**Информационная карточка № 1**

**ИЗ «ПОУЧЕНИЯ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА**

Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь над нею, но примите ее в сердце свое и не ленитесь, но усердно трудитесь...

В дому своем не ленитесь, но за всем наблюдайте, не пола­гайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы приходящие к вам не посмеялись ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не надейтесь на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью. Сторожей сами снаряжайте и ночью, со всех сторон расставив охрану, ложитесь около воинов, а вставайте рано. Оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись; по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и тело.

Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали люди проклинать вас.

Везде, куда вы пойдете и где остановитесь, напойте и на­кормите просящего... Всего же более убогих не забывайте и подавайте сироте, и вдовицу рассудите сами, а не давайте силь­ным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его. Мы, люди, грешны, и если кто нам зло сотворит, то хотим его поглотить, кровь его пролить скорей.

Если же вам придется крест целовать, то, проверив сердце свое, целуйте только на том, что можете выполнить, а целовав, соблюдайте свое слово, ибо, нарушив клятву, погубите душу свою.

Гордости не имейте в сердце и в уме: смертны все, сегодня живы, а завтра в гробу; все, что мы имеем, дано нам на малое время. Не уклоняйтесь учить увлекающихся властью, ни во что ставьте всеобщий почет.

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. Более же всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, то угостите его пищей и питьем; ибо он, проходя, прославит че­ловека по всем землям или добрым, или злым.

Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой.

Если забудете это, то чаще перечитывайте мою грамотку, тогда и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо.

Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь ему была от других стран. Леность ведь мать всему дурному: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее...

**Информационная карточка № 2**

**«Домострой»**

**Глава 64 (отрывок)**

**«Послание и наставление отца к сыну»**

…И ты, чадо, тоже берегись неправедного богатства и твори добрые дела, имей, чадо, вели­кую веру в бога, все надежды возлагай на господа…

…Церковников, и нищих, и маломощных, и бедных, и страдающих, и странников приглашай в дом свой и, как можешь, накорми, напои, и согрей, и милостыню давай от праведных своих трудов, ибо и в дому, и на рынке, и в пути очищаются тем все грехи: ведь они заступники перед богом за наши грехи. Имей, чадо, верную правду и любовь нелицеприятную ко всем, не осуждай никого ни в чем, о своих грехах поразмысли, как их избыть; чего сам не любишь, того и другому не делай, и сохраняй чистоту телесную пуще всего… от хмельного питья, господа ради, откажись, ибо пьянство — болезнь и все плохие поступки им порождаются…

…и больше всего сбереги и сохрани себя в праведном христианском законе, удержи язык свой от злого и уста свои, чтобы не извергали лжи, храни себя от обмана, от похвальбы и от клеветы и сам ни в чем не заносись: унизь себя пуще всех людей — сподобишься славы божьей. Никого же, чадо, не презирай и во всякой нужде помни, как мы прожили век, никто не вышел из дома нашего голоден или печален, как могли, все нужное каждому человеку бога ради давали и печального словом вылечивали…

…И не помыслили мы никогда никому во зло, разве что понедомыслию, но без лукавства. Чадо, почитай монахов, и стран­ники в доме твоем всегда бы кормились, также и в монастыри с милостыней и с кормом приходи, и заключенных в темницах, и убогих, и больных посещай, и милостыню посильно давай. И домочадцев своих одевай и корми в достатке, и жену свою люби, и в законе живи по заповеди господней…

…Что сам, чадо, делаешь, тому и жену учи, всякому страху божью, разному знанию, и ремеслу, и рукоделью, всяким делам, и домаш­нему обиходу, и всем порядкам: сама бы умела и печь, и ва­рить, и любое дело домашнее знала, и всякое женское руко­делье умела, — когда сама все знает и умеет, сможет и детей и слуг всему научить, ко всему пристроить и наставить во всем…

…Поучай наедине, да, поучив, успокой, и пожалей, и приласкай ее, также и детей и до­мочадцев своих учи страху божию и всяким добрым делам, ибо тебе ведь ответ за них дать в день Страшного суда...

