китае, оказалось совершенно необходимым. С сердцем истинного миссионера и фальшивым медицинским дипломом, подделанным его другом, отец Кима начал врачебную практи­ку. Обслуживал он в основном бедняков - пациентов, неспо­собных за себя заплатить.

Помимо медицинской практики, его отец занимался различ­ной другой деятельностью, из-за которой японцы стали его ра­зыскивать. Спасаясь от ареста, семье Кимов пришлось сно­па переехать. Поскольку сами они не имели средств перевезти своё имущество, христианский служитель по имени Баи Са Хён загрузил свои сани всеми их пожитками и сам лич­но тащил эти сани по заснеженной местности всю дорогу до их нового дома. К сожалению, этому акту христианской люб­ви не удалось предотвратить удары, нанесённые впоследствии Кимом бесчисленному множеству корейских христиан.

Ким вспоминает также о том, как отец читал проповеди лю­дям и играл на органе. Ради безопасности эти проповеди про­ходили не в церковном здании с крестом, а в месте, называемом Церковь Попиён, которая на самом деле была просто чьим-то домом. И, как иронично это ни звучит, отец Ким Ир Сена был служителем китайской подпольной домашней церкви!

После смерти отца, Ким присоединился к коммунистиче­ской группировке и был самым молодым её членом. Вскоре после этого, в семнадцатилетнем возрасте, его арестовали и посадили в тюрьму на несколько месяцев. В 1931-м году Ким был официальным членом Коммунистической партии Китая. Он воевал и с 1932 по 1945 год одержал победу в 100 000 сра­жений, согласно «официальным источникам». Конечно, это оз­начало, что ему нужно было сражаться в 20 битвах в день в те­чение 14 лет, каждый час начиная новое сражение, и спать по 4 часа в сутки!

Непосредственным начальником Кима во время его служ­бы в Китайской Армии был *Уэй Женьмин.* Уэй подчинялся не­посредственно Кан Шенгу, высокопоставленному члену пар­тии, приближённому к Мао Цзедуну. В последующие годы

эта связь окажется жизненно важной. В 1935 году Ким взял себе новое имя - Ким Ир Сен, означающее «стань солнцем». Советский пропагандист Григорий Меклер, готовивший Кима на лидерство, говорил, что Ким перенял это имя у другого Ким Ир Сена, уже умершего человека.

Советская пропаганда много потрудилась для преувеличе­ния достижений Ким Ир Сена, при необходимости свободно искажая историю. Если он на самом деле был непобедимым командиром, то кажется странным, что ему пришлось бежать от японцев в Советский Союз, что он и сделал в 1939 году (на шесть лет раньше, чем пишут в корейских учебниках по истории). Согласно официальным данным Северной Кореи, Ким Ир Сен «одной левой» выбил японцев из Кореи. На самом деле он пропал без вести для своих соотечественников, и первую половину 1940-х годов проходил обучение в Советском Союзе.

Ким, единственный командир, выживший в той части Китая, с оставшимися 120 людьми его подразделения убе­жал в Россию. Они вступили в 88-ю партизанскую спецбригаду Советской Армии и им приказали собирать развединформацию в Маньчжурии.

До его побега в Россию первую жену Ким Ир Сена схватили и казнили японцы. А будучи в Советском Союзе, Ким встретил свою вторую жену - Ким Чен Сук, которая родила ему сына Ким Чен Ира. Родился он 16 февраля 1942 года в пехотном учи­лище в советском городе Хабаровске, в отличие от распростра­нённой в Северной Корее версии. В Советском Союзе Ким по­лучил своё военное и политическое образование. В сентябре 1945 года он прибыл в Пхеньян на советском военном корабле «Пугачёв».

Советское руководство совместно с дальневосточными ор­ганами безопасности избрало его, чтобы возглавить новое формирующееся правительство Кореи. Когда Ким прибыл в Пхеньян, на нём была форма капитана Советской Армии, и он был собственноручно поставлен Советским Союзом для ру­ководства коммунистическим правительством страны. Когда Ким стал главой государства, он стал усиленно склонять рус­ских поддержать его видение на объединение Кореи, то есть за­хвата её южной части. Он изложил план, каким образом может смести всё на своём пути ниже 38-й параллели, чтобы вновь объединить страну менее чем за три недели. В конце концов, Сталин согласился с его планом и снабдил Кима всем необхо­димым для захвата Юга военным путём. Никто не планировал интервенцию войск ООН, не говоря уже о том, что придётся иметь дело с американской военной силой.

После того, как американский генерал Дуглас Мак Артур оттеснил армию Кима к китайской границе, Советские войска решили, что длительное участие в войне обойдётся слишком дорого и резко прекратили поддержку Севера. Тогда Ким повернулся к своему старому другу, Мао Цзедуну. Тут-то как раз ему сильно пригодилось его прошлое участие в боевых дей­ствиях в Китайской Красной Армии и совершенное владение китайским языком. У Мао Цзедуна была огромная часть населения, состоящая из молодых мужчин, и в его глазах она была слишком многочисленной. Чтобы эту численность сокра­тить до управляемых размеров, ему нужна была хорошая вой­на. Китайцы вступили в военные действия всей своей массой, и оттеснили американские и южнокорейские войска назад до 38-й параллели, откуда всё и начиналось первоначально.

 Одним из китайских солдат, сражавшихся плечом к пле­чу с северокорейцами, был первенец Мао Цзедуна, Аниинь. Это послужило началом кровных братских отношений меж­ду двумя нациями. Ким Ир Сен сражался на стороне китай­цев и служил в рядах Китайской Армии, а теперь первородный сын Мао был в горах Северной Кореи и сражался за корейцев. Мао Аниинь вступил в свое подразделение в Шеньяне, в Китае, и добровольцем вызвался воевать в Корее. Он слу­жил в качестве переводчика русского языка в подразделении, дислоцировавшемся в горной области Северной Кореи, где было много пещер. Около полудня 25 ноября 1950 года аме­риканский бомбардировщик сбросил четыре напалмовые бом­бы вблизи пещеры, где скрывался Аниинь. Он и два других офицера были убиты. Смерть сына основателя коммунистиче­ского Китая на Корейской земле поистине поставила печать на кровных узах между этими двумя народами. Когда Мао сооб­щили о смерти сына, он показал себя настолько хладнокров­ным и расчётливым лидером, сказав присутствующим в комна­те: «На войне люди всегда погибают. Добровольная Народно-освободительная армия Китая уже отдала многие жизни, и их жертва славна. Аниинь был обыкновенным солдатом, поэтому случившееся не нужно считать чем-то слишком большим толь­ко потому, что он был моим сыном».

Мао был потрясающе безэмоционален, и Ким Ир Сен вос­хищался этим.

Когда север Кореи попал под абсолютный контроль коммунистов, преследование христиан началось уже по-настоящему.

Это было началом великого страдания христиан Северной Кореи, которое продолжается и сегодня. Когда Пхеньян был вновь захвачен силами коммунистов. Многие местные христианские семьи вдруг обнаружили, что
находятся В центре страны, переживающей глубокий кризис.
Город, с любовью называвшийся «Иерусалимом Востока», быстро катился в пропасть. Многие христиане сбежали на Юг, как только смогли. А тем, кто не смог вырваться до того, как граница закрылась, пришлось предстать лицом к лицу с самым ужасным кошмаром, какой только можно вообразить.

Ниже мы приводим свидетельство человека, которому уда­лось сбежать со своей семьёй на Юг, а позднее переехать в США:

«Когда мы услышали, что на помощь нам идут китайцы, сразу поняли, что скоро наша страна превратится в море кро­ви. Наша семья решила, что мы должны переехать на Юг, и как можно скорее. Мы отправились в Сеул, но скоро услышали, что китайские и северокорейские войска уже занимают нашу землю. Когда мы приближались к Югу, моего дедушку застрели­ли американские солдаты, приняв его за шпиона. Многие пере­бежчики были нечаянно убиты, как предполагаемые шпионы, но такая подозрительность вполне объяснима, если учесть, что многие шпионы прикидывались перебежчиками. Мне с мамой удалось сбежать и продолжить свой путь на юг. Бабушка отка­залась уйти, сказав, что должна похоронить дедушку в торах, где пролилась его кровь. Отец остался помочь бабушке, мами­ной маме, хоронить моего дедушку. Они собирались воссоеди­ниться с нами в Пусане. Это было 60 лет назад. С тех пор мы ничего не слышали об отце и бабушке.

У меня много родственников ещё живёт в Северной Корее. Брат мой остался сражаться за Северную Корею. Если бы он был жив, ему сейчас было бы 78 лет. Я 60 лет не видел и ниче­го не слышал о брате. Моя семья в Северной Корее состояла из посвященных христиан. Преследования, с которыми мы уже столкнулись, были одной из причин нашего бегства, а также то, что мы знали: после войны станет ещё хуже. Единственным членом нашей семьи, не ставшим христианином, был мой брат. Я молюсь, чтобы Евангелие каким-то образом нашло к нему дорогу.

 Сейчас наша семья проживает в Соединенных Штагах, где, нам комфортно. Я полностью поддерживаю усилия китайцев, старающихся вернуть Евангелие на мою родину. Я считаю, что Евангелие - это единственная надежда для Северной Кореи. И путь, которым Евангелие попадёт туда – это через китайцев. Южнокорейцы слишком заняты строительством больших цер­ковных зданий и заработком денег для достижения Северной Кореи. Да благословит Господь усилия наших китайских бра­тьев и сестёр! Через миссионеров из «Назад к Иерусалиму» и часть моей семьи, оставшаяся в Северной Корее, имеет воз­можность услышать Евангелие».

Ким Ир Сен действовал быстро, укрепляя хватку своей вла­сти, вселяя в людей страх и проводя «зачистки», избавляясь от всякого, кто мог бы противостать ему.

Затем он перешёл к проведению своей первой крупно­масштабной «чистки», точно, как при «великих чистках» в Советском Союзе, в «великой чистке» Северной Кореи никто даже не беспокоился о таких формальностях, как суд.

Христиан обвиняли в том, что они контрреволюционеры, и они просто исчезали без объяснений, внезапно сметённые ор­ганами власти. Их либо казнили, либо отправляли в растущую сеть концлагерей, в которых очень немногим удалось выжить, чтобы рассказать свою печальную историю.

С этой целью и был рождён северокорейский гулаг. В церк­вах, христианских школах и семинариях проводились облавы. Христиан арестовывали, «отсылали в гулаги «на перевоспита­ние», как это называлось. Христианские книги складывали в кучи и сжигали. Служителей и пасторов арестовывали и пыта­ли. Тогда тёмная ночь Северной Кореи только начиналась.

Ким Ир Сен произошёл из христианского рода проповедни­ков и служителей Господа. Оба его родителя были активными членами церкви. Шокирует мысль, что в новой стране, создан­ной их сыном, их бы преследовали и, возможно, убили. Тем самым людям, которые вдохновляли его раньше, не нашлось бы места в новой коммунистической Корее Кима. Даже японцы не поступали с корейцами так по-зверски, как их собственный жестокий диктатор. В концлагеря людей ссылали целыми се­мьями. Во всех слоях общества людям вселяли страх. По мне­нию Ким Ир Сена, цель оправдывала средства. Он считал, что корейцы нуждаются в сильной отцовской фигуре, чтобы по­мочь им понять то, чего они не знают.

«Если б они только могли взглянуть на мир так, как я его вижу, - думал Ким, - тогда страна бы работала, как часовой ме­ханизм, и все были бы одинаково обеспечены».

По возвращении в Пхеньян одним из первых действий Ким Ир Сена была покупка настенных часов. У него в семье никогда не было такой вещи. Согласно его мемуарам, они были слиш­ком бедны, чтобы позволить себе часы, и им приходилось хо­дить к соседям узнавать, сколько времени, чтобы дети не опоз­дали в школу. Теперь же у него не только была возможность иметь часы, но и управлять всей страной, как одним большим часовым механизмом, которым управлять необходимо с помо­щью жестокости и силы.

Ким Ир Сен был воплощением человека, полагающегося на свои собственные силы. Самонадеянность стала эпитетом, ха­рактеризующим первого лидера Северной Кореи, и сегодня её усиленно навязывают в качестве идеологии всей страны. Но очевидно, у всего человечества есть необъяснимая, врождён­ная, неоспоримая потребность чему-либо поклоняться. Когда из Пхеньяна убрали Бога, Пхеньян начал искать Ему замену. Далеко не понадобилось идти, так как в городе жил человек, жаждущий заполнить этот пробел - Ким Ир Сен.

Коммунисты обрушились всей своей силой на Северную Корею. Поддерживаемая Китаем и Советским Союзом, Север­ная Корея полным ходом шла к вступлению в ряды безбожных наций, стремящихся изжить христианство из своих пределов. Для желающих стать истинным коммунистом атеизм обязателен, и поэтому первым шагом на этом пути было уничтожение «опиума для народа».

Думал ли Ким когда-нибудь о Боге своего детства? Отверг он полностью учения Иисуса Христа? Был ли он, подоб­но фараону из Библии, полностью отдан злым желаниям сво­его сердца? Позже о нём говорили, что он восхищался Билли Грэмом. Слушал ли он того человека, чья жена жила и учи­лась в городе, даровавшем его стране новое наследие? Когда он был наедине в тишине своей комнаты на закате жизни, слу­шал ли он когда-нибудь проповеди простого проповедника из Северной Каролины? Сожалел ли он когда-нибудь о соделан-ном? Если нет, то, по крайней мере, было много других, кото­рые сожалели.

**ВО ТЬМУ: ГОДЫ МОЛЧАНИЯ**

**С 1950-х** годов о церкви Северной Кореи не очень много известно. Это ещё слишком мягко сказано. О церкви Северной Кореи практически почти ничего не известно, начиная с 1950-х годов. Представьте, что во время вашей любимой телевизион­ной программы выключается электричество. Нельзя закончить просмотр телепрограммы, не знаешь, что будет дальше, а так хочется узнать, чем всё закончится. И что больше всего раздра­жает, кино продолжается, просто не на твоём экране. Его всё еще транслируют, но ты ничего из этого не можешь увидеть, пока у тебя не включится электричество. Такова Северная Корея сегодня. Мы потеряли возможность смотреть «Шоу Ким Ир Сена - Ким Чен Ира». Эта программа ещё транслируется, но никому не удаётся увидеть, что в ней происходит. Если рас­ширить эту аллегорию, идёт фильм ужасов, а экран просто по­тух. Ужас не окончен, не закончились и зверства, и даже на­против, отсутствие внешних наблюдателей из остального мира усиливает их действие.

В предыдущей главе мы чуть приоткрыли занавес над жиз­нью Ким Ир Сена. Он был маленьким мальчиком, воспитанным в доме хороших, любящих родителей-христиан. У Кима была врождённая харизма, обаятельность, которую мог бы исполь­зовать Бог, если бы он не отдал себя тьме. Он отдался ненави­сти к японцам и к тому, что они сделали с его народом. Он по­зволил гневу контролировать себя и возненавидел японцев всей душой за их злодеяния. Эта ненависть и гнев, в сочетании с ам­бициозностью и рвением, создала обидчивого, вечно подозри­тельного лидера. Его отношения с Китаем и Советским Союзом менялись со дня на день, но Ким был исполнен решимости сде­лать свою страну самодостаточной, самоуправляемой, само­стоятельно определяющей свою судьбу. Великая тьма покрыла землю Северной Кореи, а с нею и годы молчания.

В 1950-е годы мир всё ещё восстанавливался после войны, а Советский Союз был мировой державой, на которую были устремлены взгляды всех, и его боялись. Северная Корея в луч­шем случае была периферией, и не представляла собой осо­бого интереса для международных журналистов. В конце кон­цов, в то время она представляла собой не больше, чем стра­ну-спутник Советского Союза, чьё руководство было на зар­плате у компартии. Их «Великий Вождь» вернулся на родину в форме советского офицера невысокого ранга, он даже с тру­дом говорил по-корейски. Это был не тот образ, которым ко­рейский народ мог бы гордиться. Американское ЦРУ называло

эту страну «чёрной дырой для разведки», то есть о ней почти ничего не было известно. Поэтому большинство книг о церк­ви внутри Северной Кореи основаны на информации из вто­рых рук и размышлениях. Большая часть того, что известно о церкви внутри Северной Кореи, начиная с 1950-х годов, сооб­щалось беженцами. Некоторые отзывы приходят от тех, кому удалось попасть в Северную Корею, но доступ иностранцев туда очень ограничен. К местным людям, имеющим контакты с иностранцами, также относятся крайне подозрительно, и су­ществует организованная структура, поддерживающая в стра­не высокий уровень безопасности.

Захват власти коммунистами на севере вызвал массовый ис­ход христиан на юг. По статистике с 1946 по 1951 годы 25 000 (половина) католического населения Кореи с севера стали беженцами на юге. Этот поток не прекращался даже после 1952 года, когда 10 000 католиков бежали на юг вместе с двумя мил­лионами других беженцев.

Тем, кому не удалось сбежать, пришлось жить в таком аду, которого этот мир ещё никогда не знал и вряд ли когда-нибудь сумеет понять в полноте. Многие люди рождались в кромеш­ной тьме и умирали тоже в страданиях.

Сии Донг Хек был одним из взрощенных в этом аду. 29 но­ября 1996 года, в лютый зимний холод, на нём были такие лох­мотья, что едва прикрывали тело и, конечно, не защищали от мороза. Ему было 14 лет, но выглядел он всего на 10. Он си­дел рядом со своим плачущим отцом. Северокорейская охра-на заставила его сесть в первом ряду вместе со своим отцом, которого разбирали и стыдили. Сину было страшно, но он не плакал. Он думал, что стража вывела его на эту площадку на казнь.

В свои 14 лет в такое время дня Син должен был бы учить уроки или играть во дворе с друзьями, но их у него не было. Он родился в 1982 году в концентрационном лагере, извест­ном под названием просто «Лагерь № 14» в Кэчоне в Северной Корее. Сидя рядом с плачущим отцом, Син вскоре понял, зачем их вывели вперёд. Перед толпой вывели его маму и старшего брата. Их собирались казнить. Мать прошла мимо своего маль­чика, и взгляды их соединились в последний раз. Она даже не могла попрощаться или сказать сыну какие-нибудь слова уте­шения. Ей не дали подбежать и в последний раз крепко обнять мальчика, которому она дала жизнь. Руки её были связаны за спиной, а рот был закрыт кляпом. На шее у неё висела пет­ля. Мать повесили перед глазами 14-летнего сына. Но... после того, как старшего сына расстреляли на её глазах.

Согласно этому рассказу в газете «Нью-Йорк Таймс» за июнь 2007 года, Син не проявил никаких эмоций. У него не было любви к маме, да он и не был на неё способен. Правительство учило его ненавидеть свою мать за совершённое ею преступле­ние. Он даже не знал, что это было за преступление.

Син был политическим заключённым от рождения, и он не знал другой жизни. Его не обучали, не любили и никаким образом о нём не заботились. Лагерь № 14 был единственным местом, существующим в мире, насколько он знал. Он никог­да не слышал о Пхеньяне (всего примерно в 85 км от лагеря), Южной Корее, Китае или Америке. Всё, что он знал - это ла­герь. Пользующийся дурной славой, прозванный «Ёдок», этот Лагерь в последние годы даже стал темой южнокорейского мю­зикла. Отправляющихся туда заключённых «перевоспитыва­ют» и впоследствии отпускают, если они доживают до дня ос­вобождения (это не так-то легко, ибо большинство людей там умирают в течение трёх лет заключения). У лагеря № 14, одна­ко, нет направленности на «перевоспитание». Это «Зона пол­ного контроля», что означает, что попавшие туда оттуда уже не выходят.

Дети, рождённые там - полные рабы. Их избивают и с ними обращаются совершенно бесчеловечно. Правительство даже не утруждается промыть им мозги. Их учат только навыкам, необходимым для лесоповала и работы в рудниках. Еды им дают ровно столько, чтобы они могли выжить и продолжать работать. Син сбежал, сейчас он живёт в Сеуле. Сперва его по­местили в специальное убежище, подальше от общества, ради защиты обеих сторон. Из-за бесчеловечного обращения с ним в первые годы его жизни, он был лишён способности выражать самые простые эмоции - любовь, грусть и т.д. У него даже не было элементарного понятия о том, что такое неправильное обращение.

Даже руки Сина были деформированы и искалечены от не­посильного труда: в возрасте 3-4 лет его заставляли делать го­раздо больше, чем могло его хрупкое тело.

Охранникам в лагере № 14 было приказано не обращаться с детьми, как с человеческими существами. В раннем детстве Син работал по 12 часов в день, семь дней в неделю, независи­мо, здоров он или болен.

Остаться в живых в концлагере очень маловероятно. На са­мом деле это лагери смерти, в которых правительство стара­ется извлечь из заключённых как можно больше пользы, пока у них не пройдёт срок годности. Для правительства Северной Кореи гораздо более продуктивно человека довести до смерти непосильным трудом, нежели просто его убить.

Не удивляйтесь, если не услышите историй, подобных этой о Сине, на туристической пешеходной тропе Хёндаи Асан (зона, которая была прежде доступна туристам из Южной Кореи, но сейчас закрыта). Человека, даже упомянувшего во время тура термин «северокорейские беженцы» гиды из Южной Кореи в панике быстро заставили замолчать. Тем немногим иностран­цам, кого пускают в Северную Корею, обычно разрешён до­ступ только в места, полностью контролируемые органами безопасности, которые и определяют, что иностранцам можно видеть и в чём участвовать.

Северная Корея готова провести долгие годы в молчании, трубя исключительно лишь о своих достижениях. Центр, то есть правительство, плотно контролирует все источники мас­совой информации. Теле- и радиоканалы постоянно пере­дают пропаганду, чтобы формировать умы и мысли людей. Интенсивно ведётся антирелигиозная пропаганда, изображаю­щая христиан, как злых империалистических убийц. Большинство христиан-изгнанников, кому удалось сбежать из Северной Кореи, упоминают популярный телесериал под названием «Семья Чой Хаксина». Эта северокорейская драма изображает христианского пастора, рукоположенного во время японской оккупации, отвергающего коммунизм. В результате его упрямого отказа погибает его мать, жена сходит с ума, дочь насилуют, а сын сражается на стороне Южной Кореи и стано­вится американским шпионом. Эта драма ясно показывает, что для тех, кто любит свою семью, коммунизм *-* единственный выбор, а христианство - это выбор предателей.

Для большинства северокорейцев эти драмы - единствен­ный доступ к информации о христианах и об Иисусе Христе. Такие фильмы созданы для противоборства любым потенци­альным трещинам в общем подавлении христианства суще­ствующим режимом.

