**Институт истории им. Т.Мантейфеля Польской Академии наук**

**(Варшава, Польша)**

**Философский факультет Университета им. Я. А. Коменского**

**(Братислава, Словакия)**

**Институт истории Гуманитарного факультета Печского университета**

**(Печ, Венгрия)**

**Институт истории Философского факультета Университета им. Т. Г. Масарика (Брно, Чехия)**

**Центр восточноевропейских исследований варшавского университета (Варшава, Польша)**

Совершенно не случайно планируемая серия конференций под названием «**Мир славян: забытое место встречи разных культур**» открывается темой **«Становление христианской Руси»**. Таким образом, организаторы отдают дань памяти профессору **Анджею Поппэ** (12.07.1926–31.01.2019), который был известен в мире, прежде всего, как выдающийся специалист по истории церкви в средневековой России. Его работы всегда базировались на тщательных исследованиях исторических источников, его исследовательские интересы простирались с IX по XVII вв. и были сосредоточены на Центральной и Восточной Европе.

*Сам профессор Анджей Поппэ так писал о себе:*«Как только я вознамерился овладеть основными навыками и инструментами ремесла медиевистики, я нашел образцы в работах тех ученых, которые безотносительно своей национальности, обычно считались наследниками школы Леопольда фон Ранке. Мой особый исследовательский интерес быстро сфокусировался на истории восточных славян, вкупе, конечно, с более широким спектром проблем истории Византии и Западной Европы, которые включает в себя исследование восточного славянства. В реализации этих интересов я, не колеблясь, сочетал хорошо продуманную осторожность в формулировании концепций с открытостью к использованию рабочих гипотез, но, тем не менее, всегда стараясь избежать не верифицированных спекуляций, которые могут привести […] к совершенно фантастическим построениям. В целом, я предпочитал модель, похожую на комбинаторную математику, с ее методом сопоставления множества известных фактов с различными тщательно взвешенными проверяемыми гипотезами. Не отрицая роли интуиции, я позволял ей служить только сырьем для моих размышлений, понимая как далеко от истины, она может завести нас. После полувека практики исследований, подвергшись суровым испытаниям ремесла медиевистики, я верю, что мне удалось заполнить несколько малых и немного средних пробелов в наших знаниях о средневековой Руси…». (*Poppe A.* Introduction // Christian Russia in the Making. Aldershot, 2007. P. VII–VIII).