**Ясыня Мария – мать Георгия Всеволодовича**

***(отрывок из рукописи книги А.А. Кузнецова)***

Уже в летописании XIII–XV вв. шёл спор о происхождении матери Георгия Всеволодовича, точнее сказать – жены Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. В Ипатьевской летописи под 6688 (1182) г. сообщается, что Всеволод Юрьевич просватал свесть (свояченицу) за младшего сына черниговского князя Святослава Всеволодовича – Мстислава, а в 6690 г. она же, названная в летописи ясыней, вышла замуж[[1]](#footnote-1). Если она – свояченница Всеволода Большое Гнездо, то он был женат на её сестре (впервые жена Всеволода Юрьевича упомянута в 1175 г.[[2]](#footnote-2)). Следовательно, она тоже была ясыней. В Лаврентьевской летописи, не имеющей никаких сведений об этническом происхождении и родословии жены Всеволода Юрьевича, сообщается, что она при пострижении в монастырь получила имя, совпадавшее с её мирским именем – *Мария*[[3]](#footnote-3). Получается, что женой владимирского князя и матерью всех его детей была ясыня Мария. С этим соглашались ранее многие историки[[4]](#footnote-4).

Ещё с одной тёткой Всеволодовичей – сестрой матери – женой князя Ярослава Владимировича и её окружением можно связать происхождение части «кавказских» фресок знаменитой церкви Спаса на Нередице в Новгороде[[5]](#footnote-5). Ярослав Владимирович (для Всеволода Большое Гнездо «своякъ свои»[[6]](#footnote-6)) княжил в Новгороде в 1182–1184, 1187–1199 гг. Дата вступления в брак Ярослава Владимировича неизвестна, но он назван свояком Всеволода Юрьевича на момент первого своего появления в Новгороде. А Мстислав Святославич стал свояком после ухода из Новгорода и замены его там тем же Ярославом Владимировичем.

При согласовании всех вышеуказанных сведений получается, что три сестры-ясыни стали жёнами Всеволода Юрьевича, Ярослава Владимировича и Мстислава Святославича. Кто были их родители, неясно. Но то, что Всеволод сватал свояченицу в 1182 г., свидетельствует, что её и сестёр родителей не было в живых. Жена Ярослава Владимировича, когда тот будет находиться в Вышгороде, умрёт во Владимире и будет погребена «в манастыре сестрине»[[7]](#footnote-7). Это тоже свидетельствует об отсутствии у княгинь-ясынь какой-то родовой привязанности. Взятые в совокупности факты говорят и о незнатном происхождении этих ясынь.

Что же в общих чертах известно о ясах, народе Восточной Европы в домонгольское время?

Ясами в Древней Руси называли ираноязычное население придонских степей. В своё время их предки ворвались на страницы западноевропейских, византийских хроник под именем аланов, участвовавших в Великом переселении народов. Дошли до Пиренеев и даже Северной Африки. В X в. в междуречье Терека и Кубани складывается государство Алания, просуществовавшее до монгольского нашествия. С VIII в. часть аланов обосновалась в верховьях Дона и Северского Донца. Их и называли в русских летописях ясами. Аланы и ясы исповедовали христианство[[8]](#footnote-8). Оставшиеся на Северном Кавказе и южнорусских степях их сородичи и потомки создали высокую христианскую культуру. Они уже после монгольского нашествия приняли участие в этногенезе осетин[[9]](#footnote-9).

Свадьба Всеволода Юрьевича и ясыни состоялась до 1175 г. В 1169 г. 15-летний Всеволод-Дмитрий впервые упомянут в летописях после сообщения 1161 г. об уходе в Византию. В период 1169–1174 гг. Всеволод был князем «второго ряда» на Руси. Находился на её пограничье, среди союзных Руси кочевников (их ещё называют федераты, как в Византии). Поблизости находились и ясы. Там-то и мог Всеволод найти себе невесту, которая дала бы согласие выйти замуж за князя, не имевшего серьезного веса среди Рюриковичей (примерно в таком же положении находился и Ярослав Мстиславич – свояк Всеволода).

При анализе косвенных данных о происхождении жены Всеволода Большое Гнездо и матери всех его детей складывается следующая версия. Она была ясыней, незнатного происхождения и звали её *Марией*, у неё было две сестры*.* Данные эти читаются в источниках, современных тем событиям 1170–1200-х гг. Реконструкции, основанной на них, противостоят прямые указания поздних источников на иное происхождение и имя жены Всеволода Большое Гнездо.

