**Т. В. КАБРЖЫЦКАЯ,**

**кандыдат філалагічных навук, дацэнт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кафедра славянскіх літаратур**

АНТОН ГРЫНЕВІЧ – ПАПЛЕЧНІК ЯЗЭПА ДРАЗДОВІЧА:

 архіўны дакумент як выказнік эпохі

Антон Антонавіч Грыневіч (1877-1937) — знакаміты дзеяч беларускага адраджэння 20-30-х гг. ХХ ст., калега, паплечнік Язэпа Драздовіча. Іх ядналі зямляцкія пачуцці блізкасці, абодва працавалі на ніве роднай культуры, куды б ні закінуў іх лёс, прысвячалі сваё жыццё Беларусі. Пра А. Грыневіча, як і пра Я. Драздовіча шчыра, прафесійна глыбока напісаў у сваіх даследаваннях Арсень Ліс. Аднак, як кажуць, з добрым чалавекам можна некалькі раз на дзень вітацца. То ж пакарыстаюся нагодай яшчэ раз сказаць добрае слова пра добрых, разумных, таленавітых шчырых беларусаў А. Грыневіча і Я. Драздовіча. Не паўтараючы звестак пра галоўныя вехі іх жыццядзейнасці, спынюся на асобных дэталях, якія таксама цікавыя і важкія, калі гаворка вядзецца пра творчыя Асобы.

Працуючы над архіўнымі матэрыяламі газеты “Наша Ніва”, я напаткала шмат цікавых дакументаў, звязаных з жыццёвым шляхам А. Грыневіча, якія праліваюць дадатковае святло на культуралагічную эпапею беларускага адраджэння. У сучаснай мастацкай літаратуры актывізуецца праца па стварэнні гістарычнай прозы. Ды і ўвогуле прынята лічыць, што гістарычны раман – паказчык сталасці нацыянальнага пісьменства. Беларускія аўтары цікава распрацоўваюць тэму ВКЛ, ахвотна пішуць пра гісторыю ў стылі дэтэктыву. “Нашаніўскі перыяд” – таксама ўжо мінуўшчына стогадовай даўнасці. Да ўзнаўлення гэтага часу звяртаўся ў сваім знакамітым рамане “Як агонь, як вада”, прысвечаным Янку Купалу, Алег Лойка. Здаецца, наша грамадзянская, чытацкая цікавасць ужо патрабуе новага мастацкага асэнсавання тых працэсаў, якімі пазначана першая трэць ХХ ст. Для пісьменніка гістарычнай тэмы, вядома ж, пры стварэнні панарамы часу дэталі адыгрываюць значную ролю.

А. Грыневіч стаяў ля “калыскі” новай беларускай літаратуры. Яго ўклад ў выданне твораў беларускіх Песняроў Купалы, Коласа асветлены дастаткова поўна ў літаратуразнаўстве. Аднак А. Грыневіч варты ўвагі яшчэ і з боку даследчыкаў беларускай выдавецкай справы.

Сярод шматлікіх архіўных папераў увагу прыцягваюць, у прыватнасці, дакументы пра дзелавыя ўзаемадачыненні паміж А. Грыневічам і У. Ластоўскім. Так, існуе дакумент ад 2. VІІІ. 1913 г. пра перадачу Беларускаму выдавецкаму таварыству А. Грыневіча ўсіх спраў выдавецтва “Беларускі каляндар”, якое “існавала ўжо чацвёрты год”, “разам з фірмай, не прададзенымі экземплярамі, падрыхтаванымі для друку матэрыяламі і правам на атрыманне грошай за прынятыя да друку ў “Календары” аб’явы і заказы на “Каляндар”, за суму 883 руб. 27 кап.” Подпіс – загадчык выдавецтва “Нашай Нівы” В. Ластоўскі (Ф.3-1-219, №. 22). Наступны па нумарацыі дакумент сведчыць пра яшчэ адну акцыю. У той жа дзень у Вільні выдавецтву А. Грыневіча былі перададзены ад выдавецтва “Наша Ніва” “ўсе, што меліся ў яго на складзе выданні на беларускай мове, як уласныя, так і іншых выдавецтваў, згодна з прыкладзенага вопісу, вартасць іх пазначаецца цыфрай 3527 руб. 88 кап. З уступкай з пазначанай цаны ў 40%” (Ф.3-1-219, № 23).