Любой христианский росток вызывает у правительства всё больше страха, оно видит в нём угрозу своему тоталитарному режиму с абсолютным контролем над разумом.

 В 2005 году Комиссия США по вопросам международной свободы религии издала документ об ужасающих вещах, со­вершённых надо многими северокорейскими заключёнными из-за христианской веры. Комиссия взяла интервью у одного бывшего северного корейца, в котором он рассказал о том, как казнили человека с его дочерью за то, что в их доме была спря­тана Библия. В Северной Корее для борьбы с конспирацией и, чтобы предотвратить незаконную деятельность в семьях, если одного члена семьи поймают за нарушением закона, то наказы­вается вся семья.

Этот очевидец вспоминает:

Маленькую девочку с отцом пригнали на открытый рынок в районе реки Тумен, вблизи Китайской границы, а детей из младших классов школы привели смотреть публичную казнь. Семеро солдат маршем вышли вперёд и выстрелили в отца и дочь, по три пули в каждого.

Женщина вместе с дочкой во дворе развешивала бельё на ве­рёвку, и вдруг Библия нечаянно выпала из кучи белья. Женщина не знала, что эта книга была Библией. Она знала только, что книга выглядит подозрительно, и немедленно заявила об этом в полицию, как и полагалось по закону. Её муж и маленькая дочь были виновны в том, что у них была Библия! Книга! Их казнили за обладание религиозной книгой, написанной более 2000 лет назад. За обладание этой старинной книгой, полной историй из другого поколения, другой страны, написанной не­корейскими авторами, старика с дочерью казнили, как предате­лей, контрреволюционеров и злоумышленников.

Безусловно, в Библии есть сила преображать жизни. Во вла­сти Слова Божьего освобождать разум и дух. Коммунистам-атеистам хотелось бы заявить, что они освободили массы от «опиума для народа». Но почему-то для этого им приходится заставлять людей подчиняться через суровые наказания.

Изрыгание идеологических речей в роботоподобной манере совершенно обязательно, так как это - от сатаны, который ис­пользует коммунизм, как средство для уничтожения христиан­ства, и чтобы поработить как можно больше людей.

 Согласно основным доктринам по эсхатологии (учениям о последнем времени), Евангелие должно распространиться в
каждом языке и племени, прежде чем придет конец (Мат.24:14).Сатана знает, что его время ограничено, и ему необходимо любыми средствами удерживать истину Божьего Слова от проникновения в тёмные уголки Земли.

Родители Ким Ир Сена были христианами не в первом поколении. В своей автобиографии он упоминает о доброте и любви, проявленной к нему христианами. Но для Бога его отца и деда не нашлось места в его режиме.

Однажды Ким Ир Сен написал наилучший способ избавить человека от религии: «Мы не могли бы стать коммунистическим обществом вместе с религиозными людьми... Со временем мы узнали, что религиозные люди могут избавиться от пережитков прошлого, только если их убить». Это он говорил всерьёз. По приблизительным подсчетам за 1948-1987 годы Ким Ир Сен, чтобы внедрить свою идеологию, убил десять процентов своего населения. По другим подсчетам, число христиан, убитых в концлагерях за это время, доходит до 700 000 человек. Даже сейчас, пока вы читаете эти слова, христиане продолжают умирать в гулагах Северной Кореи.

 Один бывший солдат поделился с Комиссией США своими воспоминаниями о воинской службе в северокорейской Армии.

Он помнит, как их подразделение послали расчищать землю, чтобы расширить дорогу от Пхеньяна до Нампо. В 1996 году его группа начала сносить пустой дом в провинции Ёнканг, на территории ведения строительных работ. При сносе фундамента среди строительного мусора они обнаружили маленький блокнотик. Рассмотрев его внимательнее, нашли в нем список с именем пастора, двух помощников пастора и других поместных христиан. Эта «контрабанда» была немедленно передана властям. 25 человек, значимых в списке из блокнота были арестованы, и их привели на стройплощадку, где строилась дорога. Пятеро из задержанных значились в в списке лидерами, их связали и положили на землю. Остальных 20 заставили стоять в стороне. Быстро сделали объявления, чтобы собрались еще зрители. Чтобы смотрели. Пять христианских лидеров лежали на земле,

а прямо перед ними расположили большой каток для асфальта. Им было сказано, чтобы они отреклись от имени Иисуса Христа и служили только Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру, иначе они умрут. Ни один из этих христианских лиде­ров не проронил ни слова.

Затем им дали ещё один шанс спасти свою жизнь. Этим пятерым лидерам сказали, что они останутся живы, и всё бу­дет по-прежнему, если они только отрекутся от имени Иисуса Христа. Им дали примерно такой же выбор, как Навуходоносор – Седраху, Мисаху и Авденаго перед горящей печью. Или та­кой же, как римляне давали бесчисленному множеству христи­ан перед рычащими львами. Остальные христиане начали кри­чать из толпы лидерам, умоляя их сделать всё, что нужно для спасения жизни. Друзья и члены их семей не могли вынести зрелища этой ужасной казни, которая должна была произойти на их глазах. Подъехал каток для асфальта. Ещё раз прозвучал ультиматум: отвергнуть Иисуса и жить, или, отказавшись от­речься от Него, умереть. Они хранили молчание. Они сделали свой выбор. Было ясно, что они предпочитают умереть, чем от­речься от прекрасного имени Иисуса Христа.

Каток начал двигаться в сторону пастора, помощников па­стора и старейшин церкви, и проехал по их телам. Они были мгновенно задавлены насмерть. Очевидцы рассказывали, что было слышно, как трескаются их черепа, когда каток проехал по головам. Некоторые из лично, знакомых с пастором христи­ан упали в обморок, когда увидели раздавленные тела. В тот день в умах присутствовавших солдат и представителей вла­сти утвердилась мысль, что религия – для дураков, и сводит людей с ума. В конце концов, кто в здравом уме станет жертво­вать своей жизнью за мифологическую личность?

В 2010 году в ЮАР, в городе Кейптаун, на Лозанском конгрессе мирового евангелизма, перед толпой предстала 18-летняя девушка из Северной Кореи. Она в большой простоте на­чала рассказывать, как она жила, будучи дочерью высокопо­ставленного представителя власти в правительстве Северной Кореи. При первой же возможности сбежать из страны, он взял свою жену и шестилетнюю дочь и через реку пересёк границу в Китай. По ту сторону реки Тумен, в Китае, есть много подпольных домашних церквей. Многие из них состоят из китай­ских корейцев, с большим сочувствием относящихся к судьбе своих братьев и сестёр в Северной Корее. Они часто снабжают беженцев едой, кровом, лекарствами, и делятся с ними любо­вью Иисуса Христа.

Когда Сунг Кюн Джу прибыла с папой и мамой в Китай, их семье помогли христиане. Отец слушал Евангелие Иисуса Христа и стал христианином. Нам почти невозможно понять, насколько ему это было трудно сделать.

Отец Сунг Кюн Джу был правительственным лицом, а это значит, что он был не только принимающим пропаганду, изли­вавшуюся день и ночь на людей, но сам отвечал за внедрение и передачу этой пропаганды. Ему промыли мозги ещё в ран­нем детстве, и сам он помогал промывать мозги другим. Ему неведома была другая жизнь, кроме служения Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, но попав в Китай, он нашёл то, что изменило его жизнь. И это не был южнокорейский паспорт (горячо желанная цель многих беженцев). Это был Иисус Христос. Покинуть страну – зачастую это означает смертный при- говор, если поймают. Согласно подписанным Китаем поста- новлёниям ООН и международным соглашениям, Китай дол­жен оказывать помощь беженцам в проезде через свою стра­ну. Но Китай наоборот охотится за беженцами из Северной Кореи, как за животными, и насильственно отправляет их на­зад в Северную Корею. Жестокое наказание тех, кого верну­ли на родину, невозможно вообразить. Китайцы, возвращаю­щие сбежавших северных корейцев, знают, что посылают их на смерть, но это нисколько не меняет их политику в этом во­просе. Есть также свидетельства того, что китайцы сами казнили беженцев из Северной Кореи, когда нужно было слишком много возиться с их репатриацией.

Для отца Сунг Кюн Джу Китай был самым неподходящим местом для поиска убежища. Наиболее успешной могла быть попытка найти людей, способных помочь ему добраться до Таиланда или Монголии, откуда он мог бы найти способ пере­править свою семью в Южную Корею.

Вместо этого, когда *он* стал христианином, его наполнило глубокое сострадание к людям на родине. Внезапно жизнь пе­рестала быть только борьбой за выживание или стремлением к лучшему существованию в другой стране... у неё теперь по­явился истинный, вечный смысл. Он начал думать о всех ко­рейцах, живущих во тьме к северу от 38-й параллели. Людей каждый день их жизни бомбардировали ложью. Как они услы­шат истину? Как же они узнают о Спасителе, отдавшем Свою Жизнь, чтобы они наконец освободились?

Её отец совершил невообразимое – в 2006 году он вернулся в Северную Корею не в качестве государственного служаще­го, и не как заключенный, а как миссионер Всевышнего Бога. Возвращение в Северную Корею миссионером означало, что ему нужно было снова пройти той же дорогой - ночью, тайно.

Эта миссия, скорее всего, стоила ему жизни. Сунг Кюн Джу больше никогда не видела отца. Его поймали, посадили в тюрь­му, и вероятнее всего, казнили.

Можно подумать, что Сунг Кюн Джу возненавидит саму мысль об Иисусе Христе. В конце концов, ведь из-за Него она лишилась отца. Любимого отца, который пожертвовал всем, чтобы ей жилось хорошо, и которого теперь нет из-за его любви к Иисусу Христу. Однако у неё нет обиды на Своего Спасителя. Она полностью посвятила себя служению Ему и сейчас учится на миссионера в Южной Корее, чтобы потом быть посланной на родину.

Люди Северной Кореи будут достигнуты именно через посвящение таких христиан, как Сунг Кюн Джу и её отец. Подобные им миссионеры будут простираться во тьму и там нарушат молчание. В 1984 году «Far East Economic Review» опубликовал передовицу под названием «Корея: Крест и Катализатор», в которой почтили миссионеров, отдавших свои жизни в Корее за последние 200 лет. К тому времени в Корее 103 мученика-католика были канонизированы Католической церковью. Это значит, что мучеников в Корее было больше, чем в любой другой стране мира, кроме Италии, Франции и Испании.

Кровь мучеников, как протестантов, так и католиков, была посеяна в почву, которая принесёт много плода. На Юге это выражается в небывалом росте церкви, а также темпы их эко­номического развития нельзя даже сравнивать с отставани­ем их братьев на Севере. Однажды Дональд Румсфельд ска­зал, что у него в офисе есть спутниковое фото Корейского по­луострова. Нижняя половина полуострова была вся зажжена огнями, как звезда в ночи, из-за обильного освещения в этом финансово процветающем регионе. А Север невозможно было даже разглядеть. За исключением маленького огонька, исходя­щего от светящихся гигантских идолов в Пхеньяне, эта нация выглядела на фотографии, как чёрная дыра. Если бы существо­вал спутниковый снимок, изображающий свет свободы на по­луострове и его отсутствие, то контраст на нём был бы ещё сильнее...

 Также важно рассмотреть, как в этот период тьмы и молча­ния в истории Северной Кореи, даже сам порядок природы в этой стране, кажется, перевернулся вверх тормашками. Засухи, бури, наводнения, всевозможные другие бедствия - похоже, сама природа наказывает эту территорию всеми возможными способами. К тому же, в самое неподходящее время, в 1990-е годы Северная Корея переживала огромную нехватку продо­вольствия. С падением Советского Союза, русские перестали финансировать режим Пхеньяна, и с наличностью стало туго. Десятилетиями Ким Ир Сен проповедовал страну и культуру, способную стоять самостоятельно на обеих ногах и процветать в независимости от других наций. В 1990-х ему представилась возможность доказать это... и он потерпел полный провал.

С того времени, как ушли Российские финансы, в Северной Корее начался хронический голод. Невозможно доказать, сколько людей умерло от голода в 1990-е годы, но по самым консервативным подсчётам, это было более 10% населения!

 15 мая 2011 года даже их собственный заместитель мини­стра иностранных дел в докладе на конференции ЮНИСЕФ в Пекине заявил, что между 1995 и 1998 годом более 220 000 человек погибло от голода.

Средняя продолжительность жизни пала с 73,2 в 1993 году до 66,8 в 1999. А уровень детской смертности повысился от 27 до 48 детей на 1000 человек.

В 1994 году 86% населения имели доступ к чистой воде, а в 1996 году доступ к чистой питьевой воде имели чуть больше половины населения страны.

Уровень вакцинации от полиомиелита и кори снизился с 90% до 50%. Это по официальным данным правительства, ко­торое, несомненно, старалось сгладить эту картину! На самом деле ситуация «на местах» была гораздо хуже.

Большинство экспертов говорят, что за 1990-е годы в Север­ной Корее умерло от 2 до 5 миллионов человек. Выжившие по­рою, наверное, жалели, что не умерли, так как их вёл вперёд безумный человек, не имеющий понятия, как решить пробле­мы страны.

Более 80% Северной Кореи - гористая местность, и когда фермеров заставляли всё время повышать производство риса и кукурузы, вскоре истощились все питательные вещества почвы.

Далее, руководство страны заставило людей вручную сров­нять горы и начать выращивать культуры на более плодород­ной земле. По всей Северной Корее можно было увидеть рабо­чих, не только колхозников, роющих террасы в горах и выру­бающих деревья, чтобы расчистить место для новых посевов. Ни одного из этих планов не одобрил бы ни один человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в сельском хозяйстве. Все эти злополучные идеи с катастрофическими последствиями исхо­дили от руководства страны, которое добивалось повышения производительности любой ценой. Любой фермер, владеющий собственной землёй и обеспечивающий сам себя продуктами для продажи на рынке, никогда бы не принял таких глупых и легкомысленных решений.

Ким уже достаточно долго злоупотреблял окружающей средой, и она решила ему отомстить. Вскоре после выполне­ния этих планов начался сезон дождей. Поскольку склоны гор были ослаблены сельскохозяйственными террасами, и боль­ше не было древесных корней, удерживающих почву на месте, огромные грязевые сели сошли в каждую долину и уничтожи­ли весь урожай. Нехватка урожая привела к массовому падежу скота по всей стране. Тогда Ким Ир Сен подумал, что трупы животных могут послужить удобрением для следующего урожая, но это было еще одним совершено пагубным решением.

В Южной Корее тоже были наводнения и засухи, но им не пришлось страдать от лидера нации, отвергающего Бога и пре­следующего Его последователей. Сегодня большинство на­селения Северной Кореи зависят от экономической помощи США, Японии, Южной Кореи, но об этом они могут даже не догадываться. Корейцев приучили прославлять Ким Ир Сена и Ким Чен Ира за всё, что они получают. Народ заставляют бла­годарить тех самых людей, кто виновен в проблемах Северной Кореи.

В Северную Корею приезжают миссионеры-доктора, зуб­ные врачи, глазные специалисты, бесплатно оказывая меди­цинскую помощь, но эта честь приписывается лидерам корей­ской нации. Продовольствие посылается в разрушенные голо­дом районы из христианских стран, но руководители Северной Кореи ставят это себе в заслугу. Их благодарят и прославляют за это.

Годы тьмы и молчания долгое время были модусом операнди (способом действия) в Северной Корее, но это может вско­ре подойти к концу.

**ЗАПАДНАЯ МОДЕЛЬ МИССИИ**

**В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ**

**Западная модель миссий,** - закончилось ли её преоблада­ние во всём мире? И что эта модель принесла Северной Корее?

Последовав историю миссионерской работы в Северной Корее, мы установили, что христианство в Северной Корее уникально по той причине, что принесено оно было туда самими корейцами и первоначально распространялось без какого-либо значительного иностранного влияния. Большие пробуждения, однако, разгорелись лам благодаря посвящению более традиционных западных миссионеров. Эти миссионеры принесли много изменений на Корейский полуостров и были поистине частью традиционной западной модели миссионерства. Какова же эта модель и в чём состоит её уникальность? Каковы её оче­видные слабости и сильные стороны? Как современная Европа и США сейчас проводят миссии в Северной Корее? Отличается ли это от Библейской модели миссии? Способствует ли это ро­сту Церкви или препятствует? Является ли это ключом для до­стижения северных корейцев сегодня?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, сначала необхо­димо рассмотреть устройство всего миссионерского дела на Западе и какое воздействие оно оказывает. Вы когда-нибудь бывали на Миссионерском совете в США или Европе? Многие из них, хотя и не все, обладают в своей деноминации или в своих общественных кругах статусом, подобным Ватикану.
Размещённые в массивных многомиллионных зданиях, эти организации могут похвалиться целыми армиями секретарей и других штатных работников, постоянно бегущих пода­вать кофе или заказывать билеты для поездок представителям их организации или «экспертам по миссиям», более похожим на исполнительных директоров из списка 500 самых богатых компаний мира, нежели на тех евангелистов, которых можно найти на страницах Писания.

Миссионерская система придумала множество разных способов дать людям знать о миссиях: используя такие товары, как книги, майки, браслеты и т.п. Также постоянно развивается тех­нология достижения погибающих. Появились такие устрой­ства, как МР4-плееры, DVD-плееры на солнечной подзарядке, аудио-Библии, и они становятся распространёнными орудиями евангелизации на миссионерских полях. Миссионеров и штат­ных работников миссий сегодня больше, чем когда бы то ни было. Но, кажется, что многие из этих организаций стали бо­лее заинтересованы в своей продукции, чем в том, для чего эта продукция существует и создана.

Похоже, почти каждый день возникают всё новые служе­ния, и это ни в коем случае не плохо. Но со всеми этими орга­низациями, товарами и электронными приспособлениями, не должна ли западная модель миссии приносить больше плода, чем она приносит?

Со всеми этими прогрессивными вещами, можно было бы подумать, что Западные миссии смогут распространить Евангелие так быстро, что Христу можно было бы вернуться завтра, и весь мир знал бы Его имя. Но очевидно, что это не так.

Западную миссионерскую модель можно охарактеризовать одним словом - централизованная. Традиционно, она всегда была очень централизована и вращалась вокруг структуриро­ванного порядка подчинения. Вдобавок ко всему, в ней есть бюрократия и строгие инструкции к действиям.

В течение нескольких столетий эта модель, с её централи­зованной структурой управления, была преобладающей силой на миссионерском поле. На протяжении веков они принесли на поля бесчисленное множество различных ресурсов.

В последние годы, однако, появилась такая тенденция, что они стали оттеснять большинство христиан от участия в мис­сиях. Западные миссии, как правило, это организации, создав­шие систему, полагающуюся в основном на пожертвования. Для того чтобы умножить успех подаяния, миссионерские ор­ганизации работают, как конвейер, где определённые рабочие закреплены за каждой фазой производства. На этом конвейе­ре есть посылающие, организующие, «продвигающие», и, на­конец, посланные - то есть сами миссионеры. Эта система во многом была эффективна, но также она внесла свой вклад в то, что западная Церковь впала в опасный стереотип мышле­ния, говорящий, что ответственность перед Богом за выполне­ние Великого Поручения заключена не более чем в выполне­нии своей маленькой роли «на конвейере».

Западная модель миссионерства, при всех её положитель­ных качествах, успешно оттеснила на задний план другие слои общества, сделав евангельские иностранные миссии чуть ли не единственным способом воплотить исполнение Великого Поручения. Миссионеры к другим народам - это наши герои, превознесённые члены наших общин. Остальные из нас рас­сматриваются как «просто посылающие». Это повлияло на то, что евангельская Церковь за последние 50 лет попала в такое грустное положение, создав большое количество «согреваю­щих сидения» в зданиях церквей. Они, конечно же, очень рады послушать героические истории миссионеров, сами не прини­мая участия в этой битве. Они могут пустить слезу или опустить купюру в передаваемую корзину для пожертвований, но средний прихожанин церкви на Западе редко идёт дальше это­го в исполнении Великого Поручения.

Централизованность миссий помогла в их теологической чистоте, но также и внесла огромный вклад в создание «проб­ки» на пути к миссионерскому полю. «Жатва поспела, а дела­телей мало», и миссионерские организации, к сожалению, по­могают положению оставаться таковым. Миссионерские ор­ганизации на Западе большей частью не имеют бесконечных финансовых ресурсов, поэтому им нужно тщательно отбирать, кого посылать, куда посылать и в каких проектах участвовать.

Централизованное руководство, однако, легко может тол­кать миссии к тому, чтобы избирать проекты и людей механи­чески, без какого-либо водительства Духа Божьего. Это повли­яло на многие проекты в Северной Корее, когда автоматически полагались на бюрократию и политику.

В 2004-2005 годах у тех, кто работал с китайскими миссионерами, было видение: помочь использовать небольшие МРЗ-плееры для того, чтобы принести Евангелие в Северную Корею. Первоначальная идея была в том, чтобы Библию запи­сать на распространённое и используемое в других местах зем­ного шара специальное устройство для прослушивания аудио-Библии. Проведя дополнительные исследования, они обнару­жили, что самая распространённая на миссионерском поле модель аудио-Библии неудобна: слишком велика по объёму, на неё не так много можно поместить информации, и она слиш­ком дорогая. Очевидно, те, кто её распространял, не имели конкуренции в реальном мире. Они продавали эти устройства только тем христианским организациям, у кого не было воз­можности или инициативы купить или произвести их где-то в другом месте. Один из главных администраторов этого про­екта работал с очень маленькой командой, чтобы этот проект оставался в секрете.

 Было найдено новое аудио-средство, для использования на «поле» командами китайских евангелистов. Однако Бог начал ясно говорить, что нужно включить в эту группу ещё одного основного человека, представителя одной уважаемой во всём мире большой международной миссионерской организации.

Когда ему поведали об этой идее, он достал целую кипу запи­сей, где Бог уже говорил ему об этом самом проекте. Он даже написал повествование о Евангелии, чтобы переложить в ау­дио-формат.

Он пришёл в большой восторг от мысли, что этим но­вым методом можно будет достигать миллионы страдающих во тьме людей Северной Кореи. Ему не терпелось поделить­ся этим со своим миссионерским советом. Он написал пред­ложение и представил им. Но, к его удивлению, миссионер­ский совет ничего не захотел знать об этом проекте. Участие в такой незаконной деятельности - посылать аудио-Библии в Северную Корею - сама идея вызвала у них недовольство. Миссионер был шокирован и не знал, как реагировать. Он был уверен, что услышал от Бога правильно, но не мог идти против власти миссионерского совета. В конце концов, он сказал сове­ту, что уверен, что это Бог дал ему такую возможность, и он не может прервать своё участие в данном проекте. Совет ответил, что если он решит продолжать, то они ничего не хотят иметь с этим общего. И если они услышат о его деятельности, то вы­нуждены будут принять меры. Надо отдать должное, миссио­нерский совет какое-то время закрывал глаза на эту ситуацию, но в конечном итоге закончилось тем, что этому человеку при­шлось уйти из этой организации.

