**Васильев, Виктор Николаевич (этнограф; 1877-1931).**

Тунгусские предания / В. Васильев. - С.-Петербург: Типография Министерства путей сообщения (Товарищества И.Н. Кушнерев и К°): 1909. - 19 с.; 25 см.

"Из журн. "Живая старина", вып. 3 1908 г. и вып. 1 1909 г.". . Без тит. л. Описано по обл.. .

<http://leb.nlr.ru/edoc/330452/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F>

В. Васильевъ.

**Тунгусскія преданія.**

С.-Петербургъ.

Типографія Министерства Путей Сообщенія

(Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко), Фонтанка, 117.

1909.

**ТУНГУССКІЯ ПРЕДАНІЯ.**

Помѣщаемыя ниже тунгусскія преданія записаны мной въ Туруханском краѣ въ 1905 г., на обратномъ пути изъ Хатангской экспедиціи. По завершеніи ея главныхъ задачъ и раздѣленіи состава экспедиціи на двѣ партіи для слѣдованія въ обратный путь, мнѣ пришлось ѣхать съ начальникомъ ея И. П. Толмачевымъ, направлявшимся на Олекминскъ на р. Ленѣ. Часть этого пути между оз. Ессеемъ и оз. Яконгдой мы совершили съ илимпейскими тунгусами. Въ пути на ночлегахъ, въ чумѣ у тунгусовъ, я занимался записываніемъ тунгусскихъ словъ и фразъ и собираніемъ этнографическихъ свѣдѣній. При этомъ же мнѣ были сообщены и предлагаемые преданія. Главнымъ разсказчикомъ былъ тунгусскій князь Николай Хирагиръ, по прозвищу Чунго, — Человѣкъ выдающійся по уму въ своей средѣ. Только одно преданіе „Умна“ — разсказано другимъ тунгусомъ. Оба мои разсказчика не говорили на якутскомъ языкѣ, которымъ я владѣю, почему приходилось пользоваться переводомъ тѣхъ, которые знали этотъ языкъ, записывая преданія уже на русскомъ языкѣ у себя въ чумѣ, непосредственно за рассказомъ. При этомъ я старался держаться возможно ближе его духа. Пять изъ этихъ преданій относятся исключительно къ тунгусскому быту. Одно, — озаглавленное мною „Юраки“, — по словамъ самого разсказчика, позаимствовано отъ юраковъ, на р. Енисеѣ. Наконецъ, послѣднее — „Дыгин“ — представляетъ, повидимому, одинъ изъ варіантовъ извѣстнаго якутскаго преданія, заимствованный отъ якутовъ и нѣсколько видоизмѣненный. Всѣ эти преданія приводятся здѣсь безъ взякихъ измѣненій, какъ были записаны мною въ то время, въ предположеніи, что подъ свѣжымъ впечатлѣніемъ онѣ были воспровзедены съ большимъ сохраненіемъ колорита и что позднѣйшія правки и передѣлки лишь отдалили бы ихъ отъ духа разсказа.

*В. Васильевъ.*

**Уріӓн и Моlунà**

Жилъ въ старину витязь, по имени Уріӓн. Онъ был прекрасный охотникъ и неустрашимый боецъ. Не было звѣря, котораго онъ не могъ бы догнать и убить; не было человѣка, который могъ бы противостоять ему; всѣхъ онъ побѣждалъ, лучше всѣхъ стрѣлялъ и былъ сильнѣе всехъ.