Согласно им, она была «чехиней» (чешкой), дочерью князя Шварна, известной в истории России как Мария Шварновна.

Такая информация читается в завершённом, самостоятельном тексте (статье), который называется «А се князи Русьстии» (в законченном виде предваряет Комиссионный список Новгородской первой летописи, а также читается в III-м отделе сборника с летописью Авраамки; с искажениями начинает Супрасльскую и Никифоровскую летописи)[[10]](#footnote-10), в некрологе Всеволода Большое Гнездо во Владимирском летописце[[11]](#footnote-11), дважды – в Тверском сборнике[[12]](#footnote-12). Сообщения о чехине Марии Шварновне в летописях сопровождаются рядом рассеянных сведений об истории Северо-Восточной Руси в домонгольское время.

В комплексе они читаются в домонгольской части статьи «А се князи Русьстии»: 1) «сынъ Володимеровъ Мономахъ… поставил град Володимеръ», в котором возвёл первую церковь святого Спаса за 50 лет до строительства храма Успения во Владимире[[13]](#footnote-13);

2) потом пришедший из Киева сын Мономаха – Юрий «Долгая Рука» поставил во Владимире каменную церковь святого Георгия за 30 лет до строительства того же храма Успения;

3) в 6663 (1155) г. пришёл из Киева великий князь Андрей Юрьевич – без отцовского повеления, «его же лестию подъяша Кучковичи» – и поставил «град Боголюбныи»; рассказ о прославлении князем Андреем иконы Богородицы (Владимирская Богоматерь), которую он взял «без отцовского поввеления» из монастыря в Вышгороде: поставил храм на Клязьме, 2 церкви каменные во имя Богородицы и град – «место Боголюбимое»; «ту ж коня много били, а конь с того места с иконою не идеть», и «створи ту» много церквей – 30;

4) спустя 11 лет князь Андрей начал созидать «другой град Володимеръ» и заложил третью церковь каменную – святой Богородицы с одним верхом, затем – четвёртую во имя Положения богородицы на Золотых воротах;

5) «окаянные» Кучковичи убили князя; первый год месть совершал его брат Михалка; на третий год мстил пришедший из-за моря (из Селуня) брат Всеволод (Дмитрий Юрьевич) – утопил Кучковичей в коробах;

6) князь Всеволод приставил храму Богородицы ещё 4 главы и позлатил, поскольку «ималъ дань и до Орды на Тотарехъ»; поставил каменную церковь св. Димитрия, монастырь Рождества святой Богородицы (с одним верхом), княжил 37 лет;

7) **жена Всеволода – «Мария Всеволожа Шварновна, дщи князя Чешьского» поставила церковь Успения святой Богородицы**;

8) Всеволод посадил Ярослава в Новгород, Константина в Ростов, а на великое княжение сына Юрия;

9) в 6745 на князя Юрия пришёл царь Батый, землю пленил, а Юрия убил;

10) после Юрия из Новгорода на княжение пришёл Ярослав.

