## Н. Н. ЗапольСкая

## Книжная справа XVII века: проблема культурноязыкового реплицирования

1. Книжная справа являла собой контролируемый духовной властью процесс исправления богослужебных и библейских книг, имевший целью достижение правильности или понятности славянских конфессиональных текстов и языка. В зависимости от доминирующей духовной установки реализовалось разное понимание правильности, так как правильность могла быть мотивирована либо концепцией духовного универсализма, выражавшейся в ориентации на «чужие» образцы, либо концепцией духовного изоляционизма, требовавшей ориентации на собственную традицию. Контакты культурно-языковых пространств Slavia Orthodoxa и Slavia Latina, демонстрировавших разные концепции духовности, порождали процесс культурно-языкового реплицирования, зафиксированный книжной справой XVII в.
2. Юго-западная Русь, входившая сначала в государственное пространство Be ликого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, представляла собой своеобразное «духовное пограничье», в котором реализовались традиции православия и католицизма, а также инновации протестантизма. Одним из проявлений сложной конфессионально-политической ситуации стало заключение Брестской унии (1596 г.), что, с точки зрения защитников православия, явилось официальной фиксацией нарушения «чистоты веры». Стоявшие перед ревнителями православия задачи защиты «чистоты» веры, духовного просвещения и готовности к полемике определили необходимость издания библейских и богослужебных книг. Максимально актуализированная в поликонфессиональных условиях книжная справа демонстрировала сохранение традиций православного духовного универсализма, проявлявшегося в следовании библейских и богослужебных книг греческим образцам как на уровне текста, так и на уровне языка. Систематическая книжная справа в ЮгоЗападной Руси началась трудами князя Константина Острожского и его сподвижников - будущего константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, ректора Острожской коллегии Герасима Смотрицкого, типографа и справщика Ивана Федорова, которые издали полную славянскую Библию (1580-1581 гг.). В основу Острожской Библии был положен список Геннадиевской Библии ( 1499 г.), который исправлялся по греческим изданиям, вероятно по Альдинской Библии 1518 года (АЛЕксеЕв 1999: 211-212). Справе подвергались прежде всего книги, переведенные у Геннадия с латыни: эти книги были либо вновь переведены с греческого языка (1,2 Паралипоменон, 1, 2 Маккавейские, Премудрости Соломона, главы 1-25, 4651 Иеремии), либо отредактированы по греческому источнику (1,2 Ездры, Неемии), либо оставлены в переводе с латыни (Товит, Иудифь, 3 Ездры). Поскольку при подготовке Острожской Библии не была проведена последовательная правка, к тому же не было критического отношения к источникам, епископ львовский Гедеон Балабан замыслил издать исправленную Библию, для чего обратился с просьбой к александрийскому патриарху Мелетию Пигасу прислать греческую Библию, которая «чнста $\overline{\mathcal{W}}$ вл $\boldsymbol{\gamma}_{\text {довъ». Однако результатом издательской деятельности }}$ стрятинской типографии явились лишь авторитетные богослужебные книги: так, Служебник 1604 г. и Требник 1606 г. содержали предисловия, в которых указывалось, что книги «прильжно нзсл'ддованы и исправлєны по дрєвннмъ зводамъ