На протяжении истории миссий много раз всё происходило по тому же сценарию.

Одно известное событие произошло в июне 1981 года, когда работавший на Филиппинах бывший американский мор­ской пехотинец почувствовал, что Господь сказал ему доста­вить миллион Библий в Китай. В те дни это было невыпол­нимой задачей, но брат Давид был уверен, что Бог призыва­ет его сделать это. Он начал действовать в послушании Богу. По пути он получил ободрение от брата Эндрю, другого известного «контрабандиста» Библии. Брат Давид много потру­дился, чтобы сделать реальной операцию, позже получившую известность под названием «Проект Жемчужина». Он постро­ил баржу и проводил тайные репетиции этой операции на ма­лых островах Гонконга, готовясь к доставке Библий в провин­цию Гуандонг. Однако, прежде чем ему удалось купить необ­ходимую для доставки баржу, его организация и её руковод­ство попытались отменить эту операцию. Ему была дана чёт­кое указание всё это дело закрыть. Давид был обязан подчи­ниться своей организации, но также чувствовал посвящение исполнить то, что, по его мнению, Господь конкретно сказал ему сделать. Вместо того чтобы придерживаться организаци­онной структуры, Давид поставил всё на карту, купил баржу и доставку Библий осуществил. Ему помогло большое пожерт­вование от пастора Чака Смита Церкви «Часовня на Голгофе» города Коста Месса в Калифорнии. Несмотря на свою органи­зацию, брату Давиду удалось произвести доставку Библий той туманной июньской ночью 1981 года. Даже тридцать лет спу­стя, Библии из «Проекта Жемчужина» являются драгоценно­стью в руках верующих по всему Китаю.

Ещё одним примером этой проблемы западного метода ве­дения миссии является печатание Библий. Западные организа­ции в своих стратегиях отчаянно нуждаются в понимании ин­вестиционной стороны всего, что касается печатания Библий. Их вложения в Царство Божье помогают распространять Евангелие, это хорошо. Но они становятся проблемой, когда намеченный курс сдвигается, удаляясь от цели инвестиций, а стоящие у руля отказываются от перемен (даже, если эти пере­мены пойдут на пользу благовестию). Тогда не миссия, а сами инвестиции становятся в центре внимания.

Миссионер, принимавший участие в печатании и распро­странении среди домашних церквей Китая более 11 миллио­нов Библий, рассказывает о соперничестве, которое наблюдал между конкурентами в Библейском печатном деле.

«У меня была назначена встреча с человеком, чьё имя - одно из самых известных в мире в деле печатания Библий. Мы встре­тились в международном аэропорту в Гонконге. Шёл 2007 год,

до Олимпийских игр в Пекине оставалось меньше года. Он на­чал рассказывать о том, что у него появилась возможность по­местить Библии в тумбочки каждого гостиничного номера в Пекине. Я был в восторге. Мы с друзьями в Китае годами зани­мались тайной доставкой Библий, и возможность открыто по­местить их в каждую гостиницу Пекина казалась точным отве­том на молитвы.

Я спросил его, чем я могу помочь. Мы готовы были сделать всё, что угодно, чтобы поучаствовать в таком прекрасном про­екте. Он сказал мне, однако, что самая большая нужда - най­ти средства напечатать эти Библии в другой Азиатской стране, а затем организовать людей для доставки их в Китай. Я был в шоке. Я сказал ему: «Мы не печатали Библии вне Китая уже много лет. Напечатать их в Китае намного дешевле, легче и ме­нее рискованно».

Человек понизил голос, и взгляд его был совершенно се­рьёзным, когда он посмотрел на меня и сказал в ответ: «Да, но печатать их в Китае, как вы, это противозаконно, а мы не хотим нарушать законы Китая».

«А провозить их контрабандой в багаже иностранцев - это законно?», - быстро ответил я. Человек просто улыбнулся, он не знал, что ответить. Наша встреча закончилась.

Эта большая организация, печатающая Библии, вложила много денег и человеческого труда в установку печатного стан­ка в другой азиатской стране. Поэтому, если бы использовали существующий в Китае печатный станок, то операция в дру­гой стране выглядела бы ненужной и устаревшей. Ему нужно было оправдать перевозку Библий в Китай, потому что так они делали всегда».

Система уже была запущена, и шестерёнки её уже крутились. Руководство этой организации уже проголосовало и ясно выра­зило свои пожелания по поводу того, как должны развиваться события. Перемены не были вариантом. Даже если это означа­ло нападки на тех, кто действовал иначе и более эффективно.

Первые миссионеры приехали в Корею проповедовать Евангелие, но позже многие миссионеры приезжали учить тео­логии своей деноминации и создавать свои «княжества». Из-за

больших размеров и многослойной системы западной модели миссии, становится более трудным (но не невозможным) ус­лышать от Бога Его волю, не говоря уже о том, чтобы быть Им задействованным.

Централизованное управление является одним из характер­ных качеств западного стиля миссионерской работы из-за по- . тока финансов. Структура управления является зеркальным отражением этого потока, а власть укрепляется посредством фи­нансов. Этот централизованный метод способствует распреде­лению обязанностей и делению людей на категории, что поме­щает их в рамки, зачастую препятствующие (или, по крайней мере, не поощряющие) любому их прямому участию в миссиях.

Намеренно или же нет, но многие западные миссионеры приезжают на миссионерские поля с чувством превосходства, и чувство это усиливается их уровнем жизни (часто он намно­го выше, чем у местных жителей). Также это превозношение бывает заметно в составе миссионерского совета. Очень мало международных миссий включают в состав своего миссионер­ского совета представителей страны, в которой они служат. Участие западных миссионерских советов в проектах, не тре­бующих финансирования, очень маловероятно, так как струк­тура власти требует денег на содержание руководства и на про­движение политики своей организации в поместных условиях.

Западная модель миссии намного больше полагается на сбо­ры пожертвований и целенаправленное воплощение своей офи­циальной политики, чем на сверхъестественное. Большинство программ западной модели миссии очень прочно основаны на западной модели бизнеса. Вот один ветхозаветный пример, хорошо иллюстрирующий эту ситуацию. В книге Иисуса Навина Бог говорит Иисусу Навину ввести народ Израиля через Иордан в обетованную землю. Иисус Навин сделал то, что Господь ему велел, и народ Израиля чудесным образом перешёл через Иордан, потому что Бог раздвинул воды перед Ковчегом. Иисус Навин послушался Бога, и Бог совершил чудо.

Если бы то же самое задание было дано западному мисси­онерскому совету сегодня, мы бы увидели совершенно иной

сценарий. Скорее всего, была бы создана исследовательская комиссия, чтобы сначала поехать посмотреть реку и оценить ситуацию. Затем нашли бы фирму-подрядчика и попросили бы её дать примерную цену на строительство моста. Возможно, даже провели бы тендер между двумя конкурирующими ком­паниями-подрядчиками. Потом составили бы бюджет и пред­ставили его совету. Этот бюджет состоял бы из прогрессиру­ющих диаграмм, круглых диаграмм, временных рамок и сро­ков, и множества страниц технических подробностей, и всё это нужно было бы вынести на голосование совету.

Когда бюджет уже будет принят, маркетологи начнут кам­панию по сбору средств, используя красочные брошюры, ис­торгающие слезу видео-клипы, выступления спикеров и мас­совую онлайн рекламу на самых популярных христианских веб-сайтах.

После сбора финансов будет проведена переоценка бюдже­та, и начнётся строительство. Некоторым придётся поменять пропуски, некоторых членов комиссии придётся подкупить, рабочие получат производственные травмы, заведутся судеб­ные разбирательства, раздадутся поздние ночные звонки, и по­сле многих бессонных ночей, тяжёлого труда, крови, пота и слёз, мост через реку будет завершён.

Его завершение потребует церемонии открытия с перереза­нием ленточки - отличная возможность для фотосессии, ради будущих сборов пожертвований её нельзя упустить. Все будут похлопывать друг друга по плечу и прославлять Бога за то, что было сделано без малейшей нужды в Нём, чтобы Он не вме­шался и не спутал все планы каким-нибудь Своим чудом.

Нельзя сказать, что Бог уже не использует западную Церковь. Поистине Он сильно использует её. Он всё ещё дей­ствует через западных миссионеров, несмотря на всю их бю­рократию, комфортное поведение и элитный стиль работы. Но Его Дух Святой мощно движется в церквах Востока и Его ветры уже меняют направление.

Саул отправился на войну с филистимлянами, полностью снаряжённый всем удобным для него вооружением, в котором тренировался, к которому привык. В дни царя Саула эффективным оружием были меч, щит, доспехи. Давида, однако, нель­зя было заставить одеть боевое снаряжение Саула, чтобы по­бедить великана в бою. Всё это тяжёлое снаряжение было из­готовлено не для Давида. Если бы Давид вышел сразиться с Голиафом в доспехах Саула, его наверняка бы убили. То же са­мое происходит с мировыми миссиями сегодня. Вместо того чтобы расхаживать в громоздких доспехах Саула, у Давида

было особое призвание, и его стратегия ведения сражения должна была быть иной. Поле битвы другое, и правила ведения битвы изменилось, он идет на войну с силой Божьего помазания. Церковь Востока поднимается на битву с сегодняш­ними голиафами, но на Западе есть миссионерские организации, решительно намеренные придавить Давида весом своего собственного вооружения. Они пытаются заставить церкви Азии и Африки надеть то боевое оснащение, каким сами пользовались годами. Но так же, как верный древний клинок не годится против танков на современном поле боя, западные мис­сионерские модели слишком устарели для сражения с врагами Церкви на Востоке.

 Действительно, мощный боевой клич, какого ещё не было слышно, поднимается от Востока. Годами они молчали, но Дух Господень на них, и они больше не могут молчать. Эта поднимающаяся армия - то, что Бог использует для самой эффектив­ной и долгосрочной миссионерской работы в Северной Корее. То, что сохранится надолго.

 Как западный человек, наблюдавший в течение десятиле­тия миссионерскую работу в Северной Корее, я, соавтор, был шокирован почти отсутствием результатов. Западные миссио­нерские организации излили в эту страну буквально миллионы долларов, с плачевно скудными духовными плодами. Я при­шёл к реальности того, что Северная Корея однозначно будет достигнута Евангелием, но не через западных миссионеров. Северная Корея будет достигнута домашней церковью Китая.

 Из многочисленных западных миссионеров, трудящихся в этой области, только один свидетельствовал о том, как привёл северного корейца ко Христу. Со стороны китайской домаш­ней церкви мы видим совершенно иные результаты. Через усилия всего семи китайских миссионеров из движения «Назад к Иерусалиму» более 6000 северокорейцев пришли к Господу всего за пару лет. Почему это так?

Похоже, что западная формахристианства имиссии слиш­ком слаба для азиатского мира. Во время, когда нам нужны храбрые воины - истинные солдаты, которые, обнажив меч, стремглав бросятся на вражьи ряды без единой мысли об от­ступлении - мы, западные люди, представляем собой христи­анство, выражающееся в ретритах, туристско-подобных корот­ких миссионерских поездках и развлечениях.

Некоторые из величайших в истории солдат погибли за дело своей родины. Я бывал в бою с мужчинами, которые бы жизнь свою положили за меня, если бы возникла такая необходи­мость, чтобы я мог завершить своё задание. Это было их рабо­той, между прочим.

В Евангелии от Иоанна 15:13 говорится: **«Нет больше той любви, как если кто душу (жизнь) положит за друзей сво­их».** Эти слова Христа объясняют, почему китайцы буквально несут Евангелие в мир, в то время как Запад развлекает себя до смерти. Мы не готовы умереть за других из любви, а китайцы готовы.

Апостол Павел упоминает во Втором послании Коринфянам 5:8: **«...мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться** у **Господа».** Он знал, что спасён, но ещё не го­лов был отдать себя в жертву. Его следующие слова таковы: **«Итак, дома ли мы или вдали от него, мы ставим своей целью угодить Ему»** *(перевод английской версии Библии).* Это не имело никакого отношения к его спасению. Его мотивом остаться в этом мире было угодить Христу и быть готовым предстать пред судилище Христово, что предстоит всем хри­стианам *(стих 10).*

В своём письме к филиппийцам Павел выражает жела­ние уйти, но насущную необходимость остаться, ради церк­ви. «Влечёт меня и то, и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а остать­ся во плоти нужнее для вас» *(Послание Филиппийцам 1:23, 24).*

Наконец, во Втором послании Тимофею 4:6-8 мы видим,

что он голов уйти: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, те­чение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».

Мы, как христиане, не готовы умереть, пока мы не срази­лись добрым подвигом веры, завершили наш забег, и сохрани­ли веру. Тогда, и только тогда, мы готовы к получению своей награды. Большинство не готовы к получению награды, пото­му что им даже думать не хочется, как мала она будет, если бу­дет вообще. Большинство из нас не готовы умереть. Павел был готов. Готова и домашняя церковь Китая, и именно поэтому они видят так много плода в Северной Корее.

Вот один вызывающий святую ярость пример взаимодей­ствия китайского миссионера с западными и южнокорейскими миссионерами. Этот рассказ ясно показывает грустную дей­ствительность: кто пытается сохранить свою жизнь, а кто го­тов потерять свою жизнь ради Евангелия.

«Пока я была в заключении, и меня пытали в Северной Корее, в Китае моему мужу целую неделю ничего не было обо мне известно. Поэтому он пошёл к миссионерам и попросил их молиться. Конечно, есть миссионеры веры, но когда проис­ходит ЧП, многие начинают размышлять человеческой мудростью, и говорят: «О, этого человека поймали, значит, нам нужно быстро уезжать отсюда». Они сказали моему мужу больше к ним не приходить, поменяли свои номера телефонов и исчез­ли. Миссионеры были так уверены, что пойманный полици­ей человек уже всё им рассказал. Но это не всегда так бывает. Это зависит от человека. Со мной в прошлом такое случалось: я была арестована и в Северной Корее, и в Китае, но я ни разу не выдала имя кого-то из миссионеров или любого другого человека, или иные сведения. Я могу в этом свидетельствовать перед Богом.

Как Павел и Сила прославляли Бога в тюремной камере и молились за людей вне тюрьмы, также и я молилась за безопас­ность оставшихся на свободе миссионеров и просила Господа оградить мой разум, сердце и уста. Однако, когда миссионеры слышат, что кого-то арестовали, они думают, что в 100 % слу­чаев их заставляют принимать такое средство, которое застав­ляет говорить («сыворотка правды»). НЕТ! В своих многочис­ленных тюремных заключениях мне ни разу не давали такое средство.

В моё отсутствие, люди, которые должны были помогать моей семье и молиться с ними, наоборот, сбежали от них и этим очень ранили их. Когда я услышала об этом, я просто не могла этого вынести. Я трудилась только для Бога, а не для че­ловека. Бог знает! Позже я проходила обследование в больни­це и узнала, что в результате этой большой травмы у меня по­явилась опухоль. Но операцию я не смогла бы оплатить. После того случая северокорейские беженцы постоянно разыскива­ли и находили меня, поэтому я их кормила и давала им одеж­ду, учила их Библии. У меня совсем не было возможности от­дохнуть. Я думала, что умру, но Бог, избавивший меня из па­сти тигра, знал об опухоли в моём теле, поэтому я не говори­ла никому, а только молилась. В любом случае пойти было не к кому, так как все миссионеры поменяли номера телефонов и убежали. Только когда ничего плохого со мной не произошло, тогда меня стали разыскивать миссионеры отовсюду. В то вре­мя я наконец встретилась с миссионерской командой. Я расска­зала своё свидетельство, и когда команда покаялась и молилась за меня, Бог сказал им, что меня нужно положить в больницу. Они захотели оплатить за меня все расходы и сказали, чтобы я немедленно ложилась на операцию. Таким образом, Божьей благодатью через этих людей, я смогла сделать операцию.

В другой раз, я встретила христиан после моего освобож­дения из китайской тюрьмы, и они сказали: «Американцы и южнокорейцы могут легко освободиться из тюрьмы, почему ты не смогла выйти, как они?» Меня очень ранил их вопрос. Подразумевалось, что мы, китайцы, не представляем собой та­кой ценности, как они.

Человек считает, кого-то ценным, а кого-то - нет. Но Бог - Один и Тот же в прошлом, настоящем и будущем, и Ему всё равно, где ты родился или вырос. Человек видит разницу меж­ду различным цветом кожи людей, а Бог - нет. Я жила в Китае, Северной Корее и Южной Корее. Из этих трёх Южная Корея считается христианской страной, но я была в изумлении, ког­да узнана, насколько деградировала эта «христианская нация». Никто не станет заниматься подобным делом из-за денег, но только ради Господа. Поэтому, когда одна знаменитая миссионерская организация попробовала предложить мне деньги за право опубликовать моё свидетельство, я была совершенно шокирована. Казалось, деньги волнуют их больше, чем спасе­ние заблудших душ».

С такими свидетельствами неудивительно, что, похоже, Бог повернулся в другую сторону в поиске тех, кто принесёт Его драгоценную истину в Северную Корею. «Дружелюбное Евангелие», распространённое на Западе, с его акцентом на том, что Бог может сделать для тебя, создало церковь, где очень немногие из верующих, даже среди миссионеров, хотят отречься от себя и взять свой крест, прежде чем последуют за Ним.

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ**

**Шёл октябрь** 1999 года, и миссис Пак (это не настоящее её имя) сидела в отдельной комнате в кафе в Китае. Это было буквально рядом с Северной Кореей. Несмотря на пятидеся­тилетний возраст, лицо её сияло радостью молодой девушки. Миссис Пак - одна из немногих в мире людей, кто побывал и в китайской, и в северокорейской тюрьме, и готов рассказать об этом. Она - представитель растущего числа китайцев, несущих Евангелие Иисуса Христа в Северную Корею. Пока остальной мир ждёт, когда Юг пересечёт 38-ю параллель с легко приемле­мым «пушистым» Евангелием западных миссионеров, обеща­ющим здоровье и процветание, когда оно войдёт на белых ко­нях элегантной рысцой и спасёт положение, китайцы уже идут в Северную Корею и смело провозглашают Евангелие.

Миссис Пак родом из семьи, уходящей христианскими корнями в поколения, жившие во времена пробуждения при Джонатане Гоуфорте. В задумчивости опустив глаза, заправ­ляя за ухо выбившуюся прядь волос, вспоминает она тот день, когда Бог призвал её проповедовать северным корейцам: «Я услышала голос Господа, взывающий ко мне, - сказала она. -Господь взывал ко мне: «Корми Моих овец. Корми Моих овец. Корми Моих овец». Но я сказала Ему: «Извини, Господь, но я не способна. Я недостаточно образована. Я недостаточно силь­на. Я недостаточно хороша. Я не знаю, как проповедовать. Я - никто. Я думаю, была бы хорошей рабочей, используй меня для труда. Я не умна и не очень хорошо знаю Библию. Я хочу кормить Твоих овец в Северной Корее, но я не умею пропове­довать». Немного же она знала о том, что Бог будет мощно ис­пользовать её для проповеди Его послания по всей Северной Корее. Миссис Пак - китаянка корейского происхождения. Её родной язык корейский, хотя на китайском она говорит доста­точно хорошо для выполнения повседневных обязанностей страхового агента.

За чашкой кофе заинтригованный американец начал зада­вать миссис Пак вопросы о пережитом ею в Северной Корее. Нижеизложенное - отрывки из этого интервью.

Миссис Пак: Я родилась здесь, в Китае, в корейской семье. Хоть я китаянка, на самом деле я не чувствую, что здесь моё место, потому что не очень хорошо говорю по-китайски, да и культура у нас совершенно другая. Однако, когда я в Корее, то не чувствую себя и кореянкой. Я всю жизнь прожила в Китае и утратила многое из корейской культуры. Так что я не могу ска­зать, что чётко ощущаю свою принадлежность к одной из этих стран. Однако бремя моё явно - оно о людях Северной Кореи, которым так нужен Иисус.

Я замужем. В 2009 году мой муж уехал на заработки в Южную Корею, работает на площадке для гольфа, помогая се­мье. Сын наш скоро должен поступать в колледж, и нам для него понадобятся дополнительные средства. У меня один сын, ему пятнадцать лет. Мы с мужем не знаем, сколько времени он будет здесь жить. Я чувствую себя матерью многих людей в Северной Корее. Я провела несколько лет, проповедуя Евангелие Иисуса Христа в Северной Корее.

Но после того, как меня арестовали и посадили в тюрьму, я стала работать и помогать, чем могу, по эту сторону реки (в Китае). Интервьюер: Вас арестовали внутри Северной Кореи или в Китае?

 Миссис Пак: И там, и там. Интервьюер: В обоих местах? Ничего, что вы мне рассказы­ваете об этом?

 Миссис Пак: Чтобы ездить в Северную Корею, мне необхо­дима была виза. Я не знала, как её получить. Я молилась и мо­лилась, и вот однажды Бог ответил на мою молитву. У одной моей подруги есть брат - владелец торговой фирмы, работаю­щей внутри Северной Кореи. Я рассказала этой подруге о сво­ём бремени нести Евангелие в Северную Корею, и она ощути­ла в своём духе желание помочь мне достать визу через свое­го брата. Брат дал мне визу в Северную Корею без единого во­проса. У меня не было даже никакой должности в его фирме. Я ничего не знала об их бизнесе. Просто у меня была виза, и я отправилась туда.

Интервьюер: Северокорейские власти сказали что-нибудь

об этом?

Миссис Пак: О да, они посмотрели мои документы и ска­зали, что если я хочу проехать, мне нужно дать им взятку. Мой ответ был таков: «Извините, но мне нечем вам заплатить. Если вы хотите денег, то вам придётся их получить от моего началь­ника, потому что мне он их не дал».

Они всегда смотрели на меня таким взглядом, как будто я не стою их времени, и пропускали меня как можно скорее. Когда они узнали, что я слишком бедна, и мне нечем им платить, они больше уже никогда не пытались получить с меня денег в ка­честве взятки.

Когда я попадала внутрь страны, у меня сразу появлялось много возможностей проповедовать Евангелие. Да, я никогда не ходила, куда полагалось - то есть, у меня там даже не было работы, поэтому не было и причины ходить в главную контору фирмы. Я шла в деревни, находящиеся вдоль дороги от мо­ста у границы до большого прибрежного города, и, встречаясь с людьми в сёлах, делилась Евангелием.

Интервьюер: Вас хоть кто-нибудь слушал? Кто-нибудь при вас принимал Христа?