…И еще напом­нить: гостей приезжих у себя корми, а с соседями и со знакомы­ми пребывай в дружбе, и в хлебе, и в соли, и в доброй сделке, и во всяком займе. А поедешь куда в гости — подарки недороги вези за дружбу; а в пути от стола своего есть давай домашним твоим и приходящим, и их с собою сажай за стол, и питье им так­же подавай. А маломощным милостыню подавай…

…А ни в пути, ни в пиру, ни в тор­говле сам никогда браниться не начинай, и кто излает — стерпи бога ради, но уклонись от брани: добродетель побеждает злонра­вие, злобу преодолевает, ибо господь гордым противится, смиренных любит, а покорному дает благодать…

…Да еще вот недру­га напоить и накормить хлебом да солью, глядишь, вместо враж­ды и дружба…

**Информационная карточка № 3**

**Из «Домостроя»**

***Глава четвертая***

*Как Бога любить всей душою и близких своих,*

 *страх Божий иметь и помнить о смертном часе*

Будь справедлив и праведен, но живи в смирении: опустив очи долу — ум к небесам простирай, в мо­литве к Богу и в слове к людям приветлив будь, опечаленного утешь, претерпи в напастях, будь обходителен, к каждому щедр и милостив, нищих и странников привечай и прими; отринь алчность в пьянстве и не впадай в обжорство, а также будь кроток, тих, молчалив, возлюби дру­зей — не злато, спесь позабудь и пред царем будь кроток, гото­вый исполнить его повеления, в ответах вежлив… Не осуждай никого, нелицемер­но обиженных всех защити...

***Глава девятая***

*Как всякого посещать в страдании в монастырях,*

*в больницах и в темницах*

В монастыре и в больнице, в затворничестве и в темнице за­ключенных посещай и милостыню, по силе своей возможности, подавай, что попросят; вглядись в беду и страдания, во все их нужды, и помогай, как сможешь, и всех, кто страдает в бедности и в нужде, как нищего не презирай, пригласи в свой дом, напои, накорми, согрей, с любовью и с чистой совестью приветь; тем благодарность заслужишь и получишь прощение грехов. Поми­най и родителей своих покойных подношением в церковь божию на панихиду и на службы, и дома поминки по ним устраи­вай, а нищим раздай милостыню, тогда и тебя не забудет Бог.

***Глава девятнадцатая***

*Как воспитать детей своих*

*в поучениях разных и в страхе Божьем*

А пошлет Бог кому детей, сыновей и дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих; обеспечить их и воспитать в доб­ром навыке: учить страху божию и вежливости, и всякому по­рядку. А со временем, по детям смотря и по возрасту их, учить ру­коделию, отец — сыновей, а мать — дочерей, кто к чему способен, какие кому Бог способности даст. Любить и хранить их, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то, разобрав­шись, и поколотить. Наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости твоей. И хранить, и блюсти чистоту телесную и от всякого греха отцам чад своих как зеницу ока и как свою душу. Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому не­брежению, о таковых грехах и ответ им держать в день Страш­ного Суда. Так что если дети, лишенные наставлений отца и ма­тери, в чем согрешат или зло сотворят, то и отцу и матери с детьми их от Бога грех, а от людей укор и насмешка, дому убы­ток, а себе самим скорбь, от судей же позор и пеня.

***Глава двадцать первая***

*Как детей учить и страхом спасать*

Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, младенца поря: если прутом посечешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочьу тебя — и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед: не посрамишь лица своего…

Воспитай детей в запретах, — и найдешь в них покой и благословение. Не улыбайся ему, редко играя с ним: в малом послабишь — в большом пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою. Так не дай же ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души…

***Глава двадцать вторая***

*Как детям почитать и беречь отца и мать,*

*и повиноваться им, и утешать их во всем*

…любите отца своего и мать свою и слушайтесь их, и повинуйтесь им божески во всем, и старость их чтите, и немощь их и страдание всякое от всей ду­ши на себя возложите, и благо вам будет, и многие лета пребуде­те на земле.