Полный текст «А се князи Русьстии» был создан в начале/первой четверти XV в.[[14]](#footnote-14), наверное, как некий справочник для летописца. Туда были включены сведения, читаемые в разных летописях. Очевидно, они собирались в связи с определённой идеей. Она обнаруживается в том, что в статье «омолаживается» Владимир[[15]](#footnote-15), поскольку в летописях XV–XVI вв. его основание возводилось к правлению Владимира Святославича (980–1015), хотя в древнейших редакциях «Повести временных лет» нет сведений об этом, как отсутствуют и сведения в Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской первой летописях об основании града Владимира князем Владимиром Мономахом. Последнее было принято исторической наукой (А.Н. Насонов, В.А. Кучкин, А.Ю. Карпов и автор этих строк) с опорой на известия статьи «А се князи Русьстии» и Львовской летописи, хотя текстуально они представляют собой один и тот же текст. Историки, доверяясь информации статьи «А се князи Русьстии» и ряда летописей XV–XVI вв., считают, что возведение величественного Успенского собора во Владимире происходило в два этапа: одноглавый – по инициативе Андрея Юрьевича Боголюбского, и Всеволод Большое Гнездо добавил ещё четыре главы. А вот в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, сохранивших летописание Северо-Восточной Руси второй половины XII в., не говорится о достраивании Всеволодом главного владимирского храма. Более того, Ипатьевской летописи постоянно подчёркивается, что Андрей Боголюбский сразу возвёл собор пятиглавым. Подчёркивается так, что создаётся впечатление, что более поздний автор вторгается в предшествующий текст, чтобы возразить. Возразить чему? Вероятно, мысли о не имевшем места в реальности достраивании Всеволодом новых глав. И сразу же значимость Успенского собора затмевается предшествующими храмами, построенными Владимиром Мономахом (Спас) и Юрием Долгоруким (св. Георгий), и последующими – доделкой Всеволодом Успенского собора, строительства им Дмитровского собора и Рождественского монастыря, ктиторством его жены – церковь Успения Богородицы. Ложится тень и на инициатора строительства Успенского собора – Андрея Боголюбского. И из Киева он ушёл без «отча повеления», и ночью икону взял без «отча повеления», а когда икону уже в Залесской земли перевозили, то конь отказался идти, и его «много били». В этом микрорассказе угадывается чуть ли не контрверсия двум эпизодам из «Сказания о чудесах Владимирской иконы Богородицы»: 1) когда на реке Вазузе по приказу князя Андрея искали брод, то человек на коне «погрязе во дно», и князь взмолился к Богородице, и всадник с конём выбрались на берег; 2) на Рогожских полях взбесившийся конь сбросил повозника, сломавшего ногу, и напал на беременную попадью, ударил её копытами и сильно её покусал, вырвавшийся конь убежал в лес «и ста»; поп Микула обратился к иконе Пресвятой Богородицы, потом попадья сказала, что она жива и здорова; приехав во Владимир, князь Андрей создал церковь[[16]](#footnote-16). И князь Андрей в статье «А се князи Русьстии» самовольно пренебрёг отцовским повелением, поскольку «его же лестию подъяша Кучковичи». Как закономерный финал такой жизни князя стало то, что «оканнии Кучковичи… убиша его».

Целью такого текста были десакрализация молодого города Владимира, помещение его духовного средоточия – Успенского собора – в ряд прочих владимирских храмов и занижение значимости того, кто сделал Владимир главным городом Северо-Восточной Руси, перенеся туда икону и возведя собор, - Андрей Юрьевича Боголюбского. Отвечая на вопрос: «Кому выгодно» это было? Вероятнее всего, Ростову. Тому самому Ростову, который потерял значение главного города княжества, его политического и духовного центра. Позитивной идеей статьи «А се князи Русьстии» оказывается утверждение династии правителей Залесской земли от Всеволода-Дмитрия Юрьевича. Поэтому так пристально автор повествует о нём, его жене (оказавшейся дочерью чешского князя), их постройках. Из их детей книжнику оказались интересны только трое. Причём, первым назван самый младший из них – Ярослав, которого Всеволод посадил на княжение в Новгород. Затем следуют старший сын – Константин, утверждённый на княжении в Ростове, а потом Юрий, благословлённый отцом «по собе… на великое княжение». И сразу сообщается, что последнего убил «царь поганыи Батый». Ярослав тогда вернулся из Новгорода, и сын его Александр за своё мужество в битве с немцами был удостоен особой любви Батыя (наверное, отсюда и ведёт своё начало недостоверное представление о евразийских предпочтениях первых ордынских ханов и Александра Невского). Ярослава Всеволод Большое Гнездо никак не мог утвердить в Новгороде, поскольку северная вольница сама в то время приглашала князей, и, к тому же, её стол занимал Мстислав Удатный. Именно он покончил с бесцеремонным присутствием владимирского князя и его ставленников в Новгороде к вящей радости его жителей. И упоминание Ярослава как новгородского князя – это деталь, которая противоречит исторической реальности. Ярослав здесь оказывается необходимым как продолжатель великокняжеской династической линии. А вот Константину уделяется внимание, поскольку его потомство было связано с Ростовом и Ростовской землёй. На фоне всего этого дочь чешского князя Шварна – Мария – важна не только как жена Всеволода, но и как мать, прежде всего, Ярослава (родоначальника правящей династии) и Константина. Указание её предка чешского князя почётно и престижно.