Далеко шла слава объ удаломъ, непобѣдимомъ витязѣ Уріӓн’ѣ; всѣ тунгусы о немъ знали и слышали, всѣмъ были извѣстны его подвиги. Въ то же время жилъ другой тунгусскій витязь Моlунà, такъ же знаменитый, одолѣвшій многихъ сильныхъ и главныхъ удальцовъ-тунгусовъ. Много наслышался и Моlунà об Уріӓн’ѣ и досадно ему было, что о немъ говорятъ меньше, чѣмъ об Уріӓн’ѣ, и завидно; хотѣлось ему уничтожить славнаго Уріӓн’а, но вступить съ нимъ в открытый бой онъ не рѣшался. Слава объ Уріӓн’ѣ между тѣмъ росла да росла и не давала покою Моlунà. Наконецъ онъ собралъ своихъ людей и направился къ жилищамъ Уріӓн’а. Жилъ послѣдній на берегу одной рѣчки, гдѣ стоялъ его чумъ и чумы его людей. Подкрался Моlунà со своими людьми къ рѣчкѣ вечером; уже темнѣло. Уріӓн съ частью своих людей в это время были дома. Моlунà со своими людьми, держа въ рукахъ свои луки вверхъ подобно рогамъ, стали перебредать рѣчку. Уріӓн слышалъ, что на водѣ происходитъ что-то и, увидѣвъ въ темнотѣ какіе-то торчащіе къ верху предметы вродѣ роговъ, рѣшилъ, что это дикіе олени.

— Ну, утромъ поохотимся на нихъ, а теперь темно, — сказалъ не подозрѣвающій ничего Уріӓн и успокоился.

Люди его и работники разошлись тѣмъ временемъ по разнымъ дѣламъ, кто въ лѣсъ, кто куда. На одного изъ нихъ какъ разъ напали люди Моlунà: схватили бѣднаго тунгуса, скрутили и привели къ вождю своему. Моlунà посмотрѣлъ на схваченнаго и говоритъ ему:

— Скажи тамъ, какъ узнать твоего вождя, по какимъ примѣтамъ, и мы отсавимъ тебя въ живыхъ, а иначе тебѣ грозитъ смерть.

Испугался плѣнникъ и говоритъ:

— Когда мы сядемъ за ѣду, онъ одинъ лишь среди насъ будетъ сидѣть на камнѣ, 1) *(1): Въ тѣ времена люди садились за ѣду не въ чумѣ, а внѣ его, вокругъ костра.)* и когда ему станутъ давать пищу, будетъ подставлять не голую ладонь, какъ мы, а таловыя стружки, чтобы не смягчить на пальцахъ кожу и мозоли отъ тетивы лука; вы это и примѣчайте.

— Хорошо, да смотри, не проговорись, — сказал Моlунà.

Тунгусъ ушелъ и, конечно, никому не проговорился. Прошла ночь, наступило утро. Уріӓн со своими людьми сѣли на берегу у костра ѣсть. Но только что онъ принялся за ѣду, какъ надъ головой его прожужжала стрѣла, пущенная изъ-за кустовъ рукой Моlунà. Не ожидавшій ничего подобнаго, Уріӓн метнулся съ мѣста и однимъ прыжкомъ, без всякаго оружія, перескочилъ через рѣчку, но здѣсь его догнала вторая стрѣла Моlунà и впилась ему въ икру ноги. Безоружный и раненый Уріӓн сѣлъ на берегу, а враги его тѣмъ временемъ, выскочивъ изъ-за кустовъ, стали осыпать его тучами стрѣлъ.

Однако — и безоружный, и раненый — Уріӓн такъ ловко отстранялся отъ направленныхъ на него стрѣлъ, что ни одна изъ нихъ не попадала въ него. Долго стрѣляли въ него, но все без результата. Наконецъ Уріӓн крикнулъ своимъ противникамъ:

— Что же вы одни все стрѣляете? Бросьте и мнѣ кто-нибудь свой лукъ и стрѣлы, попробую и я пострѣлять въ васъ!

Никто, разумѣется, не бросилъ ему своего лука.

— Ну, все равно, — сказалъ тогда Уріӓн, — что мнѣ теперь маяться хромому; скоро вы меня такъ ли иначе доканаете, такъ стрѣляйте же хорошенько! — и, закрыв глаза, тотчасъ же палъ, пораженный въ нѣсколькихъ мѣстахъ стрѣлами.