Если же кто осуждает или оскорбляет своих родителей или кля­нет их, или ругает, тот перед Богом грешен и проклят людьми. То­го, кто бьет отца и мать, — пусть отлучат их от церкви и от святынь всех, и пусть умрет он лютою смертью от гражданской казни, ибо сказано: «Отцовское проклятие иссушит, а материнское искоренит».

Вы же, дети, делом и словом угождайте родителям своим во всяком добром замысле, и благословят вас они: отчее благословение дом укре­пит, а материнская молитва от напасти избавит. Если же оскуде­ют разумом в старости отец или мать, не бесчестите их, не уко­ряйте, тогда почтут вас и ваши дети. Не забывайте трудов отца-матери, ибо о вас заботились и за вас печалились, упокойте старость их и о них позаботьтесь, как и они о вас некогда. Не го­вори «Много сделал добра им и едой и одеждой, и всем, что нуж­но»,— этим ты еще не избавлен от них, ибо не сможешь и ты их родить и позаботиться так, как они о тебе.

***Глава двадцать третья***

*Похвала мужьям*

Если кому-то Бог дарует жену хорошую — дороже то камня многоценного. И при пущей выгоде грех лишиться такой: нала­дит мужу своему житье все доброе.

Собрав шерсть и лен, все что нужно, сделает руками своими. Будет словно корабль торговый: отовсюду вбирает в себя все бо­гатства. И встанет средь ночи, и даст пищу дому и дело служан­кам. От плодов своих рук намного увеличит достояние.

И чад своих поучает, как и слуг, и не угаснет светильник ее всю ночь: руки свои к прялке протягивает, а персты ее тянутся к веретену. Милость об­ращает на убогого и плоды трудов подает нищим. Не беспокоит­ся о доме своем ее муж: самые разные одежды расшитые приго­товит мужу своему и себе, и детям, и домочадцам своим. И потому, когда муж ее соберется с вельможами и воссядет с друзьями, ими всегда почитаемый, и, мудро беседуя, знает, как поступать хоро­шо: ибо никто без труда не венчан.

Если доброй женою благословлен муж, число дней его жизни удвоится: хорошая жена радует мужа своего и наполнит миром ле­та его. Хорошая жена да будет благою наградой тем, кто боится Бога, ибо жена мужа своего добродетельней делает: во-первых, исполнив божию заповедь, благословлена Богом, а во-вторых, хвалят ее и люди. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая — ве­нец своему мужу; если обрел муж такую жену хорошую — толь­ко благо выносит из дома своего. Благословен и муж у такой же­ны, и года свои проживут они в добром мире. За жену хорошую мужу хвала и честь. Добрая жена и по смерти спасает мужа своего, как благочестивая царица Феодора.

***Глава двадцать пятая***

*Наказ мужу и жене, и детям, и слугам о том,*

*как следует им жить*

Следует тебе самому, господину, жену и детей, и домочадцев учить не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к сред­ним — дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и милостивым. Всякое дело править без волокиты и особенно в плате не обижать работника, всякую же обиду с благодарнос­тью претерпеть Бога ради: и поношение, и укоризну. Если поде­лом поносят и укоряют — соглашаться и новых ошибок избе­гать, а в ответ не мстить. Если же в чем не повинен ты — уже и за это от Бога получишь награду. А домочадцев своих учи страху божию и добродетели всякой, и сам то же делай, и вместе от Бога получите милость.