Миссис Пак: Конечно! Было несколько человек, которые хотели сдать меня в полицию, но потом они подумали, что для них будет выгодней, если я буду продолжать ходить к ним в де­ревню. Они видели во мне человека, который может привозить им вещи из-за рубежа.

Однако, я встретилась там с христианами и поделилась с ними Благой Вестью, а также мне удалось рассказать её неве­рующим людям, и некоторые из них пришли ко Христу. Библия была большой редкостью. Даже у тех, у кого она была, были только части Писания. Части Библии были закопаны под деревянными полами, или же спрятаны в стенах, они доставали и читали эти части.

Этой маленькой части Библии было достаточно, чтобы под­держать веру нескольких верующих, живущих в Северной Корее. Я регулярно встречалась со многими разными христиа­нами внутри страны, всего их было более ста верующих. К со­жалению, я не смогла привезти им Библии, так как я не возила тудаподобные вещи, но мне удалось привозить им много еды и риса. Я доставала грузовик, наполняла его одной или двумя тоннами риса, вела грузовик в Северную Корею, потом ждала вечера. Тогда я ехала на грузовике в деревни. Люди собирались вокруг грузовика, и я раздавала им рис.

Интервьюер: Разве это возможно? Мы привозили туда мно­го тонн риса, но нам никогда не удавалось поехать в деревни или доставить рис туда, куда бы нам хотелось. Правительство держит под строгим присмотром подобного рода гуманитар­ные проекты.

Миссис Пак: Да, но охранники знали меня. Они знали, кто я такая. Я, хоть и не давала им денег, но привозила им вещи и помогала им. Я помогала им, а они помогали мне. Я подружи­лась с таможенниками и пограничниками, и много чего такого могла делать. Я думаю, что дружба с ними мне сильно помогла, даже когда меня арестовали.

Интервьюер: Вы можете мне больше рассказать о своём времени в тюрьме?

Миссис Пак: Да, в 2005 году, когда я ездила по сёлам, про­поведуя Евангелие, в одном из них какой-то человек донёс на меня. Полиция явилась в дом, где я остановилась. Они ворва­лась в комнату, и заявили мне, что я - враг государства. Меня увезли в комнату для допросов и допрашивали потом день и ночь. Целыми днями мне не давали ни еды, ни воды. Начальник всё время стучал предо мной кулаком по столу, требуя, чтобы я рассказала во всех подробностях, что я делала, и назвала имена людей, с которыми встречалась. А я ему всё говорила, что я -дитя Христа, и люблю людей моей родины. И что я не стану де­лать ничего, что может навредить кому-нибудь на моей родине. Меня продержали в тюрьме больше месяца, но отпустили, так как я гражданка Китая, и отправили меня обратно в Китай. За время моего пребывания в Северной Корее я установила много связей, и многие люди начали мне доверять, зная, что я люблю их любовью нашего Небесного Отца. Так что, даже, когда я не вернулась в Северную Корею, люди всё ещё знали о моей жиз­ни. До сих пор мне звонят каждую неделю, прося поддержки для людей, приходящих из Северной Кореи за помощью и про­довольствием. Я помогаю всем, чем могу. Я получаю звонки от людей, которые не знают меня лично, но слышали обо мне и спрашивают, не могла бы я им помочь.

Однажды ночью 2007 года мне позвонил человек. Он сказал, что он один из моих христианских друзей из Северной Кореи, только что незаконно перешёл границу и нуждается в моей по­мощи. Я попросила его встретиться со мной, чтобы принести ему какую-то помощь. Когда я прибыла на место встречи, этот человек задавал много-много странных вопросов. Казалось, он не спешил перейти куда-нибудь в другое место, и мне это по­казалось странным. Я не знала, что человек этот был перео­детым работником Бюро безопасности (китайской полиции). Меня арестовали и допрашивали. Спецотдел полиции хотел знать всё о моих «операциях». Меня посадили в тюрьму и при­говорили к пожизненному заключению. Сидя в тюрьме, я делала единственное, что могла молилась. Но со мной в тюрьме была женщина, которой я не правилась, так как она знала, что я христианка. Она ненавидела христиан. Она сидела со мной в одной камере, и охрана использовала её для доносов на дру­гих заключённых. Это очень сильно помогало им поддержи­вать порядок в тюрьме.

Как только я начинала молиться, она орала тюремной охра­не через всё отделение, что я молюсь. Охрана прибегала, била меня и кричала на меня, чтобы я перестала молиться. Я виде­ла восторг в глазах этой женщины, когда охранники били меня. Из-за ненависти к христианам ей доставляло удовольствие ви­деть, как меня наказывают. Её гнев и злоба были сильны. Но хотя меня и били, я не могла перестать молиться. Я просто не знала, что ещё делать. Я знала, это было единственное, что на самом деле может мне помочь. Охранники поняли, что не смо­гут заставить меня остановиться, поэтому они заставили меня сесть на колени, положить руки на колени, спину держать ров­но, и смотреть прямо перед собой. Мне не разрешалось закры­вать глаза. Как только я опускала голову, та женщина кричала, звала охрану, они прибегали и наказывали меня. Я не знала, что делать, и поэтому начала поститься. Тогда женщина кри­чала охране, что я не ем, потому что ещё больше молюсь. Они ещё сильнее наказывали меня. Однако со временем эта женщи­на начала садиться рядом со мной, и мы разговаривали. Я рас­сказала ей о нескончаемой любви Иисуса: как Он любит нас, несмотря на то, что мы сделали, и может быть с нами, где бы мы ни были. И однажды она приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.

Она стала молиться и петь со мной, и даже пела и молилась, когда меня не было поблизости. Тюремная охрана не трогала её. Они не хотели наказывать её, чтобы она не возненавиде­ла их, так как она была для них ценной фигурой. Она держала тюрьму под контролем, и если бы они потеряли в её лице союз­ника, в тюрьме всё могло очень быстро прийти в ужасное со­стояние. Они не захотели долго держать меня в тюрьме, и сде­лали мне предложение: если я заплачу им денег, они отпустят меня на свободу. Они позвонили моей семье, семья попыталась собрать эту сумму, но это было очень трудно. Бог показал мне во сне, что скоро меня выпустят из тюрьмы. В это самое время в Южной Корее некоторые церкви, услышав о моём по­ложении, начали за меня молиться, и пожертвовали часть де­нег, необходимых для того, чтобы меня выпустили из тюрьмы.
Моя семья пришла, заплатила деньги, и меня отпустили.
Мой муж умолял меня больше никогда не проповедовать Евангелие. Он считал, что это слишком опасно для меня. Какое-то короткое время я слушалась его. Но я поистине чувствую, что моя жизнь не принадлежит мне. Она принадлежит Богу, и Он - Тот, Кто направляет и ведёт меня. Вопреки желанию
мужа и семьи, я продолжала проповедовать Евангелие Иисуса Христа любому, чьи уши были открыты ко мне, но в центре моего внимания был в основном народ Северной Кореи. За них моё бремя.

Миссис Пак является представителем нового поколения ки­тайских корейцев, готовых нести Евангелие в Северную Корею. У этих китайских граждан гораздо больше возможностей для этого, чем у любой другой группы людей. У многих из них есть родственники, живущие внутри Северной Кореи, и они изред­ка, раз в году получают разрешение навестить родню. Они по­лучают возможность поехать посмотреть, как живут родствен­ники, привезти им деньги, продовольствие или другие запасы - и, что самое важное, - поделиться с ними Евангелием.

 Миссис Пак стала широко известна в кругах северокорей­ских беженцев. Многие беженцы стали давать её телефон дру­гим, зная, что она поможет им в случае нужды. Она обеспечи­вала их едой, одеждой, деньгами и даже обучала тех из них, кто недавно уверовал. Она наставляла их в основах христианской истины, а потом посылала назад в Северную Корею. Миссис Пак была той женщиной, которая могла помочь любому и в любой момент, но бывали времена, когда ей самой нужна была помощь. Октябрь 2009 года был как раз таким временем.

 Помощь, в которой она нуждалась, больше негде было по­лучить. Она позвонила одному американскому другу, бывше­му военному, до уверования провозившему из Мексики в США наркотики. Секретные операции были ему привычны, но в этот раз его попросили провести их для Господа.

 Пак помогала северокорейскому брату, новообращённому христианину по имени Ли (не настоящее его имя). Ли толь­ко что вышел из тюрьмы. Когда да властей дошел слух, что он христианин, его отправили в тюрьму на три года. Когда он, на­конец, вышел оттуда, Ли отправился домой и обнаружил, что его семья умирает с голода, у них не было ни еды, ни тёплой одежды, - у них не было шанса пережить предстоящую зиму. Семья умоляла Ли отправиться в Китай на поиски еды, тёплой одежды и денег, и попробовать привезти всё это в Северную Корею. Это было единственной возможностью для их семьи выжить суровой корейской зимой. Семья рассуждала так: Ли уже отсидел срок в тюрьме, и ему нечего терять, если его и поймают на китайской границе.

Граница между Китаем и Северной Кореей проходит по реке Амнок (Ялу) и реке Тумен. На всём своём протяжении граница охраняется как китайскими, так и корейскими воен­ными, которые при попытке её пересечения станут стрелять на месте в любого. Незаконное пересечение границы не допуска­ется ни при каких обстоятельствах. Но Ли и его семья были в отчаянии. Он рискнул и пересёк границу в страну, о которой ровно ничего не знал. Попав в Китай, он услышал о миссис Пак, позвонил ей и попросил помочь. На другом конце прово­да раздался нежный голос, заботливый и любящий. Что-то в миссис Пак было необычным. Она была совсем не такая, как женщины в Северной Корее. Миссис Пак договорилась, чтобы за Ли заехал водитель и отвёз его в подпольную церковь. Там его радушно и тепло встретила миссис Пак. Она накормила его вкусным горячим корейским обедом и дала ему новую одежду. Члены подпольной домашней церкви тоже были там, помогая миссис Пак. Вскоре Ли был окружён заботой братьев-христи­ан. Ли остался в этом доме на несколько дней, получая интен­сивное теологическое обучение, и за него там молились.

Муж миссис Пак был на заработках в Южной Корее, и она отдала Ли всю одежду своего мужа, так как видела, что у мужа нет срочной необходимости в этой одежде. Миссис Пак смогла найти для Ли необходимые ему деньги, тёплые одеяла, элек­тронную аудио-Библию и видео-плееры с фильмом «Иисус» на северокорейском диалекте.

Есть одна большая проблема со всеми северокорейцами, незаконно пересекающими китайскую границу в поисках по­мощи: им нужно как-то попасть обратно в Северную Корею. Обоим, миссис Пак и Ли, предстояла нелёгкая задача: как по­пасть назад в Северную Корею? Пак позвонила своему амери­канскому другу, у которого была машина, и он мог бы довезти их до реки.

В это же время у американца в этом городе гостили двое друзей. Оба они были бывшими спецназовцами. Когда стем­нело, все трое пошли на встречу с Ли. Придя на квартиру, где остановился Ли, они застали его за горячим обедом: он ста­рался перед отходом съесть как можно больше. Пак дала ему мобильный телефон, чтобы он мог звонить изнутри страны. Это был мобильник, который мог ловить китайскую сеть из Северной Кореи, когда находился достаточно близко от гра­ницы. Когда американцы вошли в комнату, Ли очень заметно нервничал. Он никогда не видел иностранцев. Мало же он по­нимал, что сам является иностранцем. Он ел с опущенным вниз лицом. Американцы поделились с миссис Пак своим планом. Используя два небольших предмета со стола в качестве нагляд­ных пособий, они объяснили, что собираются делать с двумя машинами. В передней машине должны были быть американ­цы, а в той, что сзади, Ли. Если власти погонятся за ними, пе­редняя машина наедет на полицейских, отвлекая их, чтобы ма­шина с Ли могла проехать и отвезти его в безопасное место. Когда план был изложен и переведён мистеру Ли, он перестал есть и взглянул вверх. Его глаза были, как шары для боулинга, и он в изумлении спросил: «Вы сделаете это ради меня?».

Американцы уверили его, что они его братья, а не враги. «Мы все - одно. Мы братья и сестры во Христе. Мы часть од­ной семьи. Конечно, мы будем рисковать жизнью ради тебя». Этот акт посвящения сказал больше, чем могли бы передать любые слова этих мужчин, чьи страны десятилетиями были смертельными врагами.

У Ли были с собой аудио-Библии, которые он собирался ис­пользовать для благовестил в своей деревне. «У меня около 20 христиан в моей деревне», - сказал он с твёрдой ноткой в го­лосе, аккуратно укладывая Библии в сумку. Бывшие военные почувствовали, будто перенеслись назад во времени, как будто снова вернулись на поле боя, где проводили операции. Изложив план действия и одевшись во всё чёрное, они испытывали лёг­кую ностальгию по прошлому, пока Ли не вытащил приспосо­бление для поддержания на воде, чтобы его драгоценный товар не намок. Это приспособление оказалось детским надувным кругом - розовым с сиреневыми слонами! Этим боевым вете­ранам никогда не доводилось работать с такими «не тактиче­скими» средствами.

Обе команды сели в машины. Они ехали по тёмным доро­гам вдоль реки, пока не нашли укромное место у железнодо­рожных путей. Команда ехала ночью, без фар, вдоль дороги. Ли выпрыгнул из машины и исчез во тьме ночи. Раздевшись донага, он сложил всю свою одежду в водонепроницаемый па­кет, положив его на своё «непрофессиональное» плавучее при­способление. Затем он тихо поплыл через почти неподвижную реку, а сумки тянул за собой на плавучих кругах. Добравшись до другого берега, он снова оделся и пополз в высокие камы­ши.

Он прошёл как можно дальше до рассвета, а потом прятался до наступления темноты, под кровом которой осторожно смог пробраться домой.

Это был не последний раз, когда Ли ходил в Китай. Он на­шёл лазейку из страны и обратно, и на том берегу у него поя­вилась группа друзей, способная помочь ему и его семье столь отчаянно необходимыми вещами. Это было только начало слу­жения Ли - нести свет Евангелия в кромешную тьму. И хотя он встречался с большими трудностями, о которых будет рас­сказано в одной из следующих глав, Господь использовал его могущественно. Поистине новое поколение христиан-воинов поднимается в Китае и Северной Корее. Они не боятся нести крест - даже до смерти.

**КРАСНЫЕ ИДУТ! ПРИХОДИТ КРЕСТ.**

**Сейчас** у Северной Кореи есть реальная проблема. Если в 1950-х было вторжение со стороны Севера в южную часть страны, то сейчас, много лет спустя, происходит ещё одно вторжение, но на этот раз со стороны ещё более дальнего севе­ра. Китайские северные братья-соседи переживают одно из са­мых больших пробуждений в мире, и они не собираются оста­навливаться на полпути. В 1940-50-е годы, сметающие всё на своём пути коммунистические реформы, окрасили в красный цвет северную часть Корейского полуострова и пограничный с ним Китай. Но сегодня карта этих мест окрашена в красный цвет кровью Иисуса, покрывающей грехи тех людей, кто охва­чен пламенем пробуждения.

Движение подпольных домашних церквей Китая совершенно уникально в сегодняшнем мире. Но оно не уникально в
истории Церкви. Возможно, церковь Китая насчитывает сегодня до 150 миллионов верующих. Есть заявления, что в Китае ежедневно приходят ко Христу более 30 000 человек. Конечно, с этими цифрами можно поспорить, но даже если они наполовину только верны, это всё же самое большое пробуждение в мире сейчас.

Никогда доселе столько людей не преображалось силой Евангелия Иисуса Христа за такое короткое время, как это про­исходит сегодня в Китае. Коммунизм не только разрушил жиз­ни миллионов корейцев, но и китайцев тоже. Более 70 милли­онов китайцев погибло за время правления Мао Цзедуна, но из пепла китайского коммунизма и культа Мао Цзедуна вы­шло христианство радикальное, огненное. При коммунизме в Китае, как и при Ким Ир Сене в Северной Корее, материаль­ные достижения и производство пытались поставить превыше всего, но внутри каждого человека заложено подсознательное желание служить своему Творцу. Бог всего творения наличие отношений с Ним вложил в программу нашего ДНК, и ничто другое не может нас удовлетворить. Как бы далеко мы ни пошли географически, и как бы глубоко не копнули историю, рели­гия - это одно из самых универсальных характеристик любой культуры. И когда атеизм вместе с производительностью труда не смогли удовлетворить основные, фундаментальные потреб­ности человека - молиться высшему Богу, то применили прак­тику культа поклонения лидеру. Как в Северной Корее сейчас, так в прошлом поклонялись и Мао Цзедуну в Китае. Его пор­трет был на лацкане каждого пиджака, и в каждом доме обяза­тельно должен был всегда висеть портрет Мао на видном ме­сте.

Бенджамин, знаменитый китайский певец, победил в китай­ском песенном телеконкурсе, исполнив вместе со своей семьей христианскую песню. Те дни он вспоминает так: «Помню, как один из членов нашей семьи вытирал портрет Мао. Он хотел почтить этот портрет тем, что содержал его в полной чистоте, несмотря на то, что остальная часть дома была грязной и бед­ной. У него не было чистящего порошка, он нагревал воду, и этой водой мыл портрет Мао. Вода, однако, была такой горя­чей, что от пара стёрлась краска у Мао на щеке. Краска про­сто сошла с портрета. Родственник пришёл в панику. У него не было денег купить новый портрет, и он не мог допустить, чтобы кому-нибудь из его города увидел, что он натворил. Это была ужасная ошибка! Другие родственники пришли и пу­блично осудили его. Уничтожение портрета Мао Цзедуна на­казывалось как преступление».

Многие китайцы были уверены, что их жизнь станет лучше, если они будут зарабатывать деньги и разбогатеют. Сегодня китайцы стали богаче, чем когда бы то ни было за последние годы истории, но ничто из предлагаемого экономикой не мо­жет заполнить пустоту, которая есть в их жизни. Они отправ­ляются за рубеж, чтобы получить лучшее образование, приоб­ретают самую лучшую машину, какую только можно купить за деньги, находят высокооплачиваемую работу, делают пласти­ческие операции в Таиланде, чтобы выглядеть красивей, нахо­дят самый идеальный дом. Но всё это - суета сует.

Множество китайцев находят удовлетворение своим нуж­дам у креста Иисуса Христа.

В Китае те, кто приходит ко Христу - это не воскресные прихожане, в будни превращающиеся в неверных. Они ради­кальны, самозабвенно отданы Христу, посвящены, это страст­ные верующие. Эти христиане освободились от рабства и по­святили себя прославлению освободившего их Бога. Они не­сут Его послание по всему Китаю. К несчастию для Ким Чен Ира, они не останавливаются у китайских границ. Они сосре­доточены на том, чтобы Евангелие Иисуса Христа достигло всего мира. Эти многочисленные миллионы людей понимают ту тьму и безнадёжность, из которой вышли сами, и отчаянно жаждут вытащить, пока не поздно, из этой ямы других. Никто не может понять церковь Северной Кореи так хорошо, как ки­тайцы. Миллионы душ, пришедшие в Китае к вере в Иисуса, пришли не без цены. Сотни миссионеров из дальних стран пролили свою кровь на китайскую почву, чтобы могло прора­сти семя Евангелия. И если есть какая-то возможность достичь Северную Корею, на это потребуется такая же жертва, посвя­щение и пролитие крови, как и в Китае.

Параллель между церковью Китая и церковью Северной Кореи поистине удивительна. Десятилетиями китайские хри­стиане проходили всякого рода страдания и лишения ради сво­его Господа Иисуса. За вторую половину 20-го века бесчис­ленное множество китайских верующих избивали, пытали, бросали в тюрьмы и даже убивали за их веру. К 1970-м годам люди считали, что в Китае не осталось в живых никого из ве­рующих, но это было так далеко от истины! Сегодня многие люди думают, что в Северной Корее осталось очень мало ве­рующих, если они есть вообще. Многим сама мысль об испол­ненной жизни церкви в Северной Корее покажется невероят­ной. Иисус сказал, что пшеничное зерно должно пасть в землю и умереть, прежде чем принесёт плод *(Иоанна 12:24).* История церкви Китая подтверждает эту истину, и в своё время мы уви­дим, как она сбывается и в церкви Северной Кореи.

Как раз в то время, когда остальной мир думал, что в Китае больше не осталось христиан, там началось пробуждение. Люди в Китае отчаянно пытались найти Библии. Те несколь­ко Библий, которые ещё остались в Китае, кропотливо переписывались от руки и доставлялись в различные места. Их заучи­вали наизусть, прятали, разрывали на отдельные отрывки, ко­торые закапывали в разных местах, чтобы потом доставать и читать. Мы слышим, что много подобных вещей происходит в Северной Корее сегодня.

По благодати Божьей церковь Китая выросла до таких боль­ших размеров, какой она стала сегодня, а это - плохие новости для правительства Северной Кореи. К несчастью для этого ре­жима, у китайских христиан есть видение на этот полуостров. Оно называется движение «Назад к Иерусалиму».

Важно понимать видение движения «Назад к Иерусалиму», потому что это видение огромного движения в Китае, которое, несомненно, повлияет на будущее Северной Кореи. Сегодня есть много миссионеров из китайской подпольной домашней церкви, находящихся на границе с Северной Кореей, которые въезжают и выезжают из этой страны, законно и нелегально, и проповедуют Евангелие Иисуса Христа.

В приграничной с Северной Кореей территории Китая есть церкви, библейские и миссионерские школы, языковые школы, подпольная сеть, помогающая беженцам, детские дома, дома-убежища и всевозможные другие средства, дающие христиа­нам возможность помогать людям Северной Кореи. Количество таких служений китайской домашней церкви всё возрастает.

Как и пробуждение в Китае, движение «Назад к Иерусалиму» китайской подпольной церкви уникально в сегодняшнем мире, по оно не отличается от ранней истории церкви. Это виде­ние можно найти на страницах Писания и в Книге Деяний. Термин «Назад к Иерусалиму», как этому учат в подпольной домашней церкви Китая, можно кратко выразить так - Великое Поручение для китайской церкви.

Иисус дал Великое Поручение в Евангелии от Матфея 28:18-19 и в Книге Деяний 1:8. Великое Поручение - это пове­ление Иисуса принести Благую Весть каждому племени и язы­ку. Это Великое Поручение ещё не выполнено. Есть целый ре­гион от китайских границ до Израиля, который ещё не слышал Евангелия. Этот регион часто называют «Окном 10/40». Этот термин - в отличие от многих других притязаний на него - получил распространение через Луиса Буша в 1990 году. Так он назвал регионы Восточного полушария, расположенные между 10-й и 40-й параллелью к северу от экватора. Этот географический регион имеет самый высокий уровень социально-экономической бедности по сравнению с любым другим ме­стом на Земле. В нём самый высокий процент наименее евангелизированных людей. В этом «окне» живут две трети насе­ления Земли, и они преимущественно мусульмане, индуисты, буддисты и атеисты (и конечно, чучхе). Эта территория - не только самая бедная на Земле, но и самая враждебная к хри­стианству. Также она менее всего является центром внимания миссионерских организаций. Окно 10/40 это последний рубеж для Евангелия. Это - последняя область Земли, куда Евангелие ещё не проникло, в традиционном смысле слова.