н грєчєскимт посл'вдованідмъ» (Титов 1916: 58). Впоследствии стрятинская типография стала основой типографии Киево-Печерской Лавры, в которой был издан основной корпус богослужебных книг, ориентированных на греческие новопечатные издания, о чем свидетельствуют предисловия к этим книгам: так, Постную Триодь 1627 г. сверил с «съ грєчєскнмъ зводомъ» Памва Берында, Служебник 1629 г. был исправлен Тарасием Земкой «W єллннскаго зводУ нстнннаго», Цветная Триодь 1631 г. также была сверена Тарасием Земкой по греческим источникам, потому что «Поємъ, гкоже грєцн оүпотрєвллют"ъ», Требник 1646 г. исправил Петр Могила по греческим евхологиям (Титов 1916). Защищая цсл. язык как знак православной веры, книжники при проведении языковой справы руководствовались идеей формально-семантического подобия цсл. языка греческому: «в’ подовнын сПадки склоненін н съчнненіА падаючн» (ТИтов 1916: 126). При этом опыт синтетической кодификации цсл. языка, явленный в процессе книжной справы, мог соотноситься с опытом аналитической кодификации цсл. языка, представленным прежде всего в грамматике Мелетия Смотрицкого (1619 г.), кодифицировавшей цсл. язык как язык, формально и семантически соотнесенный с греческим языком и тем самым противопоставленный «простой мове».
3. Московская Русь XVI-XVII вв. являлась значимым центром культурно-языкового пространства Slavia Orthodoxa, сохранившим «чистоту» веры и устойчивое бытование цсл. языка. Ученая деятельность по исправлению церковных книг, основанная на соединении богословского ведения и грамматического знания, стала привычной для Московской Руси с XVI века в результате книжной справы, проведенной Максимом Греком. Официальный статус книжной справы в Московской Руси определило постановление Стоглавого собора 1551 г., которое вменяло в обязанность собраниям духовенства наблюдение за правильностью церковных книг (СТоГЛАВ 1863: 95-96). Усилившийся в связи с развитием книгопечатания институт книжной справы предполагал установление целей и принципов исправления, тщательный выбор источников и сферы исправлений, посредством чего и реализовалось понимание правильности текста и языка. B XVII в. в Московской Руси книжная справа представляла собой последовательное движение от воспроизведения «своей» славянской традиции до буквального следования греческим образцам, что было обусловлено движением от концепции духовного изоляционизма к концепции духовного универсализма.

Так, на первом этапе книжной справы, начавшемся после Смутного времени при активной поддержке патриарха Филарета (1619-1634 гг.) и продолжавшемся при патриархе Иосафе I (1634-1640 гг.), внимание книжников было сосредоточено на богослужебных текстах, поскольку требовалось «в единогласие потребы и чины церковного священноначалия» привести (НиколАевский 1890-1891: 450). При этом понимание правильности текста и языка богослужебных книг было мотивировано концепцией духовного изоляционизма и связывалось со своей славянской традицией как сохранившей исконную «чистоту» греческой традиции. Соответственно, в качестве правильных источников рассматривались только древнерусские рукописи, которые противопоставлялись новым греческим изданиям и исправленным по ним юго-западнорусским изданиям. По указуцаря и патриарха 1620 г. требова-
 ХаратенныХъ КНнгъ вожествєнныХЪ пнсанін стнХословіА исправлатн, гаже нєнс-
 (НиколАЕвский 1890-1891: 450). Ориентация на новопечатные греческие источники, отражавшие иную, чем в Москве, церковную практику, была и идеологически неприемлема для московских книжников, поскольку принятие Флорентийской

унии привело к «искажению» греческого благочиния и к тому, что греки «нын'в
 вظры въ перєводы Грєчєскаго пазыка ... намъ такихъ новыхъъ переводовъ Гречєскаго газыка нє надовно...» (НИкОЛАЕВСКИЙ 1890-1891: 449). Соответственно, неприемлемы были и юго-западнорусские богослужебные тексты, соотнесенные с новопечатными греческими книгами, недоверие усиливалось и тем, что киевская митрополия допустила принятие Брестской унии, что еще более «исказило» благочиние. Отношение к юго-западнорусским богослужебным книгам в Московской Руси нашло отражение в указе 1627 года о «царском наказании» и «патриаршем проклятии» для тех, кто будет покупать «литовские» книги (КАРТАшев 1991: 102). В соответствии с принятыми установками в Москве был издан весь цикл богослужебных текстов, при этом наиболее тщательному исправлению подверглись Требник 1624 г. и Служебник 1627 г. Проводя фрагментарную языковую правку, т. е. исправляя «описн въ точкахъъ н въ заплтыХъ, н въ накончєнілХ"ъ", московские книжники - Арсений Глухой, Антоний Крылов, Иван Наседка, Григорий Онисимов - подтверждали свою компетентность знакомством с книжными исправлениями Максима Грека и знанием грамматического трактата «О восьми частях речи», что позволяло им «осмь частен слова разумڤтн н къ снмъ прнстолщда, сирӘчь роды и чнсла, и времена н анца, Званіл же и залоги..." (НИКОЛАЕВСКИЙ 18901891: 442).