Архіў А. Грыневіча раскрывае ва ўсёй паўнаце тыя арганізацыйныя клопаты, з якім сустрэўся выдавец беларускай кніжнай прадукцыі, і ўсе формы выдаткаў, звязаныя з друкам. Гэта і кошт паездак паміж Вільняй і Пецярбургам, выдаткі на транспарт, цана на паперу, на фарбы, на машыністак, аплата за фальцоўку, брашуроўку, цынкаграфічнае клішэ, афармленне вокладкі і шмат яшчэ якой іншай канкрэтыкі, звязанай са станам тагачаснай паліграфічнай справы. Падобнага роду матэрыял дае падыходы да разумення як беларускай, так і ўвогуле расійскай выдавецкай справы пачатку ХХ ст. Тут і ўзоры тагачасных паштовак, і выдатна аформленыя з мастацкага боку бланкі Пецярбургскіх друкарань і фабрык, іх адрасы і інш.

У архіве захоўваецца запісная кніжка А. Грыневіча. Няма сумненняў, інфармацыя, закладзеная ў нататніку, можа ўсхваляваць творчае ўяўленне пісьменніка, што адважыцца занурыцца ў беларускую атмасферу тых часоў. Бо запісы адлюстроўваюць кантактныя сувязі паміж гістарычнымі асобамі. У іх паказана, як раскідалі па розных кірунках беларускіх дзеячаў падзеі 1914 – 1917 гг. У прыватнасці, паказана змена адрасоў Жылуновіча Дзмітрыя Фёдаравіча (Ф.3-1-219, № 4). Месцяцца там і мінскія адрасы пазнейшага часу, паводле якіх можна атрымаць уяўленне пра “тапаграфію” цікавых для гісторыі культуры Беларусі ўстаноў і людзей., Выбарка адрасоў з запісной кніжкі: Зямкевіч Рамуальд —Мінск, Захар’еўская, 38, кв. 2 (Ф.3-1-219, №4); Драздовіч Іосіф Нарцызавіч – п. ст. Лужкі Віл. губ., м. Германовічы, в. Красоўшчына (Ф.3-1-219, №; 4 аб.); Паўловіч Альберт Францавіч -- Мінск. Новараманаўская, 36 (Ф.3-1-219, № 7).

Асобны архіўны аркуш, варты спецыяльнай увагі, -- канверт ліста з Петраграда, паштовы штэмпель -- 1919 г. На тытульным боку адрас і імя адрасата: Мінск, Юр’еўская, д. 35, кв. 6. І. Д. Луцэвічу. На адвароце -- некалькі гумарыстычных замалёвак мужчынскага аблічча: чалавек паступова лысее і твар яго становіцца падобным на літару “Ў” (Ф.3-1-219, №76).