Эта территория между Китаем и Иерусалимом также явля­ется одним из регионов Земли, где люди более всего лишены элементарных прав человека. Северная Корея прекрасно впи­сывается в это видение, и китайцы устремили свои усилия, чтобы донести Евангелие в эту страну. Китайцы не похожи на западных миссионеров. Их не так сильно разделяют соревнования разных теологических учений, вместо этого они прошли очищение через пламя гонений. Церковь Китая была свободна от ограничений западной мысли и цинизма. Большинство из них даже не знало о западном "логическом мышлении", чтобы

из-за него не верить тому, что написано в Библии. Их не учи­ли тому, как объяснять чудеса Иисуса и Его учеников. Они не знали ничего лучшего, чем верить в то, что Бог сказал в Своём Слове, и в результате этого китайская церковь является вели­ким свидетельством того, что может сделать Бог, когда люди просто верят тому, что Он сказал.

Когда одному американскому миссионеру впервые предло­жили работать с китайцами, его заинтриговала эта перспекти­ва. Но после того как он поработал с первыми миссионерами из «Назад к Иерусалиму», он полностью посвятил себя служению китайцам, чтобы помочь им достигать Северную Корею. Этот человек получил призвание - принести Евангелие в Северную Корею, и сейчас он работает вместе с китайцами и видением

 «Назад к Иерусалиму». Осенью 2010 года его попросили пред­ставить Северную Корею во время встречи движения «Назад к Иерусалиму» с братом Юном, известным также под именем Небесный Человек.

«Знаете, я раньше представлялся, как миссионер в Северную Корею, но сегодня я был бы счастлив назвать себя уборщиком в кладовке подпольной китайской домашней церкви», - сказал он, стоя перед большой аудиторией в Сан-Диего.

Миссионеры из «Назад к Иерусалиму» доставляют Библию в Северную Корею. Одна из применяемых ими тактик - это ввоз в Северную Корею маленьких МРЗ-плееров размером с пятирублёвую монету. На них записаны введение в Евангелие, аудио-Библия, свидетельства северных корейцев, посвятивших свою жизнь Господу Христу, и христианское поклонение в их национальном музыкальном стиле.

Эти МРЗ-плееры были и остаются очень эффективными в донесении Евангелия Иисуса Христа в Северную Корею. Многочисленные письма и свидетельства приходили из Северной Кореи, они рассказывали об эффективности аудио-Библии в их стране.

Трудами китайских миссионеров из «Назад к Иерусалиму» и благодатью Божьей, в Северной Корее производится плод. Ниже приведены свидетельства северных корейцев, достигну­тых через миссионерскую деятельность китайской подполь­ной церкви.

**Благодарственное письмо сестры X:**

Мне было очень холодно и страшно, когда я сбежала, пе­ребравшись через реку Тумен. Я выживала изо дня в день в Чосоне (так северные корейцы называют свою страну), было очень трудно и сложно. Я уставала от этого каждый день. Когда жившая в Китае бабушка приносила нам помощь, жизнь была ещё сносной, но когда это прекратилось, жизнь стала груд­ной, даже до того, что я подумывала о самоубийстве. У меня не было ничего.

Когда я безопасно добралась до дома бабушки в Китае, она сказала, что, наверное, это Бог помог мне, и что Иисус - наш

Спаситель. В прошлом, всегда, когда она приезжала в Чосон, она собирала нас вместе и говорила, что мы должны верить в Иисуса, чтобы у нас была жизнь, и молиться Ему, чтобы Он из­бавил нас от голода.

Сначала было трудно поверить, у меня было много вопро­сов, но слушая МРЗ-плеер, а также через принёсшего его чело­века, мы поняли истинную любовь христиан и Иисуса Христа.

Наши нынешние обстоятельства помогли мне осознать, что мне нужно довериться Иисусу Христу, как моему Спасителю. Папа с мамой родили меня 36 лет назад и воспитали, но из-за бедности главной их задачей было прокормить нас. Они ни разу не обнимали нас. А люди, давшие мне плеер, никогда раньше меня не видели, не были нам кровными родственника­ми, но они молились за нас со слезами, обнимали нас, а также дали нам на ежедневные расходы 1000 юаней.

Впервые в жизни я принимала такую любовь. Я на самом деле почувствовала настоящую человеческую любовь. Когда через плеер я узнала, как Бог создал мир, что Он заботится обо всём, я постепенно поняла, Кто такой Бог и Иисус Христос. Я пришла к пониманию, что в этом мире только любовь Иисуса может спасти человека, и человек должен поверить в Него, чтобы спастись. Теперь, в Чосоне я буду говорить об этом сво­ей семье - маме, моей дорогой дочери, брату и сестрам, я рас­скажу им об Иисусе, что Он - Наш Спаситель, и Он - выход из нашей бедности. Более того, если мы хотим, чтобы наша стра­на была обществом, где нет зла и лжи, то мы должны позво­лить Иисусу очистить наши сердца и научить нас любить дру­гих. Он - надежда для нашего народа. Я передаю самую тё­плую благодарность и уважение всем тем, кто помогает мне и нашим людям в Чосоне.

Я скажу людям в моём родном городе, чтобы они верили в Иисуса. Я буду молиться, чтобы Бог использовал эти слова, чтобы помочь нам жить по-настоящему, как люди, и открыл нам глаза на истину. И в завершение, я желаю вам здоровья, чтобы у вас был Дух Иисуса, и благодарю тех людей, кто нас любил и принимал. До свидания. Сестра X.

(Примечание: эта женщина также сняла свой значок Ким Ир Сена и отдала его нам в знак того, что она больше не хочет иметь ничего общего с идолопоклонством: поклонением руко­водителю и идеям чучхе в Северной Корее.)

**Свидетельство брата П:**

Мы благодарим вас за то, что прислали нам плееры. Когда я впервые встретился с братом X. в Н., мне было трудно пове­рить. Я знал об Иисусе, но не верил. После того, как я своими ушами послушал на плеере историю Божьей любви, как Бог позволил Иисусу умереть, и возвратил Его к жизни, я поверил этой истории и поверил, что Иисус Христос - мой Спаситель. Теперь у меня есть возможность привозить эти плееры в свою страну (Северную Корею). Несколько человек уверовали в Иисуса после того, как получили плееры, и теперь мы можем тайно быть семьёй для Бога. Используя МРЗ-плеер, я поделил­ся вестью о Боге с моим сыном, невесткой, женой и соседом. Они теперь верующие, и мы все собираемся вместе. Спасибо тем, кто помог нам.

**Свидетельство Джин Сук:**

Я - Джин Сук из города С. в Чосоне. Для меня было истин­ным благословением принять МРЗ-плеер от сестры В.. Ей уда­лось получить эти плееры и раздать в нашем городке. Я ус­лышала истину и стала верующей. Сейчас я слушаю истину каждый день, и меня это благословляет. Я буду делиться сво­им плеером с другими, чтобы они увидели, что Бог - истин­ный Бог, отдавший нам Иисуса, чтобы избавить нас от гре­ха. Теперь мы можем выжить в трудностях, потому что знаем, что, если с нами что-нибудь случится, мы будем в раю. По этой причине я буду делиться истиной, а не беспокоиться. Сестра В. - хороший пример для нас, потому что она смогла поделиться Евангелием со многими людьми, хотя она старенькая и не мо­жет видеть. Большое спасибо вам. Молитесь, чтобы я смогла поделиться истиной с другими так же, как она дана была мне.

Свидетельство **миссионера из движения «Назад к Иерусалиму»:**

В Северной Корее шли такие сильные дожди, что мы совсем не могли работать. Я сказал одному из наших работников, что помолюсь, чтобы дождь перестал.

И он перестал. Она спросила меня, на самом ли деле Бог слушает меня, когда я молюсь. Я сказал ей: «Конечно». Она за­хотела, чтобы я научил её молиться. Я сказал ей, что сначала должен научить её о Боге.

Позже, она рассказала другой работнице, чей отец умер, что ей нужно помолиться со мной. После этого я снова гово­рил **с** той девушкой, которая первая спрашивала меня о мо­литве. Слёзы ручьём катились по её лицу, и она взывала к Господу о своём спасении. Сейчас она - истинная верующая в Северной Корее! Я воспользуюсь проектором и покажу ей фильм «Иисус», чтобы она больше узнала об Иисусе. Позже я привезу ей в Северную Корею МРЗ-плеер с записями Библии.

**Говорит брат Ким:**

МРЗ-плеер мне дали в Чосоне. На нём были записаны исто­рии о людях из Чосона, как они услышали Библию, и стали ве­рующими в Иисуса. Я послушал этот плеер, где была записана Библия, но не поверил в неё. Прошёл месяц. Я незаконно от­правился в Китай в поисках еды и какого-нибудь товара, чтобы попробовать его продать. Пока был там, я встретился с людь­ми, пытавшимися мне помочь. Они сказали мне, что они хри­стиане. Теперь я знал, что услышанное мной на плеере было истиной, и уверовал в Иисуса. Сейчас я вожу в страну МРЗ-плееры вместе с продовольствием, которым меня обеспечива­ют христиане. Я буду раздавать еду людям, а когда они спросят, почему я хочу им помочь, я скажу им, что теперь я - христиа­нин, и дам им плеер, чтобы они тоже могли стать христианами.

**Свидетельство брата Ча:**

**Я** стал христианином благодаря тому, что во время моей вылазки в Китай встретившаяся мне женщина дала мне МРЗ-плеер. Сейчас я веду небольшой бизнес: выезжаю из Чосона, достаю продукты и везу их продавать в Чосон. Стражи пуска­ют меня через границу, если я даю им какой-то процент от мо­его товара. У меня не получается возить с собой МРЗ-плееры каждую поездку, но примерно в каждый третий мой приезд в Китай, я возвращаюсь с плеерами, чтобы раздавать их людям вместе с продуктами. Когда людей кормишь, они не доносят на тебя за то, что ты христианин. Люди в Чосоне еду не раздают, поэтому они видят, что я отличаюсь от других тем, что помо­гаю, и хотят узнать, почему. Это делает раздачу плееров очень лёгкой.

**Свидетельство брата Джина:**

Я китайский кореец, христианин. Мне удалось снабдить многие убежища для беженцев МРЗ-плеерами. Тогда работни­ки этих убежищ, могут давать их беженцам из Северной Кореи, когда они попадают в Китай. Некоторые из этих беженцев пы­таются сбежать и попасть в Южную Корею. Другие отправ­ляются назад в Северную Корею. Все они берут с собой МРЗ-плееры. Рассказывают, что иногда даже те, кто пойман при по­пытке перебежать из Китая в Южную Корею, и отправлен на­зад в Северную, свидетельствуют другим в тюрьме, поистине сохраняя веру до самой смерти.

Не только МРЗ-плееры были эффективными. Миссионеры из движения «Назад к Иерусалиму» использовали также по­следние новинки электроники. В 2008 году были изобретены новые модели ЗМ, потенциально способные многое изменить на миссионерском поле. Был изобретён проектор карманных размеров. Миссионеры движения «Назад к Иерусалиму» на­чали пользоваться этим устройством в Корее. Этот карманный проектор использовался для показа фильма «Иисус» и других видеофильмов о жизни христианина. В проектор также поме­щались проповеди в помощь молодым пасторам, чтобы они могли проповедовать по заранее подготовленным слайдам.

Используемое сегодня устройство размером со смартфон не нуждается в плеере, в нём есть встроенные динамики, память в 2 ГБ, чип SD карты памяти, оно 5 часов работает на батарейке и сделано из нержавеющей стали. Лидеры церкви могут при помощи карманного проектора показывать христианские ви­део и учения для аудитории до двадцати человек.

Из-за успеха этих устройств в Северной Корее церкви по всему миру тоже начали им пользоваться. От Филиппин до Ирана и Марокко оно показало себя очень эффективным. Самое прекрасное в движений «Назад к Иерусалиму» — то, что оно не принадлежит ни к какой деноминации, группе или организации. Это видение не является ничьей собственностью. Никто не претендует на исключительные права на ви­дение китайской Церкви. Церкви и союзы церквей не соглас­ны между собой по многим разным вопросам и иногда даже не могут вместе работать, но у них у всех есть одно и то же ос­новное видение - назад, к Иерусалиму! Никто не может зая­вить свои права или контроль над этим видением. У него нет штаб-квартиры. Нет большого ослепительно сверкающего зда­ния на холме с прекрасным видом на ближайшую долину. Нет и сотен штатных служащих, шуршащих бумагами и посылаю­щих электронки. Нет ежемесячной суммы, выделяемой на ад­министративные расходы. Нет и методической системы, под­чиняющейся совету, комитету или внешней организации, ре­шающей, каких миссионеров можно, а каких нельзя посылать, какие страны включать в список, а какие не стоит.

Китайцы уже в течение многих поколений работают с се­верными корейцами. Китай, по сути, является единственной страной в мире, желающей работать с Северной Кореей, и ки­тайцы пользуются наибольшей свободой в Северной Корее из-за официальных политических отношений между этими дву­мя странами. Можно увидеть китайцев, владеющих рестора­нами, гостиницами, транспортными услугами и другим круп­ным бизнесом на территории специальных экономических зон Северной Кореи. Китайцев принимают, как товарищей по ком­мунизму. О них нет стереотипного представления, как о хри­стианах, так что за ними следят не так пристально, как за за­падными людьми. Китайские миссионеры из движения «Назад к Иерусалиму» не нуждаются в больших суммах денег на про­живание. Они вкладываются в такое дело, которое даст им основание для визы, средства существования, а также канал для проповеди Евангелия без необходимости в постоянных даяни­ях со стороны церкви. Сегодня многие китайские евангелисты живут меньше чем на сто долларов в месяц. Это намного ниже, чем типичный месячный бюджет любого западного миссионера!

Несмотря на то, что Бог производит в Северной Корее огромный плод через миссионеров «Назад к Иерусалиму», за­дача эта нелегка. Дьявол не хочет сдаваться без борьбы, он использует всевозможные средства, чтобы остановить рабо­ту и не дать Северной Корее прийти к Господу Христу, ино­гда даже употребляя Имя Превыше Всех Имён для того, чтобы обхитрить людей. Есть сведения, что правительство Северной Кореи предпринимает новые шаги для того, чтобы остановить гай мое распространение христианства, в особенности в реги­онах ближайших к китайской границе. Эти меры включают в себя проникновение подставных людей в подпольные церкви ипроведение фальшивых молитвенных\_собраний, как ловушек для обращенных во Христа. Ничего не подозревающие западные и южнокорейские миссионеры часто попадаются на эти уловки.

Один иностранный миссионер, трудившийся в Китае вбли­зи границы с Северной Кореей, был в большом восторге, что нашёл северокорейскую «беженку», искавшую в том городе помощи. Она подошла к этому миссионеру и спросила его о Боге. Миссионер ещё больше воодушевился. Она рассказала ему, что слышала о Боге в Северной Корее, и что она знает, что её правительство неправо, а Билл Клинтон - настоящий герой.

Миссионер поделился с этой женщиной Евангелием, и она повторила за ним молитву покаяния. Вместо того чтобы вер­нуться в Северную Корею, она осталась в Китае, и этот мис­сионер наставлял её несколько недель. Она познакомилась с его друзьями и сотрудниками. Не звучит ли это просто заме­чательно, как в сказке? Слишком хорошо, чтобы поверить? Предупреждения китайских верующих об этой женщине, к со­жалению, остались без внимания.

 Внезапно всё стало поворачиваться к худшему. Одним роковым вечером была разрушена целая операция по помощи се­верным корейцам и в Китае, и в Северной Корее. Сотрудники из Северной Кореи были загадочным образом арестованы. Двое даже были застрелены северокорейским охранным патрулём.

Китайские христиане с очень плодотворным служением в Северной Корее были арестованы или вынуждены были бе­жать без минуты промедления. Нескольким иностранным слу­жителям пришлось срочно убежать из страны. Один постоян­но живущий в Китае миссионер должен был скрываться два дня, пока его семье удалось купить билеты на самолёт, что­бы вылететь из страны. Что же произошло? Оказалось, что эта «ищущая» северная кореянка была шпионкой.

Было много предостерегающих признаков, которые этот миссионер должен был бы заметить. Во-первых, никто из се­верокорейских беженцев не приходит в Китай, ругая своё пра­вительство, а о Билле Клинтоне они бы даже не знали, кто он такой. Миссионер в своём рвении пропустил эти предупреж­дающие знаки. Вместо помощи бедной беженке, его обману­ли на крупную сумму денег, которая пошла потом на поддерж­ку тоталитарного режима. Когда у него закончились деньги на «помощь» этой женщине, она донесла на всех, кого знала. Рассказами о своей умирающей с голоду семье и друзьях, о том, как она сможет им помочь, она «доила» миссионера на тысячи долларов, а потом сдала все его контакты, и их аресто­вали.

У китайских миссионеров не бывает таких проблем. Северные корейцы знают, что китайские христиане бедны и сами живут на очень малые деньги. Поэтому вероятность того, что северокорейский шпион попытается получить деньги с ки­тайских христиан, очень мала. Китайская домашняя церковь должна была действовать тайно и избегать «подсадных уток» из бюро безопасности на протяжении десятилетий. Они до­статочно опытны в определении, искренен ли человек или это шпион пытается проникнуть в их ряды. Они знают, что озна­чает быть «мудрыми, как змеи и простыми, как голуби». Когда китайские христиане, работая с северными корейцами, встре­чаются с проблемами, чаще всего это бывает по поводу безопасности, из-за иностранцев, считающих, что они знают всё и более опытны, чем их китайские братья и сестры.

Северная Корея знает об этой работе китайских христиан, и пытается остановить её всеми возможными средствами. Но это практически невозможно. Китайцы - почти единственные, кто приносит в Северную Корею столь нужные инвестиции и необ­ходимых специалистов для осуществления стремления КНДР к прогрессу. Китай также является подпоркой правительству Северной Кореи, сохраняя её от полного развала.

Более пятидесяти лет назад китайцы пришли в Северную Корею и помогли подавить корейский народ пятой коммуниз­ма и оттеснить американцев в Корейской войне. Однако сегод­ня они возвращаются, чтобы снять тяжесть притеснения с на­рода, закованного в земле тьмы, и поделиться Светом Мира.

«Красные» поистине вернулись, но сегодня над ними реет другое знамя... Это знамя Иисуса Христа.

**ОТ ПЕПЛА К УКРАШЕНИЮ**

**Сколько** в Северной Корее сейчас христиан? Сказать точ­но невозможно. В статье журнала «Ньюсуик» под названием «Молитва в Пхеньяне» их число указано в диапазоне от десят­ков тысяч до ста тысяч. Если это верно, то значит в процент­ном отношении к населению Северной Кореи христиане со­ставляют менее одного процента, в то время как Южная Корея по приблизительным подсчётам является христианской на 25-40 %. Она считается самой христианских нацией Азии, после Филиппин. В той же статье из «Ньюсуик» приводится такая статистика: до пяти миллионов верующих в начале Корейской войны бежали из Северной Кореи в Южную.

Независимо от точности цифр, мы знаем достоверно, что Церковь Северной Кореи ежедневно растёт. Они также выработали мудрые, уникальные методы выражения своей веры, чтобы не привлекать внимания правительства и даже соседей. Для этого им приходится применять весьма экстремальные меры, в результате чего создалась очень нетрадиционная цер­ковь, совсем не похожая на мега-церкви с облачённым в длин­ные одежды хором, звуковой аппаратурой на миллион долла­ров и информационными технологиями Южной Кореи. Нужно помнить, что в первом веке служения церкви тоже проводи­лись по домам, без всего того, что мы сейчас ассоциируем со словом «Церковь».

Известно, что верующие в Северной Корее разрывают свою Библию на маленькие части и прячут их в тайниках, причём каждую часть прячут в разных местах в округе. Если полиция найдёт какую-то из этих кусков Библии, то остальные части всё равно сохраняются в безопасности.

Когда христианину хочется провести время в сосредоточен- ной молитве, он должен либо уйти в пустынное место на природе, где никто не сможет его увидеть, или же дома зарыться глубже под одеяло, чтобы никто не слышал шёпота их сердеч­ной молитвы к Господу.

Как ни странно, есть даже сведения о церковных служени­ях, проводимых по мобильному телефону! Мобильники про­возят контрабандой из Китая отправляющиеся туда в поис­ках еды и помощи северные корейцы. Возвращаются они отту­да рождёнными свыше христианами. Например, северные корейцы собираются в доме поблизости от границы (где ловится сигнал) в группе из 4-5 человек. Проповедь читается менее чем за десять минут. Потом идёт молитва за больных, и даже призыв к покаянию - для тех присутствующих, кто, может быть, не полностью уверовал! Сейчас известно, что правительство Северной Кореи использует устройства GPS, чтобы выследить эти телефоны, но если послание достаточно короткое, разговор удаётся прервать до того, как церковь обнаружат. Что касает­ся совместного поклонения и таких церковных вопросов, как десятина, один миссионер сказал: «Из-за ситуации в Северной Корее людям невозможно собираться вместе на воскресное служение. В других регионах, когда люди собрались для совместного поклонения, их всех сразу поймали, за один вечер.

 Был случай, когда молодой человек отправился в Китай, уверовал в Иисуса, вернулся в Северную Корею и евангелизировал своих друзей. После того, как они собрались вместе на молитву, все они внезапно исчезли. Подобные вещи происхо­дят не просто изредка в некоторых местах, а часто. Поэтому на поклонение обычно собираются тихо, человека по два, или же одной семьей. Когда они спросили, как им можно давать деся­тину, я сказал им всегда давать одну десятую часть того, что они получили от Бога наибеднейшим людям, помолившись. Бог действовал. Одни люди давали тыквы другим, а те в свою очередь сажали семена из них, и новые тыквы отдавали пер­вым даятелям с обильными благодарениями.

Поскольку петь вслух христианские песни невозможно, эти малые домашние группы из не более пяти человек могут толь­ко тихо читать гимны во время поклонения.