Известие статьи «А се князи Русьстии» о чехине Марии Шварновне находится в комплексе других сведений, создававшемся с целью «приподнять» Ростов и «принизить» Владимир. Поэтому всю информацию статьи «А се князи Русьстии» нельзя рассматривать с точки зрения уникальной достоверности. Её авторы включали и достоверные (основание Владимира, выделению Константину ростовской части), и недостоверные (история Успенского собора, храм Мономаха, прибытие Всеволода из Селуня), и частично удовлетворявшие истинному положению вещей (трансформация историй «Сказания о чудесах Владимирской иконы Богородицы») сведения[[17]](#footnote-17)

Все эти обстоятельства надо учитывать, когда на разные чаши весов кладутся косвенные летописные сведения, косвенно свидетельствующие о ясском происхождении супруги Всеволода Большое Гнездо, и прямые указания на то, что она была дочерью чешского князя Шварна. Обе истории одной женщины XII – XIII вв. сложились независимо друг от друга, не пересекаются и являются самодостаточными. Первая вычитывается в источниках, современных эпохе, в коей жили и действовали Всеволод Большое Гнездо и его семья. Вторые относятся ко времени, отстоящему от рубежа XII–XIII в., как минимум на три столетия. «Ясские» известия органично сочетаются с общим контекстом приводимой в летописях информации и только при целенаправленном их научном исследовании выводят на решение вопроса о происхождении жены Всеволода. Её «чешская родословная» приведена без обиняков в насыщенном плотном комплексе связанных одной идеей ёмких сюжетов истории Залессской земли в XII – первой трети XIII в.

В «ясской» версии мать всех детей Всеволода Большое Гнездо зовут Марией, а в другой – добавляется (подчёркивается) указание на княжеско-чешское происхождение и имя отца[[18]](#footnote-18). Между тем, политическая и династическая история чешских земель XII–первой трети XIII в. не знает и князя Шварна, и даже такого имени. Зато есть летописные известия о воеводе Шварне на юге Руси в 1142 г.[[19]](#footnote-19), в 1150 г.[[20]](#footnote-20), в 1162 г.[[21]](#footnote-21), в 1167 г.[[22]](#footnote-22). В 1169 г. на юге Руси объявится Всеволод-Дмитрий Юрьевич, который 7 лет пребывал в Византии. По этой возрастной разнице воевода Шварн мог быть тестем последнему сыну Юрия Долгорукого. Но даже для такого предположения не хватает аргументов. К тому же, в летописях, где повествуется о чехине Марии Шварновне, упоминания о воеводе Шварне имеются, но эти люди никак не соотносятся между собой.

Летописеведческий анализ показывает недостоверность чешских сведений, заставляет предпочесть распространённому мнению о чешском происхождении матери Георгия Всеволодовича[[23]](#footnote-23) гипотезу о её принадлежности к ясам[[24]](#footnote-24).