У біяграфіі А. Грыневіча быў перыяд, калі ён, мабілізаваны, некаторы час знаходзіўся ў Інтэнданцкім бюро на ст. Балагое І Нікалаеўскай ж. д. Шмат дакументаў ілюструюць тую каласальную работу, якую праводзіў ён па забеспячэнню арміі: пастаўка адзення і прадуктаў для людзей, фуражу для коней і г. д. З прыватнай перапіскі А. Грыневіча і яго знаёмай па Нікалаеўску Н. Істрынскай можна атрымаць уяўленне пра жыццё ў лістападзе 1919 г. Прадуктовыя цэны: масла -- 20 руб., гусь -- 30 руб. Фунт хлеба каштаваў 3 руб., 3 руб. 50 кап. На чалавека выдавалі адзін фунт хлеба. Працаваў ламбард, куды ў разе канечнай патрэбы здавалі рэчы: знаёмая А. Грыневіча заклала ў ламбардзе шубу (Ф.3-1-219, № №.69, 70). Не меншую цікавасць для ўяўленняў пра матэрыяльныя вымярэнні дарэвалюцыйнага жыццёвага ўзроўню дае распіска нейкага Яфіма Міронавіча Брандзіна ад 2.Х 1914 г., якая сведчыць, што ён прадаў А. Грыневічу “піяніна фабрыкі Вейхарта (№ 1166) за сто шэсцьдзесят пяць руб. і грошы за піяніна ад г. Грыневіча спаўна атрыманыя” (Ф.3-1-219, № 89).

Наступны дакумент яскрава ўпісваецца ў гісторыю Мінска 1919-паловы 1920 гг. На ім пазначаны адрас важнай для беларускай культуры арганізацыі і пасада, якую займаў А. Грыневіч: Мінск, Конная плошча, загадчыку Беларускага Народнага Дома грамадзяніну А. А. Грыневічу (Ф.3-1-219, № 73 аб).

З навуковай літаратуры вядома, што А. Грыневіч у гэты час быў у Мінску, узначальваў Беларускі народны дом, выкладаў музыку ў школе, беларускай гімназіі. Палітычныя катаклізмы станаўлення беларускай дзяржаўнасці абумовілі складанасці лёсу дзеячаў адраджэння. А. Грыневіч вымушаны быў улетку 1920 г. выехаць з Мінска ў Вільню, дзе працаваў на беларускую культуру на працягу пяці гадоў. З 1925 г. А. Грыневіч зноў у Мінску, дзе яго прызначаюць на пасаду сакратара музычнай падсекцыі Інбелкульта, ён -- старшыня песеннай музыкі. Архіўныя дакументы раскрываюць выключную працаздольнасць А. Грыневіча, яго ініцыятыўнасць, адказнае стаўленне да абавязкаў. Тут і шырыня яго поглядаў, і жаданне ахапіць сферы культурнай працы ў галіне літаратуры, выяўленчага мастацтва, музейнай справы, музычнай і тэатральнай дзейнасці. І пры гэтым актывізаваць сувязь мастакоў з насельніцтвам, актывізаваць не толькі творчыя колы, але ўзняць і духоўныя запыты насельніцтва.

Паказальныя ў гэтай самаадданай працы А. Грыневіча запісы, зробленыя ў яшчэ адной яго запісной кніжцы. Складаючы план сваёй работы, А. Грыневіч нумаруе свае абавязкі. Пад №1 зроблены запіс, у якім абазначана задача: расшукаць адрас Г. Казуры, калегі А. Грыневіча па справе апрацоўкі беларускага фальклору. Запіс пад №2 пастанаўляе: “Напісаць да Драздовіча, каб сабіраўся да працы ў Камісіі і да перакладу расейскага навуч.” Вось далейшы пералік абавязкаў, якія вызначыў сам сабе А. Грыневіч (пералік выбарачны, запісы даюцца без змен, у арыгінале):

4) Пагаварыць з Дамброўскім аб друкарні.

5) Прасіць Тарашкевіча за рэдактара беларус. слоўніка.

6) Прасіць Клачэўскага за арганізатара тэатру.

7) Зайсці да Янчука ад абработцы песень белар.

8) Сабраць касцюмы. Запытаць Шыпілло і Краўчука

10) Арганізаваць кружок перакладчыкаў і камісію выд. слоўніка.

11) Камісія наборшчыкаў (сабраць усё, што зроблена ў Вільні).

12) Арганізаваць бібліятэку з […] аддзелам, знайсці чалавека-спецыяліста сабірацеля кніжак

14) Аб перакладзе найлеп. рэлігійных кніг […].

15) Курсы тэатральных сцэн.