Начавшаяся в 40-х годах XVII в. реставрация концепции духовного универсализма определила новый этап книжной справы в Московской Руси, реализовавшийся при патриархе Иосифе (1642-1652 гг.). Осмысление Московского государства как центра истинной православной духовности актуализировало необходимость усиления контроля за «чистотой» веры и систематизации духовного образования. Полемические и просветительские задачи мотивировали необходимость издания в Московской Руси полной Библии как «первейшего источника всего богословия». Целью библейской справы должен был стать поиск «согласия» между славянской и греческой традициями, при этом посредником могла стать юго-западнорусская книжность, а участниками книжной справы - юго-западнорусские книжники. Так, в 1649 году царь Алексей Михайлович обратился к киевскому митрополиту Сильвестру Коссову с просьбой прислать ученых книжников, которые «вожествєннаго пнсаніл вєдущи н єллннскому пазыку навычны» (таковыми оказались Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий) для учительной и книжной деятельности, прежде всего "дла справки Бивлєи грєчєскиє на словєнскүю рєчь». Своеобразным «помощником» в библейской справе могла стать Острожская Библия, тексты которой московские книжники использовали в просветительских и полемических целях: например, в 1643 г. московскими справщиками было составлено «Патриаршее поучение», включавшее цитаты из Острожской Библии. Понимание необходимости последовательной языковой нормализации обусловило в 1648 году издание в Московской Руси авторитетной юго-западнорусской грамматики Мелетия Смотрицкого, представлявшей, в отличие от трактата «О восьми частях речи», развернутую аналитическую кодификацию цсл. языка. Языковые исправления, внесенные в грамматику Мелетия Смотрицкого московскими справщиками Иваном Наседкой и Михаилом Роговым, отражали опыт московской книжной справы, которая в этот период была направлена на ограничение грамматической синонимии и снятие грамматической омонимии, приводящей к неоднозначному пониманию текста. Метаязыковые исправления вводили грамматику в устойчивую православную метаязыковую традицию: московские книжники заменили авторское предисловие Мелетия Смотрицкого, написанное на «простой мове», предисловием,

представлявшим собой «цитатное поле», освященное именами Афанасия Великого, Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Максима Грека. Особое внимание московские книжники обратили на замечания Максима Грека о необходимости книжного исправления: книги «растль́шаса, овво Уво $\bar{W}$ прєпн-
 грамматнкійстьй, ӧвоже й $\mathbb{W}$ сам末хъъ йспи́рва сотво́ршнхъ кни́жнын прево́дъ, прнснопа́матныхъ мУжє́̆"» (Смотрицкий 1648: 23 об.). Таким образом, посредничество юго-западнорусской книжности создало предварительные условия для усвоения в Московской Руси представлений о правильности текста и языка как об ориентации на греческие образцы.