1. Ипатьевская летопись. Стб. 624–625. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ипатьевская летопись. Стб. 602. [↑](#footnote-ref-2)
3. Лаврентьевская летопись. Стб. 424; Летописец Переяславля Суздальского // ПСРЛ. Т. XLI. М., 1995. С. 126; Радзивиловская летопись. Текст. Исследование. Описание миниатюр. М.–СПб., 1994. С. 255–256. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. II–III. М., 1989. С. 429, 535 (Прим. 62); *Флоровский А.В.* Чехи и восточные славяне. Прага, 1935. С. 89; *Джавахишвили И.А.* Грузия; *Кушева Е.Н.* Народы Северного Кавказа // Очерки истории СССР. Ч. I. М., 1953. С. 574; 666; *Пашуто В.Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 216, 427. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Кузнецов А.А.* Два эпизода из биографии Ярослава Владимировича // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3. С. 56–57. К этой статье надо внести поправку: изображения Нино в храме не было – см.: *Пивоварова Н.В.* Фрески церкви Спаса на Нередице: иконографическая программа росписи. СПб, 2002. [↑](#footnote-ref-5)
6. Новгородская первая летопись. С. 37. [↑](#footnote-ref-6)
7. Лаврентьевская летопись. Стб. 416–417. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ковалевская В.Б.* Аланы; *Бейлис В.М.* Ясы // Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. М., 2014. С. 15–16; С. 926. [↑](#footnote-ref-8)
9. Этногенез - это не прямолинейный процесс. Не следует забывать, что складывание осетинского народа, в котором приняли участие ясы и другие народы Северного Кавказа, пошло уже после монгольского нашествия, во время ордынского владычества в Восточной Европе. И ясы Северного Кавказа – вот предки остетин. А вот ясы южнорусских степей, к которым, вероятнее всего, и относились и жена Всеволода и её сёстры, были ассимилированы степняками второй половины XIII – XIV в. Поэтому называть Марию, мать Георгия Всеволодовича, осетинкой, как это иногда делается, некорректно. [↑](#footnote-ref-9)
10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. Т. III. М., 2000. С. 468; Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки // ПСРЛ. Т. XVI. М., 2000. Стб. 310–311; Т. XXXV. М., 1980. С. 19, 36. [↑](#footnote-ref-10)
11. Владимирский летописец // ПСРЛ. Т. XXX. М., 1965. С. 83. [↑](#footnote-ref-11)
12. Тверской сборник // ПСРЛ. Т. XV. М., 2000. Стб. 290, 301. [↑](#footnote-ref-12)
13. Успенский собор Владимира заложен в 1158 г., а построен в 1160 г.: Лаврентьевская летопись. Стб. 348, 351. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Шахматов А.А.* Общерусские летописные своды XIV–XV веков // Журнал Министерства народного просвещения. 1901. № 11. С. 61; *Кучкин В.А., Сумникова Т.А.* Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 483; *Усачев А.С.* Источники Степенной книги… С. 328 (прим. 472); *Бобров А.Г.* Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 88–89; *Янин В.Л.* Новгородские посадники. М., 2003. С. 36–37.В нашем случае тонкости датировки не принципиальны, поскольку важен вопрос формирования «домонгольских» сведений статьи «А се князи Русьстии». Подобным образом к «А се князи Русьстии» отнесся Ф.Б. Шенк (датировка 1417–1425 гг.): *Шенк Ф.Б.* Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007. С. 74–75. [↑](#footnote-ref-14)
15. Это соответствует современным научным данным: град Владимир был основан Владимиром Мономахом в 1108 г. [↑](#footnote-ref-15)
16. Сказание о чудесах Владимирской иконы Богородицы // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. XII век. СПб., 1997. С. 218–221. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Кузнецов А.А.* Источниковедческие аспекты проблем биографии Георгия Всеволодовича // Мининские чтения. Труды научной конференции. Нижний Новгород, 2007. С. 277–288; *Он же.* Летописная полемика о числе куполов Успенского собора // Вестник Удмуртского университета. 2010. Серия 5: История и филология. Выпуск 1. С. 13–23; *Он же.* К изучению летописных дат основания Владимира-на-Клязьме // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. 2011. № 1. С. 3–14; *Кузнецов А.А.* Летописная статья «А се князи Русьстии» об Андрее Боголюбском // Творцы и герои. Источники и исследования по нижегородской истории. Нижний Новгород, 2012. С. 40–55. [↑](#footnote-ref-17)
18. Это важное обстоятельство. В работах последних лет, где доказывается ясское происхождение княгини, она упорно именуется Марией Шварновной, хотя отчество взято из противоположной «чешской» версии: *Аверьянов К.А.* Загадка погребения Княгинина монастыря во Владимире // Генеалогический вестник. Выпуск 57. СПб., 2017. С. 16–18; Великая княгиня владимирская Мария Ясыня в русской истории М - Владикавказ, 2019; *Аверьянов К.А.* Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре. М., 2020. Автор этих строк принимал участие в создании двух последних трудов, но не смог преодолеть желание коллег необоснованно называть ясыню Марию с отчеством *Шварновна.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Ипатьевская летопись. Стб. 334–335; Лаврентьевская летопись. Стб. 314. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ипатьевская летопись. Стб. 425; Лаврентьевская летопись. Стб. 331–332. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ипатьевская летопись. Стб. 518. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ипатьевская летопись. Стб. 527. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Кишкин Л.С.* Мария Всеволожая – ясыня или чехиня // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха средневековья. М., 1972. С. 253–269; *Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б*. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 368–381; *Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б.* Кем была «Мария Всеволожая»? Отчества и происхождение трех русских княгинь XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и исследования. 2004 год. Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 334–348; *Перевалов С.М.* Казус Марии Всеволожей: осетниская версия происхождения русской княгини // Цивилизация и варварство: человек варварского мира и варварский мир человека. Вып. VII. Часть 2. М., 2017. С. 108–141; *Пудалов Б.М.* Начальный период истории древнейших русских городов…С. 170; *Стефанович П.С.* Князь и бояре: клятва верности и право отъезда // *Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С.* Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 250–253 (П.С. Стефанович считает жену Всеволода Большое Гнездо дочерью боярина Шварна, но сомневается в его чешском происхождении); *Щепкина М.В.* О происхождении Успенского сборника // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972. С. 70–71. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Кузнецов А.А.* Источниковедческие аспекты проблем биографии Георгия Всеволодовича // Мининские чтения: Труды научной конференции. Нижний Новгород, 2007. С. 277–291; *Кузнецов А.А.* Жена Всеволода Большое Гнездо: ясское (аланское) или чешское происхождение? // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 17–27. [↑](#footnote-ref-24)