**029**

**Батылдылық.**

Александр Солженицын.

*«Олар қызғаныштан Исаны көре алмай, ашуланды. Ал Иса оларға қарап: Өз ел-жұрты мен үй ішінен өзге жерде пайғамбар қадірсіз болмас, деді».* ***(Матай 13:57)***

1974 жылы «Таймс» газеті Александр Солженицынды «әлемнің ең әйгілі жазушы» деп атады. Осыған дейін төрт жыл бұрын ол Нобель сыйлығын алған болатын. 1976 жылы Солженицынге Швецариядан Америка Құрама Штатына көшіп баруға рұқсат етті; сөйтіп АҚШ өзінің батырын қабылдады, өйткені ол коммунисттік жүйені олардың тіке айтатын әдеттерін әшкерелеген еді.

Александр Солженицын әкесі қайтыс болғаннан соң, алты айдан кейін Кавказдың солтүстігінде дүниеге келді, әкесі аңшылыққа шығамын деп, бақытсыз жағдайдың салдарынан қайтыс болды. 1951 жылы университетті бітіргеннен кейін ол әскерге кетіп, сол жерде капитан шеніне дейін қызмет етті. Бірақта өміріндегі үлкен қателіктің мазмұнының нәтижесінде, оның өмірі күрт өзгерді. КГБ-ның қолына оның хаты түскен, хатта Сталинді «мұртты тип» деп атаған. Бұл оның соңы болды. Осы байқамай жазған сөзі оған сегіз жыл түрмеге отыруға итермеледі.

Осы жылдар ішінде Солженицыннің өмірі өзгерді, ол рухани да, интеллектуалды да қайта туылғандай болды. Түрмеде ол нағыз сатқындықты, сонымен бірге «батылдықты, тұтқындағы достардың арасындағы қарым-қатнасты» көрді, басқа жағынан «қорқуды білмейтін, барын жоғалтқан адамдарды да» өз көзімен көрді.

Жүйемен күресемін деп жүріп, бірде Солженицын не жоғалтқанын айтып берді, қалай достарынан айырылғаны, сосын қоғамдағы орнын, өзінің кітаптары мен қолжазбаларын, әйелі мен отбасынан, ақыры соңында жеке бостандығынан айырылғанын айтты. Алайда оның айтуынша, ол сол кезде мықты болғаны соншалықты, тіпті сондай жағдайда болса да, оның бар байлығы өзімен бірге болып, оны ешкім одан тартып ала алмайтынын айтты.

Сол орынды ол «еркін рухтың көктегі патшалығы» деп атады және тіпті сол жерде берген тамағын да «қарның аш болып тұрса да, сенімі әбден ада болып тұрған адамды, еркін адамға айналадырады», деді.

1978 жылы Солженицын АҚШ-қа келгеннен соң, оны Гарвард университетінде сөз сөйлеуге шақырды. Бұл шақыру, бір уақытта салтанатты, әрі айыптау секілді болды, өйткені осы еркін әлемге және заманауи пайғамбар арасында қойылған тарихи сүйіспеншіліктің аяғы секілді еді. Демократияны айта отырып, ол осы кездесуде өзгермейтін құндылықтарды, материализмді және Батыстың рухын әшкереледі.

Сол сақалды Еремияда «жауапсыз, құлдыраған еркіндік» жайлы әшкерелеген еді, себебі «рухани құлдыраудан, адамзатты қорғай алмайтын, қанағат бере алмайтын, мысалы үшін бәріне мүмкіндік беру, бұл жас адамдарды моралдық зорлауға алып келеді, оларға ұсынатын фильмдері, бұлар порнографиялық бағытта және қылмысқа шақыратын тағы басқа сол сияқтылар».

Сол уақыттары қай жерде айтсаңызда, қалай айтсаңызда шындық туралы айту сәнді болатын. 1991 жылы коммунистік жүйе құлады, Солженицын енді өзінің отаны Ресейге қайта аламын деп ойлады, бірақ қысқа бал айынан кейін, жаңа ресейлік биліктен сол бұрынғы «біз сіздермен не істеуімізді білмейміз» дегенін естіді, яғни Батыспен бетпе-бет келген еді.

Александр Солженицын ашулы адамға ұқсаған емес, тек қана осы әлемге өзінің келіспеушілік пікірін айта алды. Ол ешкімге тәуелді болған жоқ. Оның терең айтқан сыны, сол замандағы қоғамға рухани жағдайдың мәз еместігін жеткізді. Оның айтқаны, «жақсылық пен жамандық мемлекет арқылы емес, немесе партия арқылы емес, ал тіке адамның жүрегі арқылы бөліп тұр», деді. Оның пайымдауынша адамның табиғаты, геологиялық жер бетіне қарағанда, тезірек өзгермейді, деді.

Әрине, Солженицынның сөйлеу өнері Шығыстың немесе Батыстың бағытын өзгерте алмады, алайда ешбір күмансыз, әсер еткені рас, бұл Жақия шомылдырушының уағызы секілді, мүмкін сол ұрпақ Мәсіхке келмеген шығар, бірақта шынымен біразы Құдайға бет бұрды. Өз пікірі арқылы әлемді өзгертікісі келген, сенімді пікір айтқан адам үшін алғыс айтқымыз келеді, қай жерде тұрса да, ол тіпті Гулагта немесе Гарвардтың аудиториясында тұрсын, айта алды. Иса былай деген; «...Өз ел-жұрты мен үй ішінен өзге жерде пайғамбар қадірсіз болмас, деді». (Матай 13:57). Алайда Солженицынге қойылған көре-алмаушылық пен ұлы шындықтың өлшем мөлшері ең жоғарғы жетістікке жетті, ол Иеміздің алдында адал пайғамбар секілді қалды.