Развитием этих представлений явился третий этап книжной справы, начавшийся при патриархе Никоне (1652-1658 гг.). Доминирование идеи «восприятия» на русского царя и русскую церковь византийского теократического наследия требовало единого греко-славянского обрядового пространства. Унификация обрядов по греческому образцу радикально изменяла представления о правильности русских богослужебных книг: на Соборе 1654 г. было принято решение "достоино и правєдно исправнти протнво старыхъ и грєчєскихъ» книг (СИРОМАХА 1981: 6). Возможность грекоориентированной книжной справы обеспечивалась формированием греческой библиотеки, собранной из греческих рукописей и печатных книг, привезенных Арсением Сухановым с Афона и подаренных восточными патриархами. Новые задачи книжной справы определили изменения и в составе участников книжной справы: к справе были допущены греческие книжники - сначала Арсений Грек (с 1654 г.), а затем Дионисий Грек (с 1663 г.); координировал справу югозападнорусский богослов и переводчик Епифаний Славинецкий, активное участие в справе принимали сведущие в «еллиногреческом» языке московские книжники Евфимий Чудовский, Никифор Симеонов, Иосиф Белый. Декларированная книжная справа по греческим источникам осуществлялась либо посредством выбора греческого образца, либо посредством выбора юго-западнорусского текста, исправленного по греческому образцу. Так, Требник 1655 г. явился результатом переводческой деятельности Арсения Грека, а Требник 1658 г. представлял собой результат редакторской деятельности московских справщиков Евфимия Чудовского, Захария Афанасьева и Иосифа Белого, которые ориентировались на киевский Требник 1646 г., лишь иногда сверяя его с греческим изданием (кавычные экземпляры РГАДА, ф. 1251, ед. хр. 978-2, РГАДА, ф. 381, ед. хр. 1803, ГИМ, Син., ед. хр. 308). Основными ориентирами исправлений богослужебных текстов, своеобразными посредниками, явились именно правленные по греческим образцам юго-западнорусские издания, о чем свидетельствуют кавычные экземпляры изданных в Москве книг (СиРомаха 1981: 9). Так, кавычный экземпляр Служебника 1655 г. представлял собой стрятинский Служебник 1604 г. (РГАДА, ф. 1251, ед. хр. 852-2), в основу Постной Триоди 1656 г. были положены киевские Триоди 1627 г. и 1648 г. (РГАДА, ф. 1251, ед. хр. 1025-2), кавычной книгой Цветной Триоди 1660 г. была киевская Триодь 1631 г. (ГИМ, Син., ед. хр. 323). По пути ориентации на юго-западнорусские источники пошла и библейская справа: при издании Библии 1663 г. была использована Острожская Библия (РГАДА, ф. 1251, ед. хр. 149). При необходимости в сложных случаях осуществлялась непосредственная сверка с греческим текстом, подтверждаемая пометами писцов: в кавычном экземпляре Служебника 1655 г. - «в грєчєєком сєго нєсть» л. 13-13 об., в кавычном экземпляре Требника 1658 г. - «ПосмотрєтЬ в грєчєском»» л. 214, «со грєчєскогО» Л. 4 (СИРОМАХА-УСПЕНский 1987: 80, 82). Некритическое использование в качестве источников новопечатных греческих книг и сверенных с ними юго-западнорусских изданий, а также

участие в справе греков, прежде всего осужденного ранее за «еретичество» Арсения Грека, вызывало протест старообрядцев: «пєчатано с'ъ кннгъ, нже грєчєскіє
 м' н въ Париж' и въ Вєнєцнн», а Арсений Грек «пєрєводнлъ нх'ъ на наш'ъ газыкъ словєнскін н онн разврат"ъ вєлін сотворнлн» (КАРТАШев 1991: 161). Значение юго-западнорусских источников для языковой справы определялось тем, что они демонстрировали формально-семантическую трансляцию греческого языка в цсл. язык. Задача московских справщиков сводилась лишь к снятию в юго-западнорусском тексте грамматической омонимии и ограничению грамматической синонимии, что являлось продолжением направления предшествующего этапа справы. Правильность языковых изменений, явленных в новопечатных московских книгах, обосновывалась ссылками на грамматику Мелетия Смотрицкого, в равной степени авторитетную как для юго-западнорусских, так и для московских книжников: например, на грамматику Мелетия Смотрицкого ссылались Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский, Симеон Полоцкий, составивший для собора 1666 г. доклад-обоснование проведенных языковых исправлений. Придание грамматике как совокупности языковых правил большего значения, чем императивному тексту, а также ориентация на грамматику принявшего униатство Мелетия Смотрицкого, вызывало недовольство старообрядцев. Так, по мнению бывшего справщика старца Савватия, никониан «свєла съ Ума несовєршєнная иХъ грамматнка, дд прнtжжіє нєХаи» (ТРИ чЕЛОБИТНЫЕ 1862: 27-28). Причем характеристика, данная югозападнорусским книжникам, могла указывать на противопоставление «своей», «правильной» грамматики 1648 г. «чужой», «неправильной» грамматике 1619 г., содержавшей, в частности, недопустимый для языковой ситуации Московской Руси перевод библейской цитаты с цсл. языка на «просто мову»: «Оу’ дє́ржи п́зыкк

 1619, ш. 2).