***Глава двадцать восьмая***

*О неправедном житье*

А кто живет не по-божьи, не по-христиански, и добрых людей совету и науке не внимает по-божески, чинит неправды всякие и насилие, и чрезмерную наносит оби­ду, и, в долг взяв, его не вернет, истомит волокитой, а незнатно­го человека во всем изобидит; и если кто по-соседски не отзыв­чив, или в селе на своих крестьян, или, в приказе сидя, на людей в силу власти своей накладывает тяжкие дани и всякие незакон­ные поборы; или чужую ниву распашет, или лес посек и землю перепахал, луг скосил, и рыбную ловлю присвоил, и борти, и пе­ревеси, и места охоты, и другие угодья неправдами и насилием заберет или ограбит и выкрадет; нападет по дороге и на стоянке ограбит, и побьет и опозорит, опустошит луга и пашню вытоп­чет, и всячески изобидит, или кого оболжет в чем и что-то под­кинет, оклевещет и с поличным придет, или насильно в рабство продаст, безвинно хитростью и понуждением охолопив; или не­праведно судит и неверно расследует дело, или лжесвидетельст­вует, кающихся не прощая; или лошадь и иную скотинку и лю­бое добро: сады и села, варницы и мельницы, амбары и лавки, дворы и другие угодья силой отнимет, а не то так и по дешевке против согласия выкупит или сутяжничеством отберет, или кор­чемным доходом и иным хитроумием или процентами в день­гах и натуре и от прочих неправедных поборов разбогатеет; или многие непотребные дела совершит: блуд и распутство, и сквернословие, и срамные речи, клятвопреступление, гнев и бешенство и злопамятство, в содомский впадает грех или держит корчму, ест и пьет безудержно, до обжорства и опьянения, праздни­ков и поста не блюдя, всегда пребывает в разгуле; или колдовст­вом занимается и волхвует и зелье варит, или на охоту ходит с собаками и птицами и с медведями; и творит все, угодное дья­волу, скоморохов с их ремеслом, пляски и игры, песни бесов­ские любит, и костями, и шахматами увлекается, — так вот, если сам господин и дети его и слуги его, и его домочадцы все такое творят, а господин им в том не препятствует и не спасает их ду­ши, уклонившимся не помогая, — прямиком все вместе в ад по­падут, да и здесь уже прокляты всеми.

***Глава двадцать девятая***

*О праведном житии*

Если же в селах иль в городах кто хорош по-соседски, тот у христиан, у властей и в приказе справедливых решений в нуж­ное время добьется не силой, не грабежом, не пыткой. Если же не уродилось что и расплатиться нечем, так он не торопит. А не то так у соседа или иного христианина не хватило зерна — на семена ли, на еду, да лошади или коровы нет, или налога в казну платить нечем, — так нужно помочь ему и ссудить, а мало у само­го, так у людей подзанять, но другому по просьбе дать. И помогать им от всей души, от всяких обидчиков оберегая по правде их. Самому господину и слугам его ни дома, ни на селе, ни на службе, ни в жалованье — ни в каких делах и отнюдь ни в чем не обделять никого: ни пашней, ни землей, ни домашним каким припасом, ни скотиной, неправедного стяжания избегая.

Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку.

***Глава тридцать третья***

*Как мужу воспитывать жену свою в том, чтобы сумела и Богу*

 *угодить, и к мужу своему приноровиться, чтобы могла дом свой*

*получше устроить, и всякий домашний обиход и рукоделие всякое знать, и слуг обучать, и самой – трудиться*

Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью и пример­ным наставлением; жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить и дом свой получше устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж нака­жет, тому с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому, что здесь писано.

Да и сама хозяйка ни в коем случае никогда, разве что занеду­жит или по просьбе мужа, без дела бы не сидела, так чтоб и слу­гам, на нее глядя, повадно было трудиться. Муж ли придет, про­стая ли гостья — всегда б и сама за делом сидела: за то ей честь и слава, а мужу хвала. Да никогда бы слуги не будили хозяйку, но сама хозяйка будила слуг и, спать ложась после всех трудов, всегда бы молилась, тому же уча и слуг.

***Глава сорок вторая***

*Как в полном порядке хранить посуду всякую и вести домашнее*

*хозяйство, все комнаты содержать хорошо в чистоте;*

*как хозяйке в том слуг наставлять, а мужу – жену проверять,*

*поучать и Божьим страхом спасать*

А увидит муж, что у жены непорядок и у слуг или не так все, как в книге этой изложено, сумел бы свою жену наставлять да учить полезным советом; если она понимает, тогда уж пусть так все и делает, и уважить ее да жаловать, но если жена науке такой, на­ставлению не последует и того всего не исполняет (о чем в этой книге сказано), и сама ничего из того не знает, и слуг не учит, должен муж жену свою наказывать, вразумлять ее страхом на­едине, а наказав, простить и попенять, и нежно наставить, и по­учить, но при том ни мужу на жену не обижаться, ни жене на му­жа — жить всегда в любви и в согласии.