В этих обстоятельствах известно, что верующие запомина­ют большие отрывки Писания. Миссионер, хорошо знакомый с этим регионом, однажды сказал: *«Я* ходил от деревни к де­ревне, проповедуя Евангелие. Мне не разрешено было ездить, поэтому передвигался я в основном ночью. Верующие охотно принимали меня и напряжённо вслушивались в учения. На на­ших собраниях было не более трёх-четырёх человек за один раз. Им не разрешалось иметь Библию, и обычно в полу была неплотно прилегающая доска или вынимающийся кирпич в стене или фундаменте здания, и там прятали часть Писания.

Когда приходило время молиться или встречаться, Писание вытаскивали из потаённого места с огромной осторожностью. Через какое-то время уже не будет необходимости доставать это Писание, потому что каждое его слово уже выучат наизусть. В апрельском номере «Вашингтон Пост» 2001 года была опу­бликована история, ставшая известной через Госдепартамент США. Это рассказ об одном человеке, сбежавшем из Северной Кореи со своей женой. Они были христианами и говорили о со­стоянии церкви на рубеже веков. Описанная ими жизнь христи­ан в Северной Корее приходится примерно на 1997 год, - время их побега. Имена свои они просили не называть, так как члены их семьи, живущие внутри Северной Кореи, подвергнутся на­казанию, если станет публично известно, кто они такие.

Эта христианская пара сбежала в Китай со своим сыном, ко­торого позже поймали и посадили в тюрьму. Семья знала, что на судьбе их сына поставлена точка. Его мать сказала: «Мама на­учила меня десяти заповедям, и мы заучивали гимны. Конечно, мы не могли держать в доме Библию. Партия регулярно прово­дила у нас дома рейды, они просматривали все наши вещи в поисках иностранных книг. Если бы нашли Библию, могли бы казнить. Мама всегда говорила мне, что хоть я и не могу пока­зывать свою веру в Бога, я должна сохранять её внутри».

Эта семья знала только нескольких других христиан. Однажды, отец, разговаривая по душам со своим лучшим дру­гом, узнал, что он тоже христианин. Они были в восторге. Они уже дружили не один десяток лет, и только в шестидесяти­летнем возрасте он узнал, что его дорогой друг тоже верую­щий! Он вспоминал, как они тайно вместе изучали Библию: «Он слушал и конспектировал христианскую радиопередачу из Южной Кореи, прятал записи в шляпу и приходил ко мне домой. Нам приходилось заниматься этим тайно».

Ниже приводится свидетельство подпольной христианки, явившейся очевидцем захвата коммунистами Северной Кореи. Она рассказывает, каково было ей расти как христианке в та­ком враждебном окружении.

*Я* была ещё двенадцатилетней девочкой, когда уверовала в Иисуса. Мои родители были христианами. До войны Южной агрессии (коммунистическое название Корейской войны) в Чосоне было много христиан. Из-за гонений во время этой вой­ны и после неё, большинство из них бежали в Южную Корею. В 1954 году мне было 12 лет. Многие христиане начали исчезать. Когда-то в нашем городе было церковное здание, но в 1954 году его снесли. Его пастор и дьяконы исчезли.

На занятиях в школе учители просили учеников сдать лю­бую чёрную книгу, если таковая найдётся в их доме. Им обе­щали деньги. Некоторые из учеников сделали это, а позже их семьи больше никто не видел. Всем говорили, что они перее­хали. Но поскольку переезжать нам не разрешалось, мы знали, что это дело рук Бюро безопасности.

Наша семья сохранила Библию. Три года я запоминала как можно больше, сколько могла. Мой отец говорил, что когда-то это мне пригодится, потому что нашу Библию могут ког­да-нибудь найти. Преследования христиан так ужесточились, что отец избавился от Библии ради безопасности нашей семьи. Тогда ещё я не знала, что это был последний раз, когда я виде­ла Библию, на пятьдесят лет вперёд.

Когда мне было семнадцать, мои родители умерли от тубер­кулеза. После их смерти я не знала никого из христиан. Я слы­шала слухи о том, как даже члены семьи доносили друг на дру­га за то, что они христиане. Я каждый день повторяла части Библии, которые помнила наизусть. Я помнила Евангелие от Марка и Первое послание к Тимофею, а также многие псалмы. Годами они были моей единственной надеждой.

В нашей стране становилось всё хуже и хуже. Потом меня воспитывал мой дядя, а правительство заставляло работать на полях, и моя жизнь была сносной... до наступления голода.

К тому времени, как мне перевалило за пятьдесят, - не пом­ню точно, в каком году - голод становился всё хуже и хуже. Я воспитывала двух дочерей моей двоюродной сестры, которая умерла вместе с мужем из-за последствий недоедания. Дети уже вот-вот могли умереть от голода, поэтому я начала неле­гально ходить в Китай - искать и приносить оттуда еду. Этот тайный маршрут, установленный мной в те времена, потом оказался жизненно важным. Пограничники, с которыми я де­лилась раздобытой в Китае едой, разрешали мне переходить границу без проблем. В 2004 году мой возраст и здоровье уже не позволяли мне продолжать эти походы. Я нашла постоян­ное убежище и спряталась в Китае, в маленькой однокомнат­ной отапливаемой углём хижине.

Однажды в 2006 году подруга, которая приходила мне по­могать, сказала, что со мной хочет встретиться пастор. Я гак обрадовалась! У меня было припасено несколько юаней, так что я купила побольше угля, чтоб было тепло. Я пришла в из­умление, что пастор пришёл и принёс мне БИБЛИЮ! Впервые с тех пор, как я ещё была девочкой, у меня снова было Слово

Божье! Я всё плакала и плакала. Пастор сказал мне, что это ки­тайские христиане дали мне Библию. У меня было такое пло­хое зрение, что я едва могла её прочесть, но я была в восторге. Бог дал мне ясное видение, как я могу снова помочь моему на­роду. Я начала свидетельствовать северным корейцам, прячу­щимся в Китае. Многие начали спасаться. Некоторые даже на­чали находить пути, как переправить аудио-Библии в Чосон. Я знаю о том, что больше ста северных корейцев получили спа­сение благодаря этим аудио-Библиям.

Моё здоровье ухудшилось. Я не могу получать медицин­скую помощь в Китае, иначе меня сдадут властям и отправят обратно в Чосон. На следующей неделе христианские акти­висты, работающие в Китае, повезут меня в Лаос, а затем в
Таиланд. Когда я попаду в Таиланд, меня арестуют и посадят в тюрьму за незаконный въезд в страну, но потом отпустят и отправят на свободу в Южную Корею, где уже всё договорено, чтобы лечить меня от туберкулеза. Я сожалею о том, что надо уезжать, я бы лучше жизнь отдала ради Божьего дела, но те­перь я не могу никому помогать, не подвергая опасности окру­жающих, так как моя болезнь заразна. Я только рада, что после того, как я так долго была тайной христианкой, Господь всё же использовал меня.

Одна китайская миссионерка описывает вопиющую бед­ность и голод, царивший среди тех, кому она служила: встретившиеся мне северокорейские женщины были оде­ты в изодранные лохмотья, на них даже не было нижнего бе­лья. Бывшая на них одежда была так изношена, что мне при­шлось сложить её в целлофановый пакет и выбросить. Когда я привела их в баню, оказалось, что они впервые попали в баню, и даже не знали, как нужно мыться. Пока я их купала, вши и омертвевшая кожа сыпались с них дождём.

Через неделю к ним начал возвращаться здравый разум. Они так долго голодали, что проповедовать им было просто невозможно - это не работало... В Северной Корее у них не было свинины и даже риса, а кукуруза, которой они питались, была только кочерыжкой, перемолотой в муку и сваренной в виде кашицы. После того, как их помыли, дали им полный ком­плект новой одежды и кормили три раза в день, их тела нача­ли понемногу приходить в себя. Когда они спросили: «Почему вы помогаете совсем незнакомому человеку?», - я начала про­поведовать им, сказав прямо, что это любовь Божья, и Бог по­истине живой.

 Когда таким образом проповедуешь Евангелие североко­рейским беженцам, они понимают всё очень быстро, благода­ря идеологии чучхе в Северной Корее, ведь если изъять имя Ким Чен Ира и на его место вставить имя Бога - это подходит идеально.

 Через подобные служения сотни, если не тысячи, северных корейцев встретились с Господом Иисусом в Китае и верну­лись в свои родные города провозглашать Благую Весть.

Китайским миссионерам удаётся благовествовать и внутри Северной Кореи, но при этом им нужно быть очень осторож­ными, как видно из следующего случая: «Поскольку нельзя открыто проповедовать Евангелие, я по­сещала дом за домом с двенадцати часов ночи до пяти утра, пока дети спали. Мы закрывали шторы, отрывали кусочек от старого ватного одеяла, пропитывали его постным маслом, привезённым мной из Китая, и зажигали свет (потому что у них не было ни свечей, ни электричества). Временами было так досадно, что я стучала себя в грудь и кричала: «Вы духов­но и физически умираете с голоду, почему же вы не поверите Иисусу? Верьте в Иисуса!» Тогда муж просил меня утихоми­риться, потому что им будет плохо, если услышат соседи.

Их первой реакцией было - отрицать и спрашивать: «А где этот Иисус? Где Бог?». Но Бог действовал, и они тихо слуша­ли меня до пяти утра. А утром пошли прогуляться со мной и моими учениками, которые продолжали им проповедовать. (В Северной Корее много ходишь пешком, потому что нет машин.) Ходили всегда впятером вшестером, потому что в этом месте тебя могли поймать и съесть (Примечание: в то *время из-за голода бывали случаи людоедства).* Пока мы шли, они спросили меня: «Учитель, а можно принять Иисуса сейчас?» В таких ситуациях остальные стояли на страже, пока мы спускались в канаву на поле или заходили глубже в лес, и там, держась с ними за руки, я вела их в молитве покаяния. Вот так, мы просто вели их в этой молитве и уезжали в Китай. Но позже, когда мы встречались, они знали наизусть все стихи из Библии, которые мы им давали, и могли молиться очень хоро­шо. Как Библия и говорит, мы только сажали семена, а Бог Сам взращивал урожай.

Помимо опасностей, миссионерам в Северной Корее при­ходится также иметь дело со случаями упрямого отвержения, когда только интенсивная молитва, похоже, способна повлиять на ситуацию. Одну миссионерку пригласили ночевать в доме школьной учительницы, и там произошло следующее.

Она сказала: «Где ваш Бог? Покажите мне. Если вы мне по­кажете, я поверю. Благодарение великому Ким Ир Сену, что мы вот так живём, а Бог где? Вы думаете, что помогаете нам, давая только немного риса? По сравнению с тем, что Ким Ир Сен даёт нам.

Потому что она так упорно отказывалась поверить в Иисуса, я начала поститься в этом доме. Я постилась в течение недели и молилась: «Господь, помоги ей увидеть Тебя и узнать Тебя!»

В Северной Корее в пище нет никаких питательных ве­ществ, поэтому, если кто-то попостится один день, то умрёт. Я видела это много раз. Но даже на седьмой день поста, она всё ещё поносила меня.

В Северной Корее нет такого места, где можно было бы проплакаться громко в молитве. И тогда Бог дал мне мудрость. Офицеры безопасности никогда не пойдут за тобой к могилам, а там очень даже нормально для людей громко плакать, поэто­му я попросила одного из моих учеников отвести меня на мо­гилку его отца. В седьмой день поста я собрала все свои силы и взобралась на крутую гору, цепляясь за каждый маленький ку­стик и молясь: «Господь, пожалуйста, яви ей Себя!».

Спускаясь с горы, я была полна радости и добралась до дома так быстро! Я чувствовала себя так, как будто летела с горы. Когда я пришла домой, я должна была бы умереть, а я вошла в дом с улыбкой, исполненная радости. Эта женщина упала передо мной на колени и сказала: «Учительница, я была неправа. Бог живой. Поведи меня в молитве». Вот так просто, мы, взявшись за руки и рыдая, помолились вместе и начали из­учать Библию».

Иногда не всё выходит так, как нам бы хотелось, но нуж­но всё подчинять воле Божьей и помнить, что Он контролиру­ет ситуацию. Любовь - нечто, в общем совершенно незнако­мое северным корейцам, даже любовь между мужем и женой, или матерью и ребёнком, что часто приводит к трагическим последствиям.

Один из учеников планировал уехать в Южную Корею, но он оставил эту мысль и продолжал постоянно привозить Библии и евангелизационный материал в Северную Корею, го­воря: «Если меня не будет, кто же станет всё это делать?» Он продолжал привозить этот материал, пока его не схватили, на­всегда. Его ловили и раньше, и дали шпионское задание найти меня. (Так правительство посылает тех, кто уже несколько раз сидел, как приманку, чтобы шпионить.) В то время я сказала ему: «Мне всё равно, какая у тебя миссия, но пока ты здесь, ты должен хорошо питаться, правильно учить Библию, молиться вместе с нами, а после этого делай всё, что должен. Потому что, если я умру, я отправлюсь на небо».

Месяц спустя он вернулся в Северную Корею и признал­ся жене, что не выполнил свою миссию. Она в свою очередь донесла на него в Бюро безопасности, а те дали ему три года тюрьмы. Его жена тоже выехала в Китай, я с ней очень хорошо обращалась и проповедовала ей Евангелие, но она была шпи­онкой. И такая семья - не исключение. Есть много случаев до­несения жёнами на своих мужей в Бюро безопасности.

В приведённой выше истории о «господине Ли» мы писали, как он верно провозил христианские материалы в Северную Корею, и Господь использовал его могущественно. К сожале­нию, работающим по обе стороны границы шпионам удалось вычислить его маршрут. Южнокорейским миссионерам повстречалась одна шпионка, выдающая себя за беженку в поис­ках еды. А через этот контакт ей удалось связаться с американским миссионером. Американский миссионер, убеждённый, что эта шпионка стала истинно верующей, открыл ей мно­гие вещи, происходившие на китайской стороне границы. Эта шпионка собирала информацию о маршрутах проникновения в страну Библий через Китай, а также о путях, используемых северными корейцами для бегства из страны. Брат Ли стал од­ним из первых жертв её деятельности.

В Ли стреляли северокорейские пограничники при переходе границы из Северной Кореи в Китай. В ехавшего с ним челове­ка тоже стреляли. Их ранили, ни одно из ранений не было смер­тельным. Им удалось всё-таки добраться до китайской сторо­ны реки и позвонить знакомому контактному лицу, сообщить о том, что произошло. Они умоляли о помощи. Кто-то подсказал северным корейцам, где и когда Ли будет пересекать границу.

После этого звонка на месте сразу же показалась китайская полиция. Оба мужчины, раненные в ногу, не могли бежать, и были схвачены. Также были конфискованы их мобильные те­лефоны.

Выехавший на помощь им христианин, по благодати Божьей, прибыл позже полиции, таким образом, избежав аре­ста. Полиция не знала, кто был их контактом в Китае, и начала разыскивать. Они арестовали брата этого контактного лица и взяли у него информацию о нескольких миссионерах, но толь­ко после длительного периода интенсивных пыток. Полиция начала появляться в домах у миссионеров на следующий же вечер. У двух южнокорейских миссионеров отобрали визы и выслали их из страны. Американского миссионера предупре­дили, и он бежал из страны, пока всё не улеглось, а позже при­ехал через другой пункт въезда в Китай.

На этом китайце была ответственность за перевозку сотен Библий в Северную Корею, забота о сотнях северокорейских детях-беженцах и за обеспечение христиан в Северной Корее продуктами. Его пришлось ночью тайно увезти из того места. Целое служение этого труженика, пережившего и китайскую, и северокорейскую тюрьму за проповедь Евангелия, было отня­то у него из-за глупости всего лишь одного иностранца. Только благодаря одному его другу, имевшему большие связи с государственными лицами в том регионе, где держали этих двух задержанных северокорейцев, одного из них удалось вызво­лить на свободу. Этого брата китайские оперативники отвез­ли на границу с соседним азиатским государством и отправи­ли его. Оказавшись там со своим огнестрельным ранением, он получил медицинскую помощь, выздоровел, и в конечном ито­ге был отвезён в Южную Корею, где получил свободу. Брату Ли не так повезло.

Последнее, что мы слышали о брате Ли, это то, что его пе­ревели в северокорейскую тюрьму. С тех пор человек, пытав­шийся добиться его освобождения, пропал. Его не видели с ок­тября 2010 года. Цена ученичества часто бывает очень высока, и мы благодарны Господу за таких людей, как брат Ли и дру­гих миссионеров из движения «Назад к Иерусалиму», готовых платить эту цену.

Коммунистические режимы и правительства предприни­мали всевозможные меры, пытаясь заставить людей «хорошо себя вести». Несмотря на то, что в Северной Корее кража или убийство чужого животного наказуемо смертной казнью, во­ровство там всё ещё распространено.

Одна семья осознала, что решение - в Иисусе Христе.

Их дочь сбежала в Китай, встретилась со мной и уверовала в Иисуса. Я сказал ей, что, когда она вернётся, ей нужно благовествовать родителям, и я к ним приду. Конечно, родители не уверовали. Воровство там - это повседневная жизнь людей, поэтому я сказал им никогда больше не воровать. «Дитя Бога никогда не ворует, но Бог обеспечивает его. Бог, действующий в Китае, в Южной Корее и в Библии - тот же Бог, который дей­ствует и в этой земле, в этом доме и в тебе. Проблема в том, веришь ли ты этому или нет». Я призвал родителей к молитве и сказал: «Молитесь и будьте готовы, что даже если придётся умереть с голоду, вы умрёте пред Богом. Дитя Бога - не вор». Затем я отправился назад в Китай.

Через какое-то время я вернулся в эту местность. Мать той дочери бросилась мне на шею и зарыдала со словами: «Мы два дня ничего не ели, но ничего не украли, ни разу. Мы моли­лись: «Бог, пожалуйста, не дай нам украсть и не дай нам умереть. Помоги нам!», - и тогда вы приехали с этим полным гру­зовиком».

Я увидел, что если северокорейцы принимают Евангелие,

они живут по Библии.

Один миссионер вспоминает другой случай, когда заболе­ли свиньи одной северокорейской женщины. Она позвонила миссионеру, плача, что свиньи так больны, что вот-вот умрут. Миссионер помолился по телефону и сказал ей возложить руки на каждую свинью и помолиться за них. Все свиньи выжили.

Следующий рассказ даёт хорошую картину того, что изо дня в день делает средний северный кореец для того, чтобы выжить. Женщины варят самогон из отходов соевых бобов. Оставшиеся от этого процесса отходы в свою очередь отдаются свиньям, а самогонку продают, чтобы на эти деньги купить ку­курузу. Продав одну горсть кукурузы, можно купить лапши из молотых кукурузных кочерыжек на три приёма пищи. Вот та­кой домашней коммерцией занимаются женщины в Северной Корее.

Все без исключения мужчины обязаны трудиться на таких работах, как угольные шахты или колхозы, не получая зарпла­ту. Таким образом, именно женщины кормят семью.

Всем известно, что многие южнокорейские христиане мо­лятся за то, чтобы Северная Корея открылась, освободилась, но думал ли кто, что северные корейцы могут молиться не только за своих южных братьев и сестёр, но и за весь мир?

У тех, кто в той земле верит в Иисуса, есть вера не осквернённая, а чистая и простая. Верующие в Иисуса в Северной Корее молятся за южных корейцев. Я всегда говорил, когда привозил им припасы: «Верующие со всего мира прислали вам это. *Я* только доставил их. Это - не мои вещи, но всё это при­слал Бог. Поэтому вы должны молиться за этих людей! Когда вы будете есть или пользоваться этими вещами, вы должны молиться!»

**ВЫЗОВ ИДЕЯМ ЧУЧХЕ**

**15 июня 2009** года Ли Хён Ок, тридцатитрёхлетнюю мать троих детей, казнили за раздачу Библий в Северной Корее. Трое детей были лишены матери только потому, что она раз­давала книги! Даже, если ты не христианин, и смотришь на Библию, как на книгу невежества, стоит ли она того, чтобы отнять у человека жизнь? Правительство Северной Кореи не удовлетворилось тем, что прервало жизнь этой бедной матери. Они отправили в концлагерь всё семейство Ли, включая детей.

Когда подтвердилось, что Ли христианин, он был казнён в северо-западном городе Рёнчон, вблизи китайской границы. Даже самые консервативные подсчёты говорят, что в Северной Корее насчитывается более тридцати тысяч христиан, но со- гласно статистике правительства США, в одной только тюрь­ме № 15 среди заключённых их насчитывается более шести тысяч. Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, христиан в этих лагерях пытают намного больше, чем любых других заключённых. Христиане - одна из самых преследуе­мых групп людей во всём мире. Они подвергаются гонениям в Китае, Индии, Иране, Саудовской Аравии, и это только не­сколько стран из этого списка.

Чем же так сильно отличается Северная Корея, если гоне­ния на христиан настолько глобальны?

Северная Корея на протяжении многих лет оценивается, как страна с самым большим угнетением христиан, и во многом она стоит обособленно, представляя собой собственную уни­кальную лигу. В Северной Корее христиан не просто убивают, их отправляют в лагеря смертников «гулаги», их давят катками для асфальта, подвергают насилию инородными предметами, заставляют смотреть на казнь своих близких, насильно застав­ляют абортировать своих детей, их расстреливают.

Сам Ким Ир Сен однажды сказал: «Антиправительственное поведение и враги государства должны быть уничтожены до третьего поколения». Этот смертоносный принцип строго при-

меняется к тем, кого считают угрозой государству, особенно к христианам. Для того чтобы поистине понять то безумие, ко­торое определяет Северную Корею и её руководство, и чтобы увидеть глубинные корни источников её жестокого обращения с христианами, совершенно необходимо понять их националь­ную религию — чучхе.

И кто понимает её, считают пятой по величине мировой ре­лигией, у которой больше приверженцев, чем у иудаизма. Само слово «чучхе» обычно переводится как «самонадеянность». Чучхе представляет собой жуткое зеркальное отражение хри­стианства. В чучхе есть даже извращённая форма Троицы -Отец (Ким Ир Сен), Сын (Ким Чей Ир) и Дух Народа (пред­ставленный в виде факела).

В чучхе есть свои священные книги - речи и писания Ким Ир Сена, к которым относятся с благоговением и изучают, точ­но, как Библию в христианстве. Школьников заставляют зубрить большие отрывки из этих писаний и рассказывать их наизусть.

В чучхе есть свои собственные священники и духовенство, то есть политработники, закреплённые за школами и рабочи­ми местами, где они наставляют людей путям и идеям чучхе. Практикуют они также и исповеди. Северокорейцы проводят собрания «самокритики», где они докладывают о любом по­ступке на протяжении недели, который можно расценить как «грех» против правительства. Вместе со своими размышлениями о «писании» они записывают эти исповеди в красную те­традку, называемую «план жизни» (перевернутая версия мо­литвенного дневника). В чучхе также есть песни поклонения, основанные на старых христианских гимнах с измененным текстом.