Усиление грекофильских настроений, приведшее к утверждению концепции духовного универсализма, проявилось на четвертом этапе книжной справы при патриархе Иоакиме (1674-1690 гг.). Правильность библейских и богослужебных книг связывалась в этот период уже с непосредственной ориентацией на греческие источники: на Соборе 1674 г. было принято решение переводить «Бнвлію всю вновь, Вєтхій и Новый Зав'тты съ кннг"ъ грєчєскихъ». Работа началась трудами Епифания Славинецкого и избранной им «библейской комиссии» - Евфимия и Моисея Чудовских, Никифора Симеонова и Сергия. Смерть Епифания Славинецкого не позволила закончить библейские исправления: к печати были подготовлены только Пятикнижие и Новый завет. Богослужебные книги также могли правиться в этот период непосредственно по греческим источникам, о чем свидетельствуют Служебные Минеи, работа над которыми началась в 1683 г. Языковые исправления представляли собой усиление формально-семантической трансляции греческого языка в цсл. язык, поскольку московские справщики стремились писать «по славенски» так, как писали святые отци «еллинским диалектом». Установка на формально-семантическое уподобление цсл. языка греческому наглядно проявилась в рукописях, содержащих параллельные библейские тексты на греческом и цсл. языках (СТРАХОВА 1993: 255-256). Явленная в текстах этого периода языковая грецизация поддерживалась метаязыковой грецизацией: правильность внесенных изменений могла подтверждаться ссылками не только на грамматику цсл. языка, но и на греческую грамматику. Кроме того, на этом этапе справы был официально утвержден грамматический характер книжной справы: в 1682 г. патриарх Иоаким

в прениях со старообрядцами заявил, что книжная справа велась «по грамматике» (ТРИ ЧЕЛОБИТНЫЕ 1862: 35).
4. В системе моделируемого Римом конфессионального подчинения греческого мира латинскому, важнейшим этапом являлось возвращение славян к единству по вере. Завершение «глобальной Унии», фрагментом которой явилась Брестская уния, требовало приведенных к единообразию славянских церковных книг, написанных на понятном для всех славян языке. В этой связи по поручению Конгрегации пропаганды святой веры в Риме в $40-\mathrm{x}$ годах XVII в. была предпринята книжная справа древних хорватских глаголических богослужебных книг, осуществлявшаяся под руководством Рафаеля Леваковича и епископа холмского Мефодия Терлецкого (БЕССОНОВ 1870: 716-717). По инициативе Мефодия Терлецкого в качестве источников книжной справы были выбраны юго-западнорусские богослужебные книги, ориентированные на бытование в условиях унии. Однако опыт соотнесения книг на цсл. языке хорватской редакции с книгами на цсл. языке юго-западнорусской редакции оказался неудачным, поскольку не привел к искомой понятности текстов.

Другой путь единения по вере посредством единения по языку избрал хорват Юрий Крижанич, пытавшийся создать «общий» славянский литературный язык нового типа, функционально равный новым европейским языкам (ЗАПОльскАя 1998: 267-295). Исходя из идеи функционально-генетического превосходства русского языка над другими славянскими, Юрий Крижанич утвердил право русского языка стать «общим» славянским литературным языком при условии его «исправления». Осуществляя свою миссионерскую деятельность непосредственно в Московской Руси, Юрий Крижанич написал в 1666 г. грамматический труд «Грдмати́чно нзка̂занјє ов р४ском јєзи́кү» (Крижанич 1859, далее в тексте - ГИ), явившийся метаязыковой репликой на грамматику Мелетия Смотрицкого. Юрий Крижанич отрицал концептуальные основы грамматики Мелетия Смотрицкого, реализовавшей принципы ad modum и ad fontes и тем самым кодифицировавшей книжный цсл. язык, соотнесенный с греческим языком, максимально дистанцированный от живого языка и обладавший усложненной структурой, требовавшей языковой эрудиции. Необходимая «правильная» грамматика русского языка представлялась Юрию Крижаничу как грамматика, кодифицировавшая «простой» литературный язык, принципиально самодостаточный, минимально дистанцированный от живого языка и имевший более простую структуру, доступную для понимания людей «непросвещенных». В процессе осуществленной Юрием Крижаничем «грамматической работы» элиминации подверглись языковые элементы, рассматриваемые им как «чужие» (грецизмы - «обєзјӓнство по оьзо́р४ на Грє́чскнь јєзи́к») или «свои», но неупотребительные («ннт вь ра́готь»), особенно порождающие омонимию («протн̂внн ра́з४м४»») или синонимию («по нзвнткर́»»). Проделанная Юрием Крижаничем «грамматическая работа» была направлена на библейские тексты, книжный язык которых, по мнению Юрия Крижанича, был далек от совершенст-
 коьих мистех вно́го јєст риче̂ь, а ма́ло ра́з४ма» (ГИ, V). Культурно-языковое разрешение на исправление библейских книг для достижения их адекватного понимания Юрий Крижанич, как и подобало хорвату и иезуитскому миссионеру, подтверждал ссылкой на языкотворческую деятельность Блаженного Иеронима, осуществившего перевод Библии на латынь: «Граматн́чно радн̂нјє... вйт потрнвно...
 ко́ьнх вели́кн овстоја́т нємо́гҰт"» (ГИ, V). С именем Блаженного Иеронима была связана и принжтая в культурно-языковом пространстве Slavia Latina установка на