А слуг также, смотря по вине и по делу, наказать и посечь, а на­казав, пожалеть; госпоже же слугу защищать в разбирательстве, тогда и слугам спокойней. Но если слову жены или сына, или до­чери слуга не внимает, наставление отвергает, не слушается, и не боится их, и не делает того, чему муж, отец или мать его учат, то плетью постегать, по вине смотря, да не перед людьми, наеди­не поучить, приговаривать и попенять, и простить, но никогда друг на друга не обижаться. Ни за какую вину ни по уху, ни по ли­цу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным и деревянным не бить. Кто в сердцах так бьет или с кручины, многие беды от того случаются: слепота и глухота, и руку и ногу, и палец вывихнет, наступают головные боли и боль зубная, а у беременных женщин в утробе поврежда­ются и дети. Плетью же, наказывая, бить осторожно, и разумно и больно, и страшно и здорово — если вина велика. За ослушание же в нерадение, — рубашку задрав, плеткой постегать, за руки держа и по вине смотря, да поучив попенять: а и обиды бы не бы­ло, а и люди бы о том не слыхали, а и жалобы бы о том не было. Да никогда бы не были брань и побои и обида на ссору слуг или их наговор без должного дознания, и если оскорбления были, нехорошие речи или свои подозрения, — виновного наедине до­просить no-хорошему: искренне покается, без всякого обмана — милостиво наказать да простить, по вине смотря; но если в деле не виноват, уж не прощать оговорщиков, чтобы и впредь ссор не было. Да и судить по вине и по справедливому розыску; если же виновный не признается, не кается в грехе своем и в вине, тут уже наказание должно быть жестокое, чтоб ответил виновный за вину свою, а правый остался в правоте: всякому греху свое покаяние.

**Дополнительный материал для учителя**

**Д.С.Лихачев о «Домострое»**

…Другой памятник, который чрезвычайно характерен для середины XVI века, — это «Домострой». Перед нами унификация, идеализация и поэтизация быта, доведенные до предела возможного. Это не просто сборник по большей части мелких практических советов — как солить рыжики, или наказывать слуг и де­тей, или как класть чистую посуду, ложки и плошки,— обязательно «опрокинуто ницъ». Нет, это и более широкие рекомендации — как устроить свой дом так, чтобы в него было «как в рай войти» (§ 38). В «Домострое» перед читателем развертывается грандиозная картина семейного идеального быта и идеального поведения хозяев и слуг.

В отличие от своего предшественника — «Измарагда», возносившего идеал чело­века до требований, которые могли относиться только к святому, «Домострой» рассказывает и о поварне, и об укладках, и о хранении запасов: о делах и быте, вполне светских и жизненно мелких.

Идеал «Домостроя» — это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости — запасливости и нищелюбия. И это в целом идеал трудовой жизни. И слуги и сама «государыня» (госпожа) должны не сидеть без дела — даже когда «мужь ли придет, гостья ли обычная» — «всегды бы над рукоделиемъ сидъла сама». Иное дело — гость «необычный», то есть знатный, — тут уж сами обязанности хозяйки становились трудом, и подчас тяжелым.

Упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой, даже приготовление пищи — почти церковным таинством, послушание — почти монастырским, лю­бовь к родному дому и хозяйствование в нем — настоящим религиозным служением.

Степенность во всем! Нарушения домашнего обряда — почти церковный грех. Случаи недорода, дороговизны смягчены вовремя сделанными домашними запасами. Домашняя жизнь не замкнута своим двором, ибо предусмотрена помощь соседям и соседская помощь. В «Домострое» пишется и о том, как давать в долг, как сохранить ношенное, чтобы отдавать сиротам — особенно детям. Важное место в «Домострое» занимали статьи: «Какъ всякое платье кроити и остатки и обрески беречи» или «какъ платья всякое жене носити и усътроити». Старые вещи надо беречь, хранить их чисто и «поплачено», то есть в заплатанном виде, — «ино сироткам пригодитца». Осуждается в «Домострое» злоупотребление правом неволи (не само право неволи в его разных видах, — а лишь та бесчеловечность, которая может быть с ним связана). Этому посвящена особая статья — «Аще кто слугъ держит без строя». Нельзя, чтобы служанка, «у неволи заплакав», стала «лгать, и красть, и блудить», а «мужик» «и розбивать, и красть, и в коръчме пити, и всякое зло чинити». В быту без слез не обойдешься, но «в неволе заплакать», видимо, считалось особенно тяжелым.