У чучхе даже есть свой собственный календарь! С тех пор, как в 1997 году пришёл к власти Ким Чен н Ир**,** правительство Северной Кореи датировало свои документы, исходя из года рождения Ким Ир Сена (15 апреля 1912 года), Для северных корейцев 2011 год является годом «Чучхе 100».

Есть в чучхе и своя доля чудес. Когда семья голодает, они молятся Ким Ир Сену. Когда солдатам во время битвы нужна сила, они молятся Ким Ир Сену. Даже детей учат благодарно кланяться портретам Ким Ир Сена и его правящего сына при входе в класс или даже перед едой.

Чучхе учит, что Ким Ир Сен - вечный президент, и когда северные корейцы умирают, они воссоединяются с ним и бу­дут продолжать жить вечно в сердцах и умах народа. Для них вечная жизнь - это стать частью истории чучхе и внести свой вклад в великую революционную борьбу.

Если во время послеобеденного перерыва проехать по сель­ской местности Северной Кореи, обычно можно увидеть соби­рающихся в поле крестьян или рабочих, сходящихся в импро­визированные классные комнаты. Там они занимаются тем, что сами называют просто «учёбой». Назначенный человек («свя­щенник» чучхе) достаёт книгу и начинает читать из писаний Ким Ир Сена. Прочитав небольшой отрывок, он останавлива­ется и рассуждает о смысле прочитанного, объясняя его другим. Совсем, как в обычной проповеди, читается текст, даёт­ся его толкование, затем следуют подходящие слова увещева­ния. Собрание заканчивается пением хвалебных песен Ким Ир Сену. Великий лидер, несомненно, многому научился из своего христианского воспитания. Но, к сожалению, применил он это для хвалы самому себе!

Чучхе часто рассматривают, как социально-политическую идеологию. Но на самом деле это намного больше, чем про­сто идеология. Она проникает во все области жизни общества Северной Кореи. Чучхе требует, чтобы северные корейцы еже­дневно кланялись двум или трём портретам, которые долж­ны висеть на самой лучшей стене в каждом доме. Основные два портрета - это портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Зачастую используется также портрет Ким Чен Сук (матери Ким Чен Ира), Позволить этим портретам запылиться или на­нести им какой-то вред карается смертной казнью.

В фольклоре рассказывается и пересказывается, как о са­мых доблестных подвигах, о храбрых северных корейцах, вбегающих в горящие дома, чтобы спасти портрет «Кимов». Оставляет очень мало сомнений, что детские впечатления Ким Ир Сена, воспитанного в христианской семье, имеют отноше­ние к формированию идей чучхе. Должно быть, в его разуме сильно отложилось впечатление от органной музыки хвалы и поклонения на церковных богослужениях. Очевидно, что Ким пользовался теми же методами, что и христиане для поклоне­ния Богу, но обратил их к собственной выгоде. Когда смотришь на собрание верующих, поклоняющихся своему Господу и Спасителю, вспоминаешь, как сатана хотел, чтобы остальные ангелы поклонялись ему.

Хотя Ким везде проповедовал атеизм, провозглашая сло­ва из марксизма-ленинизма, он признавал силу христианства и хотел направить её к самому себе. На самом деле член его кабинета, Хуан Дзян Ёп, был первым, кто развил идеологию-чучхе за пределы её первоначальной концепции. Хуан, часто называемый архитектором идей чучхе, в 1997\_году сбежал в Южную Корею, и есть сведения, что он покаялся в своих грехах и стал любимым спикером в южно-корейских церквах, он умер в 2010 году.

Он утверждал, что чучхе первоначально было создано для людей, следуя той гуманистической доктрине, что «человек - хозяин всего, и решает всё сам». Но затем это учение «увели» в сторону поклонения режиму.

Чучхе стало подделкой на христианство, но в нем нет силы истинной веры. И как раз потому, что у него нет этой силы, государство Северной Кореи смертельно боится христианства. Правительство Северной Кореи, возразили бы против мысли, что чучхе является религией. Они бы спорили, что это учение независимости, свободное от цепей капитализма, Идеи чучхе были впервые представлены в 1955 году, чтобы отдалить на род Северной Кореи от контроля Советского Союза. Со временем идеология чучхе развивалась, перенимая некоторые идеи и учения из марксизма, ленинизма, Мао, и христианства. В 1972 году чучхе официально заменило марксизм-ленинизм в конституции Северной Кореи. Чучхе приписывает божественные силы единому автору, редактору и антрепренеру чучхе.

Согласно чучхе, нет иного бога, кроме Ким Ир Сена. И хотя он мёртв с 1994 года, он всё ещё является "вечным президентом", что означает, что Северная Корея - единственная страна в мире, которой правит мертвый лидер.

Чучхе учит о полной независимости и превосходстве ко­рейского народа, но ничто не может быть так далеко от исти­ны, как это утверждение. Сама эта идеология поставила на­род Северной Кореи ниже других, и он даже стал объектом на­смешек во всём мире. Большинство продуктов питания, по­требляемых в Северной Корее, поставляется её самыми нена­вистными врагами: Южной Кореей, Японией и даже «злобны­ми американскими собаками». Чучхе привело к экспорту од­ной основной культуры — опиума. Опиум является основным экспортным товаром Северной Кореи, и этот экспорт продол­жает расти. Это - не частное предприятие, а финансируемое государством. Более 98% заводов в Северной Корее сейчас не работают. В стране нехватка сырья, электричества, топлива и тканей, необходимых для производства. Потребительской базы просто нет. Санкции ООН возымели свои последствия. Режим отчаянно нуждается в деньгах, и продажа наркотиков помога­ют ему восполнить недостатки.

 Беженцы, живущие сейчас в Сеуле, рассказывают о том, как в раннем детстве работали на маковых полях. Они говорят, что мальчики работали по сорок минут, а девочки по тридцать. Если они находились там слишком долго, у малолетних работников начинала кружиться голова. Поставка наркотиков из Северной Кореи - просто идеальный вариант, поскольку люди не сме­ют подвергать сомнению правительство (так как оно считается благодетелем), и эту работу воспринимают как законное дело. Согласно военной разведке США в Сеуле, Северная Корея сто­ит на третьем месте в мире по производству опиума. По приблизительным данным годовой доход от торговли наркотиками там составляет от 100 до 500 миллионов долларов в год!

 Северокорейские наркотики, однако, печально знамениты *своим* низким качеством. Зачастую северокорейские судна зарабатывают на перевозке наркотиков из Мьянмара (бывшей Бирмы), где качество их намного выше. Мьянмар - ещё одна страна, контролируемая строгим режимом, в которой имеется спонсируемая государством торговля наркотиками.

 Наряду с противозаконной торговлей оружием, торговля

наркотиками Северной Кореей заставляет многие страны смотреть на её корабли с опасением.

Чучхе не только обеспечило страну независимой, самоподдерживаемой торговлей наркотиками, но также привело к тому, что нация стала одним из немногих мест в мире, где производ­ство поддельных денежных купюр США спонсируется госу­дарством. В июне 2009 года Конгресс США опубликовал документ о качестве и количестве выпускаемых в Северной Корее
фальшивых денег. Большая часть этих денег находит себе дорогу в приграничные области Китая.

Структура чучхе на самом деле может послужить мостом для потенциальных северокорейских христиан. В ней есть всё. Есть даже песни хвалы и поклонения. И всё, что требуется, это заменить имена Ким Ир Сена и Ким Чен Ира именами Бога и Иисуса. В то же время, это затрудняет для многих северокорейцев поклонение Богу в духе и истине. Довольно часто северо­корейские беженцы научаются всего лишь копировать песни и учения в церквах Южной Кореи, не имея на самом деле личных отношений с Господом - во многом в той же манере, в какой они поклонялись по модели чучхе у себя на родине. Современный режим осознаёт представляемую христиан­ством опасность для своей власти над умами людей, и он готов пойти на любые меры, чтобы искоренить и полностью раздавить веру в Бога. Правительство прилагает все усилия для того, чтобы не допу­стить контакта миссионеров с северными корейцами, и наобо­рот. Они применяют все известные человечеству способы кон­троля, чтобы не дать своим гражданам доступа к внешнему миру. Для человека извне северокорейская пропаганда звучит, по меньшей мере, нелепо, если не комично. Но если эта ин­формация - всё, что человек слышит изо дня в день всю свою жизнь, у него нет возможности узнать что-то другое. Власти пойдут на всё, чтобы удержать такое положение вещей.

Основное средство, удерживающее массы от познания прав­ды о внешнем мире, это просто страх. Корейская война 1950-1953 гг. для северных корейцев ещё так и не закончилась. Их непрерывно программируют, чтобы они верили, что большая часть мира, а в особенности Америка, озадачены целью - ок­купировать и поработить их, точно так же, как, по их предани­ям, они поработили Южную Корею.

Вот образец используемой в Северной Корее пропаганды, которую можно найти в блоге «Девочка Чучхе» (ошибки со­хранены из оригинала блога): «Я ненавижу США, потому что США приезжают в Корею и бросают младенцев внутрь колод­цев для личной выгоды Буш. Я сказала своему брату, что, ког­да я выйду замуж за хорошего социалистического товарища, я хочу много детей из любви к Дорогому Вождю, потому что я люблю Дорогого Вождя больше всего на свете. Мой брат, кото­рый очень умён, похвалил меня, обняв, но предупредил, что в США люди так бедны, что не могут иметь своих собственных детей, и они всё время топят всех новорожденных младенцев. Я спросила своего брата, который знает всё, что бывать, когда люди всё же хотят не топить своего младенца, и он открыл мне, что Буш тогда посылает к ним шпиона ЦРУ украсть младенца и поместить его на большой белый американский корабль, что­бы отвезти и продать его евреям в Палестинской стране. Я не­навижу Буша.

Поэтому мой брат говорит, что США - это страна без люб­ви, без заботы, в отличие от КНДР, где все товарищи живут для любви к Дорогому Вождю, который есть отец всех корейцев. Тогда я спросила, как США сохраняют своё население, если всех младенцев топят или продаются Бушем евреям. Он ска­зал, что Буш посылать государственную разведку США внутрь страны Мексики, чтобы украсть всех младенцев там и сделать их США-ми, без международного знания, и поэтому их назы­вают незаконными иммигрантами, чтобы Буш мог их эксплу­атировать рабским трудом на своих секретных соляных копях на его ранчо в Техасе, и что Буш также крадёт корейских де­вочек, чтобы делать сексуальными рабами в Белом Доме. Это сильно пугает меня, и я не могу спать из-за страха перед кош­маром о Буше.

Я ненавижу Буша, который топит и ворует детей всего мира для своей личной выгоды и заставляет мне сниться кошмары.

Я держу у самого сердца портрет нашего Дорогого Вождя для утешения, и я очень люблю Дорогого Вождя».

Из блога «Девочка Чучхе» мы также узнаём о том, что Ким Ир Сену и Ким Чен Иру возносятся молитвы за больных. Вот что сказано в блоге «Девочка Чучхе» об приведённом выше изображении: «Буш угнетает бедных униженных людей мира ради своего собственного извращённого удовольствия». Мой брат показывал мне фотографию Буша, который поднимает ка­лек из инвалидной коляски и швыряет их на землю, чтобы сме­яться над ними, как маньяк, вместе с вампиром Чини.

Наш Дорогой Вождь никогда бы такого не сделал. Дорогой Вождь может сделать так, что калеки будут ходить, а слепые видеть. Дорогой Вождь всегда полон любящей заботы о людях.

Однажды наш Дорогой Вождь приехал в больницу для ин­валидов дать руководящий совет. Одна комната была полна людей, потерявших руку или ногу при несчастных случаях на стройплощадках, при строительстве великой процветающей державы. Дорогой Вождь распределял руки и ноги тем, кому были нужны руки и ноги, и когда Дорогой Вождь закончил рас­пределять руки и ноги, все люди, у кого не было рук и ног, больше не нуждались ни в одной руке или ноге! Буш не может этого делать, а Дорогой Вождь может».

Блог «Девочка Чучхе» выражает общепринятые верования, присущие большинству северных корейцев. Однажды я встре­тился с ребёнком северокорейского беженца, который ни разу не видел американца. В замешательстве она смотрела на него какое-то время, а потом со всей серьёзностью спросила своего отца: «А где же его хвост и рога»?

Несмотря на всё промывание мозгов, режим страны осоз­наёт, что эта фанатичная, основанная на заблуждении предан­ность чучхе не сможет продолжаться, если люди получат до­ступ к внешнему миру и узнают, насколько плохо они живут по сравнению со всеми остальными на нашей планете. И если страх перед внешним миром был недостаточным фактором, они постарались сделать всё, чтобы страх перед правитель­ством был таковым.

В январе 2003 года американский кабельный телеканал MSNBC поведал миру свидетельство охранника тюрьмы, от­ветственного за охрану заключённых, нарушивших принципы чучхе. Ан Мён Чоль проработал в четырёх различных тюрь­мах, и он рассказал репортёрам программы новостей MSNBC о том, что он видел и делал в этих лагерях. Его свидетельство даёт нам картину такой жестокости, которая сродни Холокосту 1940-х годов в Европе: «Они тренировали меня не относиться к заключённым, как к людям. Если кто-то против социализма, если кто-то попытается сбежать из тюрьмы, убей его. Если бу­дет запись о том, что охранник убил кого-то при попытке к бег­ству, ему даётся поощрение - посылают учиться в колледж. Из-за этого некоторые охранники убивают невинных людей. Побои и убийство — это повседневное дело.

С ними не обращаются, как с человеческими существами, но как с собаками или свиньями. Нет никаких инструкций, как их бить, но офицеры говорили нам бить, или убивать их (за­ключённых) без всякой ответственности.

В своём свидетельстве Ан продолжает описывать многие побои и убийства, которые он видел сам за время своей рабо­ты в лагерях. Вот одно из наименее «красочных» событий. Он видел, как старика забили до смерти металлическим прутом, а также людей, которых избивали так сильно, что видны были кости. Однажды двух умирающих с голоду девушек пинками сбросили в большую ёмкость на кухне и утопили в ней, когда они пытались схватить одну залежавшуюся в ней макаронину. Ан рассказывает, что буквально каждый клочок не обработан­ной под сельское хозяйство земли вблизи этой тюрьмы занят могилами. При лесоповале часто обнаруживали человеческие захоронения, а колхозники, когда начинали распахивать новые земли, часто находили в них трупы и кости. Всегда, когда уми­рал кто-нибудь из заключённых, охрана строго запрещала пла­кать или каким-то образом проявлять скорбь, говоря: «Умер контрреволюционер, так что нет причины плакать».

Помимо убийства любых людей без разбора, изнасилование заключённых — норма в этих лагерях. «Пищекомбинат произ­водил соевый соус, печенье и бобовую пасту. Женщинам, работавшим там, было от 20 до 30 лет. Женщины там - сексуаль­ные рабы офицеров охраны, их заставляют носить только бе­лые тонкие ночные сорочки, без нижнего белья. Им не дают белья. Там заставляют работать только красивых женщин.

Достаточно плохо то, что людей отправляют в эти лагеря лишь за то, что они подвергают сомнению правительство (или их только обвиняют в этом). Но истина в том, что большинство заключённых - никакие даже не «контрреволюционеры», как им приписывается, а совершенно невинные семьи. Согласно политике Ким Ир Сена, наказанию подвергаются все члены семьи заключённого преступника, до третьего поколения. Ан говорит: «Осуждённые заключены в тюрьму не по своей соб­ственной вине, но потому, что они - дальние родственники. Остальных членов семьи тоже сажают в тюрьму».

Есть две разные категории тюрем. Одна - для обработки умов заключённых в идеологию чучхе, а другая для рабства и смерти. Первый тип - для политзаключённых, которых ещё можно «реформировать». Большинство христиан, однако, счи­таются безнадёжными для «перевоспитания», и они попада­ют во второй тип лагерей. Ан работал в тюрьмах обоих видов.
В начале 1990-х годов он работал тюремным охранником, ког­да организация «Международная амнистия» публично осудила Пхеньянскую тюрьму Сонуори. Это привлекло много между­ народного внимания к ситуации и заставило Северную Корею принять меры.

Правительство Северной Кореи решило соединить несколь­ко тюрем вместе, чтобы не дать международной общественно­сти узнать, какие из лагерей созданы для «перевоспитания», а какие - лагеря смерти. Они быстро составили в одно целое лагеря «Кэчон № 14» и «Ханнам № 15»; также, как и лагеря «Хэрьонг № 22», «Хасунг № 16» и «Чонджин № 25». Были пе­ревезены все, какие можно, материалы и меблировка, а затем были уничтожены пустые здания, чтобы убрать все следы про­исходившего там истребления.

Трудом заключённых производится немалая часть сельско­хозяйственной продукции страны, равно, как и добыча угля, поэтому закрытие нескольких тюрем значительно повлияло на страны.

Вдобавок к остальным трудностям работы в этих тюрьмах, от охранников требовалось участие в сессиях «самокритики» в духе чучхе. Это действие очень похоже на католическую испо­ведь, где грехи исповедуются перед священником. Проводятся такие сессии примерно раз в неделю и длятся около часа, в за­висимости от того, что именно нужно исповедовать данному человеку. Этот час самоосуждения обычно начинается с чте­ния учений Ким Ир Сена. После завершения чтения собрав­шиеся проводят время, вспоминая о своих неправильных по­ступках за прошедшую неделю или о любых замеченных ими действиях, направленных против чучхе. Это - одно из самых главных средств контроля населения в их общественной си­стеме. Оно помогает держать всё открытым, так что, даже если структуры безопасности что-нибудь недоглядят, оно наверняка всплывёт либо во время исповеди самого нарушителя, либо бу­дет донесено на него через доносчика.

Это дополняет просто поразительный механизм контроля, существующий в Северной Корее.

По окончании исповеди они должны покаяться перед Великим Вождём.

Ещё Ан сказал: «Если я не буду говорить «Великий Вождь», то буду наказан. Так что я должен хорошо себя вести, иначе всех членов моей семьи посадят в тюрьму».

Поистине, чучхе - это трудно проницаемый барьер, но всё же сила Божья способна достигнуть людей внутри Северной Кореи, потому что бог чучхе мёртв, а Иисус живой! Христиане Северной Кореи быстро познают, что на многие молитвы Ким Ир Сен не в состоянии ответить, а те, на которые ему приписы­вают ответы, на самом деле были ложью. Он мёртв и был мёрт­вым уже много лет.

Какая же ирония заключена в самой мысли, что однажды, когда вернётся истинный Спаситель и Царь Царей, пред Ним преклонится всякое колено и каждый язык исповедает Его сво­им Господом - даже язык Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, посвя­тивших свою жизнь тому, чтобы украсть поклонение у Того, Кому оно принадлежит по праву!

**МУХИ В МАСТИ МИРОВАРНИКА**

**Содержимое** этой главы должно быть предварено следую­щим утверждением: у её авторов нет никакого желания каким-то образом очернить или обесславить кого-либо, поэтому име­на упомянутых в ней лиц не называются. Наша цель лишь в том, чтобы показать другую сторону картины, которая никогда не отражается в СМИ, когда иностранцы из заблуждения дела­ют глупые вещи, пытаясь помочь людям Северной Кореи.

В день Рождества 2010 года один американский политиче­ский активист незаконно перешёл границу в Северную Корею из Китая. Выкрикивая что-то на ходу северным корейцам, он нёс письмо с призывом к Ким Ир Сену отказаться от власти и освободить всех политических заключённых. Позже он заяв­лял, что действовал исходя из того, что Бог повелел ему сде­лать. Но его поступки и их результат можно толковать иначе. Каждый должен сам для себя расценивать эту ситуацию.

Этот человек НЕ БЫЛ миссионером, также он не прожи­вал в Китае, как утверждали многие газеты. И хотя он и совер­шил в прошлом несколько коротких поездок в китайский го­род Янцзы, фактически он проживал в Сеуле, в Южной Корее. После его безрассудного пересечения границы Северной Кореи были изгнаны из Китая несколько постоянно живущих там южнокорейских миссионеров. Хоть они никаким образом и не были связаны с этим активистом, они попали под подозре­ние из-за того внимания, которое он привлёк к этому региону.

Это *-* большая проблема по всему миру. Мотивированные христиане с великими намерениями и горячим желанием по­служить хотят повлиять на ситуацию. Они бросаются «в омут с головой», прямо в львиный ров, не учитывая ни языка, ни культуры и законов, ни положения проживающих на «поле» в этих регионах постоянных миссионеров. Зачастую они со­вершенно не задумываются о последствиях своих действий и о том, как они могут повлиять на других. В данной ситуации одно независимое действие политического активиста, заявившего, что он исполняет миссию от Бога, привело к тому, что внезапно оборвались служения нескольких долгосрочных мис­сионеров. Людям с Запада, особенно американцам, нужно по­нять, что речь идёт не только о них индивидуально, и они — не единственные, кто страдает в результате их действий. Из-за внимания, которое привлёк этот человек к данному регио­ну, несколько иностранцев также потеряли свои разрешения на въезд в Северную Корею. Эти иностранцы долгое время тру­дились, чтобы утвердиться в стране ради Божьего дела, и все­го за одну ночь потеряли свою заработанную многими усилия­ми платформу. И всё из-за глупости одного политического ак­тивиста.

Людям необходимо осознать, что когда китайские и северо­корейские начальники теряют своё лицо из-за какой-то ситу­ации, прежде всего, страдает местное население. Поскольку этот человек привлёк внимание СМИ к Китаю, местное руко­водство предприняло меры. Власти того региона, где он неза­конно перешёл границу в Северную Корею, начали охоту на северокорейских беженцев. Конечно же, местные китайские власти точно знали, где их искать. Ситуацию можно сравнить с торговлей наркотиками в некоторых крупных городах. Каждый день торговцы наркотиками продают их на улицах города, а полиция смотрит на всё сквозь пальцы. Они прекрасно зна­ют, кто торговцы и где они орудуют, но, по большому счёту, не очень-то много причиняют им огорчений. Даже когда дра­ки между бандитскими группировками приводят к нескольким смертельным случаям, это создаёт не много хлопот. Однако, если застрелят маленькую девочку из-за неудачной наркосдел­ки и эта история просочится в международные новости, тогда на власти города будет оказано огромное давление, и начнётся травля каждого наркодилера. Полиция будет точно знать, кого искать, куда идти, и в каком районе их найти.