понятность как основу адекватного библейского перевода: «Я могу перевести только то, что я прежде понял». Стремление непосредственно скоординировать систему кодифицированных форм и императивные конфессиональные тексты обусловило своеобразную «справу» псалмов, представленную в правилах-комментариях в грамматике Юрия Крижанича, при этом подвергшиеся исправлению псалмы были взяты из Острожской Библии: «БŁлорУсци прн тнскова̂ньн Бивлньн много премћнье̂нјє ४чнннша» (КрижАнич 1888: 179). Исправляя псалмы из Острожской Библии, Юрий Крижанич вносил свой вклад в общий процесс книжной справы славянских церковных книг, желая устранить «ша́тост... кнью̂жннх прєво́дов... ко Упоко́јєнјУ наро́дних сьсо̂р и цнрко̂вного разАо̂ра» (ГИ, V).
5. Острожская Библия, созданная в культурно-языковом пространстве «духовного пограничья», явилась свособразным «опытным полем» книжной справы, которую осуществляли книжники, принадлежавшие разным культурно-языковым пространствам.

Так, московская Библия 1663 г. была напечатана по Острожской Библии «нєизмьнно», кроме орфографии и «гавствєнныхъ погртшєннн». Собственно языковая правка, проведенная московскими книжниками, сводилась к устранению ряда неупотребительных стандартных и нестандартных форм, порождающих омонимию, и к устранению аграмматизмов:

| Острожская Библия (1580) | Библия (1663) |
| :---: | :---: |
| Стандартные формы, порождающие омонимию | Стандартные формы, снимающие омонимию |
| 2 л. ед. |  |
| Быт. 22:12 не пощадв | не пощадтаъъ $¢$ ¢ |
| Иов 1:7 прнідє | прНшелъ हCh |
| В. мн. м. |  |
| Быт. 23:6 мрттвєца | мртвєцы |
| Пс. 50:21 тєлцА | телцы |
| Р. ед. ж. |  |
| 4Lар. 15:5 36м\A | Земан |
| В. мн. ж. |  |
| Иов $1: 5$ д岗а | Ашы |
| Пс. 106:11 вєрга | вєрєн |
| Нестандартные формы, порождающие омонимию | Нестандартные формы, снимаюшие омонимию |
| Р. ед. сp. |  |
|  | C\% hisce |
| Допущение аграмматизмов | Снятие аграмматизмов |
| Им. мн. м. |  |
| Быт. 22:20 гиющи | гйющє |
| Им. ед. м. |  |
| Иов 1:5 въста́ющи | востал |

Новый незаконченный библейский перевод, выполненный Епифанием Славинецким, привел к усилению формально-семантической трансляции греческого языка в цсл. язык, при этом максимальная грецизация проявилась в синтаксисе, например, в регулярном употреблении конструкций с $Р$. приименным в соответствии с греческим генетивом вместо Д. приименного или притяжательных прилагательных:

| Острожская Библия (1580) <br> = Библия (1663) | Новый Завет Епифания Славинецкого <br> (1674) |
| :---: | :---: |
| Отсутствие грецизации | Порождние грецизации |
| Мф. $2: 4$ кни́жннкы людскы | пнсмєннкн но́да |
| Мф. $2: 15$ до оумєртвіа нродова | до кончнны нршда |

Юрий Крижанич, включив в свою грамматику примеры исправления псалмов из Острожской Библии, скрыто полемизировал с московскими справщиками. В процессе проведенной Юрием Крижаничем правки, как и в процессе собственно «грамматической работы», элиминации подвергались языковые элементы, рассматриваемые как «чужие», т. е. как грецизмы, и как «свои» неупотребительные, особенно порождающие грамматическую синонимию либо омонимию.