Указывал «Домострой» и как наказывать, а после наказания непременно пожа­леть и простить, чтобы наказываемый не затаил в душе обиды. А побить его следует «не перед людьми», а тайно, чтобы не оскорбить особенно. «А по всяку вину по уху ни по видънью (то есть по глазам.— *Д. Л.)* не бити, ни под серцо кулаком, ни пинком, ни посохомъ не колотить, никакимъ железнымъ или дъревянымъ не бить» (§ 38).

Если помнить об общей грубости семейных нравов, то нельзя не признать, что «Домострой» стремился к смягчению этих нравов, — стремился умно, давая тонкие, психологически обоснованные советы, прибегая к примерам и формулируя советы просто, а иногда и пословично (конец § 38).

Идеал — это, конечно, не реальность. Но идеал — великий и бесценный регулятор жизни. А если этот регулятор доведен до дома, до семейной жизни, входит во все мелочи быта, личного поведения в семье и в доме и во всем требует «знать меру», — то идеал, им проповедуемый, становится уже почти реаль­ностью. Перед нами своеобразная «поваренная книга» русского быта.

В художественном же отношении «Домострой» рисует быт русских людей XVI века в различных мелочах, ибо, рассказывая о том, какой должна была быть жизнь, он давал понять и о том, в чем заключались ее нарушения, очевидно, не такие уж редкие.

Спрашивается — жизнь каких классов населения пытается регламентировать «До­мострой»? Конечно, в первую очередь — имущих, зажиточных и даже весьма зажиточных. Двор, который описывается и устраивается в «Домострое», — это двор и боярский, и купеческий, и, может быть, даже еще выше — кня­жеский. Но «Домострой» обращен и к тем, «у кого селъ нет» (§ 42).

Привлекает к себе внимание и указание по крестьянству: как кормить корову, как ее доить, «а самой руки умыти чисто», вымыть вымя у коровы, и «потиралцемъ чистымъ вытерть, и в чистомъ мъсте издоить, и во всяком бережении» корову сохранить (§ 42). То же пишется и о «лошадках» (оцените это ласка­тельное слово!), и о коровках, и о кобылках, и о телятах, и о ягнятах, и о курах, и о гусях, и свиньях, и утках.

Заботой о неимущих людях проникнуты и советы «Домостроя»: как добыть запас, чтобы он не был «втридорога, а не милой кусъ». «Милый кус» — это тот товар, что действительно надобен и по вкусу (§ 43).

Древняя Русь знала разграничения между классами не в характере быта, как это стало в послепетровской Руси, а, главным образом, в степени накопленных богатств, в наличии слуг и величине хозяйства. Поэтому кое в чем идеал, на­рисованный «Домостроем», мог быть и идеалом крестьянства, хотя и успевшего сильно обнищать при централизованной власти.

Как бы чувствуя недостаток духовности в «Домострое» (а этот недостаток и сделал его в XIX веке символом ретроградности в жизни), составители заканчивают его наставлением для души. Автор «Домостроя» понимал, что жизнь не может ограничиваться заботой о материальных и бытовых благах, о доме и о хозяйстве, а потому присоединил к своему сочинению наставление благовещенского попа Сильвестра возлюбленному его сыну Анфиму. Наставление это служит как бы духовной параллелью к остальному сугубо материалистическому тексту «До­мостроя» и, возможно, составлено одним и тем же автором: уж слишком много — и в основной части «Домостроя», и в его заключении — общих тем и выражений. Сильвестр нет-нет да сбивается на хозяйственные темы «Домостроя», хотя и пытается перевести их в план «духовности».