**Конструкция исключения и фокусные частицы в истории русского языка**

Колобродова Екатерина Александровна

Аспирант Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Одна из функций, которую нередко развивают ограничительные фокусные частицы, такие как частица *только*, - функция союзоподобной единицы (коннектора) со значением исключения элемента из множества или части из целого. По своей семантике это значение близко единицам типа *кроме* («все пришли, кроме Пети»), но в отличие от него, в сфере действия описываемой нами единицы способна находиться полноценная финитная клауза. В традиционной лексикографии она, как правило, не выделяется особо, однако ей свойственна своя специфика, отличающая ее от простого ограничительного употребления тех же единиц. Так, в этих конструкциях обязательно наличие не только явно находящейся в сфере действия частицы клаузы, обозначающей само исключение, но и другой, обычно препозитивной (будь то клаузы в составе сложного предложения или синтаксически независимого предложения), обозначающей общее правило:

1. a. Вася шел по лесу. В лесу было тихо, только где-то вдалеке кричала сова.

b. Вася шел по лесу. В лесу было тихо. Только где-то вдалеке кричала сова.

c. ?Вася шел по лесу. Только где-то вдалеке кричала сова, в остальном же было тихо.

d. \*Вася шел по лесу. Только где-то вдалеке кричала сова.

При этом конструкция исключения способна снимать логическое противоречие между обоими утверждениями, входящими в ее состав:

1. Все одноклассники Маши пришли. Только Петя не пришел.

Образовывать такую конструкцию, по-видимому, способны не все ограничительные частицы:

1. a. Все пришли, только Петя не пришел.

b. Все пришли, лишь Петя не пришел.

c. Все пришли, один Петя не пришел.

d. ?Все пришли, единственно Петя не пришел.

e. \*Все пришли, исключительно Петя не пришел.

В истории русского языка примеры на употребление подобной конструкции встречаются в текстах памятников с конца XI в. (с ограничительной частицей *токмо/тъкъмо*, во многом синонимичной современной частице *только*), а с частицей *только/толико* – прямым предком современной частицы *только* – с начала XII в.

Очень интересно в этом отношении выглядит частица *лишь*. В современном языке она может употребляться как ограничительная частица, синонимичная *только* в его основном ограничительном значении:

1. Из всего класса лишь Лена решила эту задачу. (=Из всего класса только Лена решила эту задачу.)

Однако если для частицы *только* ограничительное значение исторически является исходным для значения исключения, то из 18 примеров вхождения частицы *лише* в древнерусский подкорпус НКРЯ 10 – употребления в качестве предлога со значением «сверх» или «кроме», 2 – употребления в качестве сравнительного наречия со значением «более», и 6 – конструкция, которую можно назвать псевдоисключением или слабым исключением (где логическое противоречие дополнительно снято лексемой типа «другой/иной» при кванторе– см. пример 5):

1. *Русинѹ · не звати · немьчина · на иного кнѧзѧ сѹдъ · лише прѣдъ смолеского кнѧзѧ (Договор Смоленска с Ригой и Готландом, готландская редакция, список B, 1229, 1284, 1297-1313 гг.)*

Обычного же ограничительного употребления не обнаружено вовсе. Словарь русского языка XI-XVII веков [Словарь русского языка XI-XVII вв.] при описании лексемы *лише/лишь* приводит среди прочих значений значение «только, лишь», но из двух примеров, приведенных словарем на это значение, один, взятый из Жития Феодосия Печерского (памятник XI в.) содержит как раз конструкцию исключения, а второй – содержащий обычное ограничение – относится уже к XVII веку. Если сопоставить это с данными этимологии о происхождении частицы *лишь* от сравнительного наречия со значением типа «более» через предложное значение «сверх, кроме» (см. [Фасмер]), то можно выдвинуть предположение о том, что здесь значение ограничительной частицы, напротив, сформировалось через посредство конструкции исключения.

Литература:

Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 8. М., 1981.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986.