Определенное «единогласие» московских книжников и Юрия Крижанича касалось лишь устранения ряда неупотребительных именных форм, порождающих омонимию:

| Острожская Библия (1580) | Библия (1663) | Книжная справа Ю. <br> Крижанича (1666) |
| :---: | :---: | :---: |
| Неупотребительные стандартные формы, порождающие омонимию | Употребительные стандартные формы, снимающие омонимию |  |
| B. MH. M. |  |  |
| Пс. 50:21 телЦл | тЕлцы | телцй (ГИ 12) |
| Р. ед. ж. |  |  |
| Пс. 19:7 дєсни́ца | десннци | Аєсни́ци (ГИ 20) |
| В. мн. ж. |  |  |
| Пс. 106:16 вєрєа̀ | Вєрен | вєря́ьн (ГИ 20) |

Выявленное единство взглядов на проблему формально-семантического совершенства славянского литературного языка может быть проиллюстрировано интерпретациями формы В. мн. м. на -А, данными Юрием Крижаничем и Симеоном Полоцким. Так, Юрий Крижанич не допускал форму В. мн. тєлцג взаключительном стихе 50 -го псалма как омонимичную $\mathrm{P}=\mathrm{B}$. ед.: «Ме́рзко и влУдно се чте́т вь ннкоьнх ми́стєх поста̂ваьєно ЈД нин đ.: тєлца́ $\rightarrow$ тєлцн́» (ГИ, 12). В свою очередь, Симеон Полоцкий, отвечая на критику старообрядцев, протестующих против замены формы тєльца $\rightarrow$ тєльцы в $50-$ м псалме, также мотивировал эту замену снятием омонимии, ссылаясь на грамматику Мелетия Смотрицкого 1619 года: «В
 н ТЕЛЦЫ, акШ внд'tти єсть въ грамматнц' Мелетіа Смотрнцкогш, в пара-

 внннтельный множествєнный кончащійса на ЦА ненскХснін списателіє нзмtннша на ЦД, и такш сотворнша виннтєлный падеж'ъ єдннствєннагш чнсла» (Полоцкий 1667: 146; ср. Смотрицкий 1619: е 5).

Сохраняя дистанцию между книжным и разговорным языком, московские книжники в основном удерживали неупотребительные нестандартные формы, тогда как Юрий Крижанич, стремившийся к понятности литературного языка, устранял все неупотребительные нестандартные формы:

| $\begin{gathered} \text { Острожская Библия (1580) } \\ =\text { Библия (1663) } \end{gathered}$ | Книжная справа Ю．Крижанича (1666) |
| :---: | :---: |
| Р．ед．м． |  |
| Пс．18：11 ка́мєнє | ка́мена（ГИ 7） |
| Им．мн．м． |  |
|  | свндйтельи（ГИ 11） |
| Пс．4： 3 сйв | с̂̂̀н（ГИ 10） |

Сферу основных разногласий московских книжников и Юрия Крижанича определяли формы и конструкции，обусловленные влиянием греческого языка： если московские книжники склонялись к сохранению，а позже и к усилению гре－ цизации как к средству достижения языковой правильности библейского текста， то Юрий Крижанич отказывался от формально－семантической грецизации，нару－ шающей понятность текста．Объектом наиболее последовательных исправлений Юрия Крижанича выступали маркированные синтаксические конструкции，демон－ стрировавшие структурную избыточность книжного русского языка：конструкции с субстантивированным прилагательным в форме ср．мн．，конструкции с относи－ тельным местоимением，согласованным с определяемым словом，причастные кон－ струкции，инфинитивные конструкции и конструкции с одинарным отрицанием：

