**Историческая основа топонимии Астрахани и современные тенденции переименования**

*Трушенко Аксинья Владимировна*

*студент 1 курса*

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,*

*журналистский факультет, Москва, Россия*

*E-mail:* *AksTru@yandex.ru*

**Введение**. Современные исследования в сфере топонимики освещают различные явления в этом разделе ономастики, за которым стоит динамика социальной среды. Изменение и облика города, и его топонимии влияет как на внутреннее, так и на внешнее восприятие региона: его семиотический ореол заметен не только для жителей, но и для туристов.

На современную топонимию влияет языковая политика в сфере ономастики — вопросы наименования и переименования как самих городов, так и внутригородских объектов. Важно отметить такое явление, как языковое реформирование, развивающееся в период «переломных» социально-экономических и политических реформ [4].

Изучение топонимики — один из способов понимания отличий региона от других субъектов и при этом его взаимосвязи с разными областями и народами, их населяющими. Философ и социолог Александр Согомонов определил «парадокс современного российского урбанизма», который заключается в поиске городской идентичности, несмотря на сходство исторических и культурных событий: «…города желают обрести неповторимые лица, пусть даже порой такое лицо оказывается лишь лицедейской, но обязательно оригинальной, маской» [3].

Таким образом, через целенаправленное изменение топонимов можно увидеть связь наименований городских объектов с событиями прошлого и с планируемым будущим.

**Гипотеза исследования**: топонимия Астрахани, в том числе переименования, отображает исторические процессы в России и показывает направление развития города.

**Методы**. В работе использовались методы, связанные как с лингвистикой, так и с исторической наукой: ретроспективный и сравнительно-исторический. Для исследования были также использованы статистический метод, лексико-семантический анализ названий улиц: поиск этимологии слов, использованных в названии, их связи с историей города, последующих изменений, дополнительного смысла.

**Анализ**. В городе Астрахань примерно 2375 улиц, проспектов, площадей, парков, скверов, проездов и переулков. Анализ ее топонимии я начала с изучения словарей. Множество работ, посвященных этой теме, написано М.А. Кирокосьяном. Среди них историко-топонимический справочник, а также статьи в краеведческих альманахах.

Его топонимические исследования опирались на историческую последовательность событий и появления новых имен и переименований. Примером служит улица Советская, которую изначально знали как Долгую: по данным росписных списков XVIII века, её протяженность была близка к километру. Первые перемены произошли в петровскую эпоху. Новое название — Большая Перспектива — опять же отсылало к её физическим свойствам: на улице появилось много площадей. В следующий раз она стала Екатерининской: тип переименования поменялся, теперь одна из центральных улиц города стала называться в честь императрицы. В конце XIX века она стала Московской, скорее всего, в честь расположенного на ней Московского торгового дома. После революции, в 1920 году, Постановлением Пленума Астраханского горсовета она была переименована в Советскую. Можно сказать, что переименования носили разные цели: появлялись и топонимы-индикаторы, и названия, являющиеся следствием «языкового реформирования» в определенных политических ситуациях.

**Обсуждение**. Изучение топонимии прошлого вдохновляет журналистов региональных изданий. Обращаясь снова к истории улицы Советской, можно привести в пример небольшую заметку с краткой историей переименований этой улицы на новостном портале «Прожектор» под названием «Как Астрахань потеряла Большую Перспективу».

Переименования улиц также становятся причиной дискуссий. Например, улица, ныне называемая Адмиралтейской, в 1920—2007 годах носила имя террориста Андрея Желябова. Основная причина переименования — пересмотренное отношение к участникам «Народной воли»: теперь это не герои, в честь которых стоит называть улицы. Интересно, что новое наименование не связано с дореволюционной историей. До революции в Астрахани было множество улиц Адмиралтейских, но приведенный пример к ним не относится. Наблюдение показывает, что факт произвольного переименования не освещен: многие считают, что это «возвращение к истокам». Это свидетельствует об общем незнании жителями исторического контекста.

**Заключение**. Исторический процесс сильно повлиял на топонимию Астрахани. А языковые процессы переименования обладают тремя основными чертами. Во-первых, это непоследовательный характер переименований. Улица террориста Желябова больше не существует, но одна из основных улиц в городе носит имя его подельщицы Софьи Перовской. Во-вторых, переименования обращены в дореволюционное прошлое. Третья тенденция становится следствием из второго пункта: в обновленных топонимах сделан акцент на их адресность и функциональность. В 2007 году улица Трусова стала называться Эспланадной (от фр. «esplanade» — широкое открытое пространство перед крепостью) — так же, как и до 1920 года. Название отсылает не только к истории (момент разрушения стен Белого города, и в связи с этим образование широкого пространства), но и к местоположению (улица находится рядом с Астраханским Кремлём).

Таким образом, многообразие топонимов Астрахани обусловлено богатством и сложностью исторического прошлого России. Обсуждение этого процесса в СМИ Астрахани указывает на актуальность изучения топонимии и ее динамики в этом старинном русском городе.

**Библиографический список**

1.Кадоло Т.А. Языковая политика в Республике Хакасия в области наименований внутригородских объектов: итоги и перспективы // Юрислингвистика. 2010. №10.

2.Кирокосьян М.А. Топонимический словарь Астраханской области. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Астраханский ин-т повышения квалификации и переподготовки, 2007.

3.Согомонов А.Ю. Современный город: стратегия идентичности // Неприкосновенный запас: 2010, № 2 (70).

4.Шарифуллин Б.Я. Языковая реформа как способ «исправления действительности» // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: Научно-методич. бюллетень. Вып.7. Красноярск, 1998.