В Китае власти считают северных корейцев незаконны­ми экономическими мигрантами, несмотря на то, что им при­надлежит по праву статус беженцев. Они не вызывают особых проблем. Полиция считает, что легче выслеживать только тех, кто становится слишком заметным. Однако, когда Пекин насторожился по поводу большого количества иностранцев и бе­женцев, проживающих в приграничной области, и что ино­странцы занимаются там незаконной деятельностью, поддер­живая северных корейцев, решение его было жёстким, и поли­ции пришлось с некоторых «содрать шкуру», чтобы доказать своё усердие центральным властям.

Помимо изгнания миссионеров, то, что всего ужаснее, из-за действий этого активиста забрали более ста северокорей­ских беженцев, скрывавшихся в Китае, и отправили их назад в Северную Корею, многих - на верную смерть. Более 50 се­верокорейских детей остались бездомными сиротами в Китае, так как их матерей поймали, бросили на землю, как тряпичных кукол, связали, и отправили в Северную Корею для наказания. Эти дети больше никогда не увидят своих матерей - и всё пото­му, что кому-то захотелось поиграть в герои. В отличие от это­го человека, которому довелось вернуться домой к обильному сочувствию и аплодисментам, те, кто написал эту книгу, оста­лись расчищать завалы после него. Это - то, что произошло на китайской стороне реки.

На северокорейской стороне правительство ужесточило меры предосторожности, сменив многих пограничников ра­ботниками органов Бюро безопасности. Для не знакомых с си­туацией эта перемена может показаться незначительной, но она поистине изменила многое.

В пограничных регионах Китая и Северной Кореи суще­ствовала система выживания. Многие северокорейцы заклю­чали сделки с пограничниками, чтобы те разрешали им неза­метно проникать в Китай в поисках еды для своей деревни. Пограничникам взамен давалась порция товаров: еды, одеж­ды, денег, которые северокорейцы теперь могли пронести на­зад через границу. Многие корейцы были шокированы, когда пришли к знакомым постам охраны, ожидая дать стандартную взятку за выход в Китай одному из своих закадычных друзей. Но вместо этого их приветствовали агенты из Бюро безопасно­сти - арестовывали и отправляли в концентрационные лагери. Многие деревенские жители в ту зиму умерли от голода, по­тому что их давно устоявшийся способ получения продовольствия из Китая был мгновенно перерезан.

Северная Корея - одна из самых закрытых к Евангелию стран в мире. Там нет НИКАКОЙ свободы вероисповедания. По этой-то причине тот активист и отправился в Северную Корею, по его словам. Он сказал, что не выйдет из неё, пока каждый христианин не получит свободу. Он не желал ника­кой помощи со стороны правительства США и отказывался от помощи кого-нибудь из бывших американских президен­тов. Нельзя недооценивать пытки и воздействие на разум, уже много лет практикуемые и совершенствуемые северокорейца-ми. Пытки, которым, несомненно, он подвергся, нельзя обсуж­дать легкомысленно. Большинство людей в его ситуации сказа­ли бы всё, что от них требовали, лишь бы остановить эту боль и удалить кошмар.

Без сомнения, этот человек обо всём этом знал, но никогда ещё не испытывал. Он вошёл в Северную Корею, трубя громо­гласно, с письмом, требующим свободы для северокорейцев. Он думал, что готов к любому наказанию, которое за этим по­следует, но очень скоро всё это изменилось. После того, как его схватили в Северной Корее, он покаялся и признал свою неправоту в официальном заявлении. В этом нет ничего нео­бычного, что кто-то ломается под давлением пыток. Но вопрос становится серьёзным, когда данный человек утверждает, что он представляет Господа Иисуса Христа, *и открыто лжёт для того, чтобы спасти себя.*

Вот основная часть его признания: «Я пересёк границу вви­ду своего неверного понимания КНДР, возникшего вследствие ложной пропаганды, сфабрикованной Западом для того, чтобы опорочить представление об этой стране. Запад непрестанно кормит массы такими документальными видеофильмами, как «Дети тайного государства», «Сеульский поезд», и другими, с историями о несуществующих «нарушениях прав человека» и «массовыми убийствами» в КНДР, о «невыносимых страдани­ях» её христиан и тому подобном.

Эта ложная пропаганда подтолкнула меня, христианина, разделить предвзятое мнение о КНДР...

...После перехода границы я думал, согласно американской ложной пропаганде о КНДР, что меня пристрелят солда­ты или бросят за решётку. Однако, как только я перешёл гра­ницу, я встретил такое отношение солдат к нарушителю, что сразу изменил своё мнение об этом. Не только военнослужа­щие, но все, кого я повстречал в КНДР, обходились со мной по-доброму, по-джентльменски, и защищали мои права. Я никогда не видел таких добрых и щедрых людей...

...В течение моего пребывания в КНДР я узнал ещё один шокирующий факт: там полностью гарантирована религиоз­ная свобода. Эта реальность отличается от того, что утвержда­ется Западом. Как посвященный христианин, я думал, что та­кие вещи, как молитва, немыслимы в КНДР из-за подавления религии. Однако, постепенно я пришёл к выводу, что ошибал­ся. Никто не относился к молитве, как к чему-то необычному, и никто не препятствовал ей. Мне ежедневно предоставляли необходимые для молитвы условия, по моему желанию. И, что ещё больше изумило меня, мне вернули мою Библию.

Один этот факт убедил меня, что в КНДР полностью гаран­тирована религиозная свобода.

Я ещё утвердился в этом, когда получил возможность по­сетить служение в церкви Бонсу в Пхеньяне. Там я поклонял­ся Богу. Там был помощник пастора (чондосаним), там был хор, они знали гимны, знали Слово Божье. Поэтому я был со­вершенно изумлён. И я всё плакал и плакал на христианском богослужении, потому что узнал, что есть церкви и христиа­не, такие, как Бонсу Кёхе (церковь), по всем городам и регио­нам КНДР. Они поклоняются, молятся и проповедуют слово из Библии и слово Христа. Я узнал, что люди в КНДР могут чи­тать и веровать во что хотят, что по всей КНДР есть полная ре­лигиозная свобода для всех людей.

То, что я услышал и увидел в КНДР, убедило меня, что я её неправильно понимал. Так что я серьёзно покаялся в том, что совершил зло, поддавшись на западную лживую пропаганду. Я бы не совершил такого преступления, если бы знал, что КНДР уважает все права всех людей, гарантирует им свободу, и они наслаждаются счастливой и стабильной жизнью.

Мне было неловко, я чувствовал шок, стыд. Здесь я в стране, где люди уважают права человека. И не только уважают права человека, они полюбили меня и явили мне более, чем просто права человека. Они проявили ко мне благородство. Я раскаиваюсь и прошу прощения у КНДР за то, что я совершен­но неправильно понимал реальность жизни КНДР, и за моё не­законное поведение. Если бы я знал реальность КНДР и то, что я узнал здесь, что мне было показано здесь, чему меня здесь научили, чему меня здесь проинформировали о КНДР все до­брые люди, я бы никогда не сделал то, что я совершил 25 дека­бря, и я раскаиваюсь и очень сожалею».

Конечно, после освобождения, этот человек изменил свой рассказ. Какое-то время он пребывал в молчании и был на­столько повреждён в рассудке, что даже совершил попытку самоубийства. Со временем он снова стал политическим де­ятелем, участвовал ещё во многих публичных выступлениях и опубликовал заявление, в котором утверждал, что, будучи в Северной Корее, подвергся сексуальному насилию.

Всего через месяц после его незаконного входа в Северную Корею, ещё один американец-подражатель попробовал про­никнуть туда. Этот поход остался практически незамеченным основными средствами массовой информации, но не китай­скими властями. И вновь были схвачены многие беженцы. В этой волне большинство из них были «временными беженца­ми», пробравшимися в Китай в поисках еды и медицинской по­мощи для своих детей. Вновь беженцы были пойманы, отосла­ны в Северную Корею и заключены в концлагеря. Вновь дети в Северной Корее остались бездомными и лишились родителей.

До обоих этих незаконных проникновений в Северную Корею был ещё один случай с двумя журналистками из теле­канала «Current TV». Беглое прочтение их книги может очень быстро запутать и привести в ужас от всей этой, кажущейся фальшивой истории.

В марте 2009 года этих журналисток предположительно «по­хитили» в Китае северокорейцы. И хотя это общеизвестный факт, что похищения людей в приграничной зоне случаются не­редко, с этими журналистками так НЕ БЫЛО. Они были арестованы после того, как незаконно проникли в Северную Корею, что могло бы произойти даже в любой свободной стране.

Эти две журналистки заявляли, что арестовали их «на гра­нице». Есть множество свидетелей, по словам которых доволь­но ясно, что они были арестованы после того, как незаконно проникли в Северную Корею. Подобная судьба ожидает лю­бого, кто незаконно проникнет на территорию Соединенных Штатов. Попробуйте незаконно пройти с видеокамерами и блокнотами через любую границу в мире - и увидите похожую реакцию, если не хуже. Их «официальная версия» была обна­родована многими агентствами новостей:

«Наш гид, китайский кореец, часто работавший с иностран­ными журналистами, привёл нас к берегу реки Тумен, чтобы провести документальные съёмки распространённого марш­рута работорговли и записать хронику, как проходят эти кон­трабандные операции. Не было никаких опознавательных зна­ков, отмечающих международную границу, никаких заборов, ни колючей проволоки. Но мы знали, что гид ведёт нас всё ближе к северокорейской стороне реки. Мы шли дальше, и он начал издавать глубокие, ухающие низкие звуки, что, как мы предположили, было его способом связи со знакомыми севе­рокорейскими пограничниками. Предыдущей ночью он позво­нил своим сообщникам в Северную Корею с чёрного мобиль­ника, который держал для этой цели, пытаясь устроить для нас интервью. Попытка оказалась безуспешной, но он уверил нас, что может показать нам нейтральную полосу вдоль реки, где контрабандисты дают взятки пограничникам за перемещение человеческого товара из одной страны в другую.

Когда мы отправились в путь, у нас не было никаких на­мерений покинуть территорию Китая. Но когда наш гид кив­ком предложил нам последовать за ним дальше середины реки, мы так и сделали. Со временем мы оказались на берегу реки с северокорейской стороны. Он указал нам на небольшую де­ревушку вдалеке, где, по его словам, в домах-укрытиях север­ные корейцы дожидались, пока их «контрабандой» переправят в Китай. Делалось это через чётко налаженную сеть, которая провела уже десятки тысяч людей через эту пористую границу.

Мы начали нервничать от того, где мы очутились, и быстро повернули назад к Китаю. Проходя реку по льду, на полдоро­ге мы услышали крики. Оглянувшись, мы увидели двух севе­рокорейских солдат, бегущих к нам с ружьями. Инстинктивно мы побежали.

Мы были уже точно на китайской стороне, когда солдаты за­держали нас. Продюсер Митч Косc с нашим гидом бежали бы­стрее, им удалось убежать от пограничников. А нам - нет. Мы изо всех сил пытались цепляться за кустарники, землю, всё, что могло удержать нас на китайской земле, но не нам было тя­гаться силами с решительными солдатами. Они насильно по­волокли нас по льду назад в Северную Корею. Нас повели под конвоем к ближайшей военной базе, где и заключили под стра­жу. В течение следующих 140 дней нас перевели в Пхеньян, изолировали друг от друга, снова и снова допрашивали и, в конце концов, судили и приговорили к 12 годам каторжных ра­бот» .

Те, кто знаком с этой местностью, могут увидеть в этой истории много противоречий. Не было опознавательных зна­ков, отмечающих международную границу, тем не менее, они знали, что гид ведёт их ближе к северокорейской стороне реки. Любой человек, умеющий пользоваться картой, знал бы, где пограничная территория, потому что там есть большая река. Эта река и есть граница. Они знали это, упомянув, что знают, что это река Тумен. Потом они сказали, что беспокоились о том, куда попали, и повернули назад к Китаю. Они совершенно осознавали, что незаконно входят в Северную Корею. Позже в своём рассказе они говорят, что находились в Китае в момент своего ареста. Именно эта часть истории кажется немного пу­танной, так как, если раньше они не знали, где граница (хотя знали реку Тумен), как же теперь они догадаись, что находятся на территории Китая?

А гид, который вёл их в Северную Корею, и от которого они отстали, убежал, а им не удалось? Может, они думали, что Северная Корея обращается с людьми, незаконно пересекаю­щими её границу, так же, как США с их незаконными перебеж­чиками? То есть, обеспечивает всем жизненно необходимым - водой, едой, талонами на питание, медицинской помощью, со­циальным пособием, и гражданством для всех детей, рождаю­щихся внутри её границ.

Этих журналисток показывали в «Шоу Опры Уинфри», они подписали контракт на большую книгу, и кажется, оказались в выигрыше от плохой ситуации. А тем временем, северные ко­рейцы умирают от голода, не имеют никакой религиозной сво­боды и проживают в стране, всё ещё стоящей на первом месте по нарушению прав человека. Что же принесли эти действия, кроме прибыли для журналисток? Это стоило нескольких со­тен тысяч долларов американских налогоплательщиков, чтобы вызволить их. Это стоило жизней северокорейских беженцев и сельских жителей, погибших при последовавших облавах. Стоило потери некоторых долгосрочных евангельских служе­ний и усугубило трудности для тех, кто на самом деле пытает­ся помочь северным корейцам.

Здесь стоят на счету жизни людей. Для того, чтобы помочь северным корейцам, нужны будут смелые люди, готовые про­тивостать тиранической диктатуре Ким Чен Ира. На карту по­ставлено многое, и когда тот политический деятель пересёк границу, многие миссионеры молились за него. Когда за этим последовало ещё одно, «подражательное» пересечение грани­цы, за него тоже молились многие люди. Когда журналисток доставили домой на самолёте с бывшим президентом США Клинтоном, многие семьи и христианские общины возрадо­вались, благодарили и прославляли Иисуса Христа. Однако, здесь заключена гораздо большая дилемма, и её нужно пра­вильно оценивать.

Сколько дней провели эти журналистки в приграничном с Северной Корее регионе до своего ареста? Сколько месяцев те активисты провели, лично достигая и служа людям Северной Кореи? На карту поставлены жизни людей, и целые семьи были разрушены в мгновение ока из-за действий, основанных на эмоциях или в поисках хорошего сюжета для СМИ. В то же время есть миссионеры, проработавшие в Северной Корее многие годы и разработавшие методы и пути, как помочь лю­дям Северной Кореи.

Сегодня есть миссионеры, обеспечивающие людей Северной Кореи рисом, одеялами, деньгами и, что важнее всего, Евангелием Иисуса Христа. Эти дороги трудны. Для того, чтобы иметь возможность всё это делать, нужны отно­шения. Их установить нелегко, а поддерживать ещё труднее. Миссионерская семья легко может потратить всю свою жизнь, пытаясь создать такую «дорогу жизни» для людей в Северной Корее, и в мгновение ока потерять всё благодаря действиям од­ной такой ревностной личности, - человека, никогда не жив­шего в этом регионе, и который никогда больше туда не вер­нётся.

Несправедливо будет выбрать этих нескольких человек и уничижать их за их поступки - подобные вещи происходили и раньше с Северной Кореей, и будут происходить вновь - но это самые свежие события, и люди на миссионерском поле ещё не оправились от их последствий. Есть люди и в Китае, и в Северной Корее, гнев которых ещё не утих. Произошла огром­ная неразбериха, и разгребать её остались те, кто на местах, кто и так уже завален работой. Без преувеличения, было раз­рушено много мостов, многих детей лишили матерей и, кто-то потерял жизнь.

Миссионеры готовы рисковать жизнью ради Евангелия Иисуса Христа - и часто делают это. Они готовы рисковать здоровьем и благосостоянием своей семьи, чтобы помочь тому народу, которому они призваны служить. Они согласны уме­реть на миссионерском поле, чтобы представлять имя Иисуса Христа. Но они не хотят рисковать всем ради неразумных дей­ствий других людей.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Северная Корея темна, и тяжёлый груз висит на шее её лю­дей, сохраняя их в узах. Трудно предсказать, когда придёт ко­нец её режиму и начало сметающей всё на своём пути вол­не пробуждения. Возможно, оба этих процесса уже начались. Трудно сказать точно, даже глядя в анналы истории, когда же начинается одно и заканчивается другое.

Невозможно понять, как иметь дело с нынешним лидером Северной Кореи. В попытке обрести гарантию мира и стабиль­ности на Корейском полуострове, международное сообщество сделало всё, чтобы удовлетворить требованиям Ким Чен Ира. Ожидали, что мир придет естественно, сам собой, но сейчас очень мало признаков того, что эта терпимость будет оправ­дана. Многие южные корейцы возлагали все свои надежды на «солнечную политику», начатую Ким Дэ Чжуном, обещав­шую, что понимание, компромисс, терпение и диалог помогут свести эти две стороны. Они ошиблись. «Солнечная политика» потерпела полный провал. В результате её Северная Корея не стала более открытой. И, похоже, эта политика только дала её режиму столь нужное время для проведения операций, необ­ходимых для развития средств массового уничтожения, и по­зволила послать ещё больше шпионов в Южную Корею, чтобы глубже внедриться в её общество.

Международное сообщество использовало большие сум­мы денег и гуманитарной помощи в попытках завлечь режим Северной Кореи к разумному диалогу. К сожалению, эти круп­ные пожертвования были сделаны с очень ограниченным кон­тролем над распределением гуманитарной помощи или денеж­ных средств (или вовсе без него). В конце концов, правящий режим, лишая этой помощи умирающих с голоду женщин и детей, направлял её военным. Северная Корея не использова­ла собственные денежные средства для помощи своим людям, а вместо этого употребляла их на выполнение тайных военных операций, нацеленных на то, чтобы стать ядерной державой.

Большая часть мира теперь начинает осознавать, что Северная Корея, возможно, никогда и не будет способна от­крыться. Сорвалась практически каждая программа, направленная на то, чтобы подтолкнуть Северную Корею к рефор­мам. Сейчас большинство руководителей государств по всему миру склоняются к более жёсткому отклику на непредсказуе­мые «вспышки» со стороны Пхеньяна.

Весь мир наблюдал в нетерпеливом ожидании, как китай­цы «обхаживали» Ким Чен Ира. Роль Китая заключалась в том, чтобы способствовать Северной Корее в открытии специаль­ных экономических зон. Это было бы чрезвычайно выгодно китайцам, так как позволило бы делать прямые иностранные инвестиции в Северную Корею. Туры Гуанчжоу и Шанхая ре­кламировались в СМИ с ликованием и большими ожиданиями. Цитировались даже высказывания китайских официальных лиц о том, что «Дорогой Вождь» после посещения шанхайско­го завода, построенного в партнёрстве с фирмой «Дженерал Моторс», сказал: «Я тоже такой хочу».

Китаю также было тайно сделано много выгодных неофи­циальных предложений, добиваясь, чтобы он использовал своё влияние на Северную Корею для принесения большей про­зрачности в это государство-отшельник. Усилия Китая обычно приносят моментальные победы, но ничто из этого не выдер­живает проверку временем.

После одного тура в Китай северокорейский режим пред­положительно признал нужду в экономических изменениях. Правительственная газета «Ротонг Синмун» («Рабочая газе­та») сделала очень расплывчатый призыв к экономическим ре­формам, улучшению технологий и расширению производства, но ничего значительного из этого не вышло.

В Пхеньяне на одном широко известном плакате с изобра­жением матери с ребёнком перед универмагом, провозглашает­ся: «Мы стоим на пороге перемен». Сейчас у людей есть боль­ше оснований верить этому, чем раньше, так как режим обе­щал всеобщее процветание к 2012 году - к 100-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.

Мировые разведслужбы передают эти хорошие вести, агент­ства новостей в международном сообществе подхватывают их и исполняются надеждой, а лидеры государств в свободном мире делают глубокий вдох, думая, что удалось «купить» ещё одно мгновение мира во всем мире.

Однако всё это очень далеко от реальности. Северная Корея сегодня закрыта так же, как и была всегда. В 2009 году она ре­шила изменить свою валюту, и всех заставили обменять ста­рые купюры на новые. Причём каждой семье было позволено поменять сумму, равную не более 60 американским долларам. Семьи даже с самыми скромными сбережениями потеряли всё, что превышало эту маленькую сумму. Это была явная попыт­ка свести всё население страны к одинаковому уровню бедно­сти. Что сделало финансовое неравенство ещё более суровым.

Ситуация в Северной Корее не улучшится просто сама со­бой. Политики не имеют ни малейшего представления, как ис­править эту ситуацию. Они не знают, что делать с Ким Чен Иром. Они потерялись в поисках эффективной стратегии. Северная Корея - одна из беднейших стран мира с наимень­шим количеством ресурсов. Но её руководство, похоже, совер­шенно перехитрило каждого высокооплачиваемого консуль­танта в мире. Миллиарды долларов были потрачены на поиски способов ниспровергнуть этот режим, обрести военные раз­ведданные, или заставить режим открыться к разумному ди­алогу, но всё это ничего не дало. Слова проповедника из кни­ги «Екклесиаст» как нельзя более подходят к международным взаимодействиям с Северной Кореей: «Суета сует, - всё суе­та!» Это всё бесполезно, и каждое усилие, совершённое без Духа Святого, будет тщетным.

Единственный путь достичь северных корейцев или из­менить что-то в этой стране, - через пробуждение, ведомое Святым Духом, подобное китайскому пробуждению 1980-х го­дов. Единственный шанс Северной Кореи на улучшение, - это через эффективную проповедь Евангелия Иисуса Христа вну­три её границ.

Сегодня миссионеры проходят практическое обучение на границе с Кореей и отправляются туда, как только предостав­ляется возможность. Правительство Северной Кореи не может их остановить. Границы её становятся всё более уязвимыми под натиском ревностных миссионеров. Туда ездят люди. Туда ввозят проекторы и учебные материалы. Туда ввозят Библии.

Видео плееры и даже миниатюрные аудио-плееры со Словом Божьим проникают в эти укрепленные рубежи - с непобеди­мым посланием вечного Евангелия.

Стены вокруг Северной Кореи начинают рушиться из-за того, что постепенно поднимаются подпольные домашние церкви. Правительство поистине в страхе, оно остро осозна­ёт **свою** неспособность остановить это. Именно поэтому его правление так авторитарно, а наказания столь суровы. Враг знает, что дни его сочтены.

Свет Мира приводит туда носителей Истины, чтобы отпу­стить пленных узников на свободу, и никакой тьме не дано одо­леть Его.

Мы надеемся, что эта книга не только проинформирует вас о том, что происходит в этой стране сегодня, об истории, стоящей за современной ситуацией, но и мотивирует вас, дорогой чита­тель, встать в молитве за ваших братьев и сестёр в Северной Корее. А также вы можете стать партнёром китайской домаш­ней церкви, посылающей людей и снаряжение для достижения Евангелием Иисуса Христа людей Северной Кореи.