16) Хоравыя курсы.

17) Курсы малярства (прыгожага штукарства).

18) Сабірац. музейных рэдкасцяў. (рэквізаваць мастацкую бібліятэку). 19)Аб’явіць праз газету і абвясціць у тэатры а запісе на кніжкі ўсякага да бібліятэкі; да арганізацыі запрасіць п. Шыпілло (Ф.3-1-219, № 32, 32 аб).

Сярод архіўных дакументаў захоўваецца ліст Я. Драздовіча, напісаны яго рукой, па-беларуску, кірыліцай, надасланы ім у газету “Наша Ніва” з Вольска. Драздовіч непакоіцца, што не мае пацвярджэння пра тое, што яго пасылка, якую ён даслаў на адрас рэдактара “Нашай Нівы” пана Уласава, была атрымана ў Вільні. У пасылцы знаходзіліся малюнкі – “абразкі Беларусі” Я. Драздовіча, пісаныя алейнымі фарбамі, сярод іх “Трызны мінуўшчыны”, “Злыя чары” і інш. Акрамя таго, як піша Драздовіч, там было і “некалькі рысункаў-він’етак, зробленых пяром”, і “некалькі вершаў у прозе”. Пасылка згубілася, мастак узнерваваны: “гэта падрывае ўсе мае надзеі на будучае маё штукарства. Я буду змушаны ўсё закінуць і не маляваць болей—малярства надта губіць здароўе і нервы. Прабачце, пане, што я пішу, што называецца “нябрэжна”, спяшаючыся…” Далей Я. Драздовіч дзякуе за прысланы з Вільні ілюстраваны ім каляндар. Характэрная для ўзрушанага стылю аўтара канцоўка ліста: “Пажалейце мяне -- напішыце наконт маёй пасылкі. Я чакаю. Прыяцельскі сціскаю Вашу руку. З пажаданнямі ўсяго найлепшага. P. S. Калі здабудзецца мая пасылка, то перадайце пану Уласаву маю просьбу прабачыць, што не паведаміў, высылаючы яе” (Ф.3-1-219, № №43, №44). Ліст падпісаны “Язэп Драздовіч”, 14.І 1914 г. з г. Вольска да “шаноўнага таварыша пана Ластоўскага”.

Як бачна з папярэдне праілюстраваных дакументаў, імя Я. Драздовіча некалькі разоў сустракаецца ў запісах А. Грыневіча. Я. Драздовіч быў маладзейшы ад свайго земляка амаль на дзесяць гадоў. І трэба думаць, старэйшы з сяброў служыў узорам для маладзейшага ў справе беларускага культурнага адраджэння. Па дарозе да Беларусі яны ішлі разам. Вядома, што Я. Драздовіч афармляў “Школьны спеўнік”, складзены і выдадзены А. Грыневічам у 1920 г. Язэп Драздовіч стварыў партрэт-барэльеф А. Грыневіча. Збліжала іх абодвух замілаванасць да беларускага фальклору, збіранне і запісы ўзораў народнай творчасці. Трэба думаць, што А. Грыневіч, зямляк Я. Драздовіча, як ніхто іншы цаніў, захапляўся краявідамі роднай Віцебшчыны, створаныя мастаком-жывапісцам.

Няма сумненняў, удзел Антона Грыневіча, Язэпа Драздовіча ў гісторыі беларускай культуры чакае новых падыходаў, як навуковага ўдумлівага прачытання, так і творчага асэнсавання на старонках мастацкай літаратуры.

Кабржыцкая Т. В. Антон Грыневіч – паплечнік Язэпа Драздовіча (паводле архіўных дакументаў) // Матэрыялы навук.–краязнаўч. канферэнцыі “Шляхамі Язэпа Драздовіча”: Да 125-годдзя з дня нараджэння беларус. мастака, пісьменніка і грамадскага дзеяча (24 красавіка 2013 г.) – Маладзечна, 2013