| $\begin{gathered} \text { Острожская Библия (1580) } \\ =\text { Библия (1663) } \end{gathered}$ | Книжная справа Ю．Крижанича（1666） |
| :---: | :---: |
|  | кто̂̀ нам јавйт ва̂́ro（ГИ 173） |
|  | Повєа＇Łчјєм，јє́жє Заповйда（ГИ 173） |
| Пс．6： 6 н末сть въ сме́ртн помнна́ай TeE＇é | нйст того вь сме́рти，Нже ен те поми̂нал（ГИ 163） |
| Пс．9： 4 внегда̀ въЗврати́тнсА враг甘 МОЕ́м४ въСпА́ть．．． | когда се возвратнт вра̂г мо̂b возत̂́̄т <br> （ГИ 164） |
| ПС．22：1 нНчто́же МА АНши́т＇b | ни́чтОже Ме Не А̂̂ШНт（ГИ 160） |

Данное различие позиций можно проиллюстрировать отношением Юрия Кри－ жанича и Евфимия Чудовского к конструкции с Р．приименным．Юрий Крижанич рассматривал эту конструкцию как грецизм и ограничивал ее употребление：«४ Гре́ков，н У Катйнцев，когда колн авй јмена овстојла разни́тнје ве̂щн зна－
 ४ на́с вь мнсто Јзкерннка стоьи̂т ј́ме прндйвно Влада̂ано или Прнстоја̂лно： Єтра̂х Госпо̄да $\rightarrow$ 巨тра̂х Госпӧдєнь»（ГИ，174）．Евфимий Чудовский，напротив， рассматривал данный грецизм как пример формально－семантического тождества греческого и славянского языков，ссылаясь при этом на грамматику Мелетия

 щій стєка́ющ४сА дрУго́є нхъ въ роднтєлномъ полага́ємо вы́ватн овы́чє．．．»（ср． СмотРицкий 1619，心े 2－2 об．）．

6．Таким образом，книжная справа XVII в．，демонстрирующая смену духовных установок，предстает как результат культурно－языкового реплицирования，порож－ денного контактами книжников в пределах культурно－языкового пространства Sla－ via Orthodoxa，а также контактами книжников，принадлежавших разным культурно－ языковым пространствам－Slavia Orthodoxa и Slavia Latina．

## Литература

АлекСеЕВ А. А. Текстология славянской Библии. Санкт-Петербург, 1999.
Бессонов П. А. Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII в. // Православное обозрение 1870/2: 661-723.
ЗАпольская Н. Н. Модели «общеславянского» литературного языка XVII-XIX вв. // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации. Москва, 1998. 267-294.
КАРТАшЕВ А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. Москва, 1991.
Крижанич Ю. Граматнчно нсказанјє ов руском јєзнку. Москва, 1859.
Крижанич Ю. ОБјасньенјє виводно о писмڤ Gловћнском. // ЖМНГІ 1888: 179-207.
Николаевский П. Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне. // Христианское чтение 1890-1891. Часть 2. 434-467.
Полоцкий Симеон: Жезл Правления. Москва, 1667.
СиромАХА В. Г. «Книжная справа» и вопросы нормализации книжно-литературного языка Московской Руси во второй половине XVII в. (на материале имен существителных). АКД, Москва, 1981.
СиРОМАХА В. Г., УспЕнский Б. А. Кавычные книги $50-\mathrm{x}$ годов XVII в. // Археологический ежегодник за 1986 год. Москва, 1987. 75-84.
Смотрицкий 1619 = Мелетій Смотрискій. Грамматікн ЄлавєнекіА правнлноє Сннтагма. Евье, 1619.
СмотРицкий $1648=$ [Мелетий Смотрицкий:] Грамматика. Москва, 1648.
Стоглав. Санкт-Петербург, 1863.
СтРАхова О. Б. Сколько переводов Св. Писания было сделано в последней четверти XVII в. в Московской Руси. // Palaeoslavica 1993/1: 253-260.
Титов Ф. И. Типография Киево-Печерской Лавры. Киев, 1916.
ТРи челобитные 1862 = Три челобитные: справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. Санкт-Петербург, 1862.