Моlунà съ людьми очень скоро послѣ этого справились и съ людьми, и съ работниками Уріӓн’а. Жена Уріӓн’а сдѣлалась добычей побѣдителя, но перед тѣмъ, какъ быть уведенной, успѣла спрятать маленькаго сына своего подъ опрокинутый котелъ.

Довольно далеко отъ мѣста побоища, въ сторонѣ, въ лѣсу, жилъ престарѣлый отецъ убитаго Уріӓн’а. Туда то и направился Моlунà. Явившись къ старику, Моlунà съ насмешной сказалъ ему:

— Убили сегодня одного мойку *(СНОСКА: Годовалый оленій теленокъ)*, но онъ оказался настолько худъ, что даже мозги растаяли *(СНОСКА: Костный мозгъ оленя въ сыромъ видѣ — у тунгусовъ лакомое блюдо. У сухого животнаго онъ разжижается и теряетъ свой вкусъ, почему выбрасывается).*

Понялъ старикъ, какая участь постигла его сына, поникъ головой и проговорил:

— Какъ не быть сухимъ и не стаять мозгамъ, въ послѣдніе три года онъ одинъ своей охотой на дичь прокармливалъ семь семей.

Посмотрѣлъ Моlунà на старика, на его дряхлость и, рѣшивъ, что не стоитъ убивать его, отправился къ себѣ домой. По его уходѣ старикъ пошелъ къ мѣсту табора своего сына, увидѣлъ его трупъ, нашелъ подъ котломъ мальчугана и, взявъ его съ собой, вернулся к себѣ домой. Сталъ старикъ воспитывать своего внучка. Долго-ли, коротко-ли — неизвѣстно, сколько прошло времени — мальчикъ ужъ подросъ, сталъ рѣзвиться, поигрывать лукомъ а скоро сталъ и охотиться. Гоняясь за дичью, каждый разъ дальше и дальше отъ дома сталъ уходить сынъ Уріӓн’а: что ни день, то онъ позже и позже возвращался домой. Бродя такъ по лѣсамъ и лугамъ, между горъ и озеръ, онъ увидѣлъ однажды затесь на деревѣ, тамъ другую, третью. Затесь была старая, совсѣмъ посѣрѣвшая. Сталъ парень прослѣживать затесь и увидѣлъ, что она показываетъ чей то путь, идя въ одномъ направленіи, правильно и на близкомъ разстояніи другъ отъ друга. Вернувшись домой, парень сталъ разспрашивать дѣда — какія это затеси на деревьяхъ? Старикъ отдѣлался незнаніемъ. Заинтересовали парня эти старыя затеси, чуялось ему, что тутъ кроется какая-то непонятная для него загадка. Чаще и чаще сталъ онъ приходить къ этимъ затесямъ и пробовать прослѣдить ихъ и чаще и настойчивѣе разспрашивать о нихъ дѣда. Спрашивалъ онъ его и объ отцѣ своемъ:

— Скажи же, дѣдъ, вѣдь должен быть у меня отецъ и мать; гдѣ же они, или что съ ними сталось?

Но дѣдъ упорно молчалъ. Сталъ сынъ Уріӓн’а приходить къ загадочнымъ затесямъ еще чаще и прослѣживать ихъ еще дальше, такъ что началъ уходить уже не на день, а на нѣсколько дней и настойчивѣе приставать къ старикуъ съ разспросами. Видитъ старикъ, что парень возмужалъ и окрѣпъ и что его не удершишь: того и смотри — уйдетъ самъ, и разсказалъ ему все объ Уріӓн’ѣ и его смерти.

— Был у меня Моlунà, — добавилъ старикъ къ своему разсказу, — посмѣялся надо мной и сказалъ, что на обратномъ пути сдѣлаетъ затеси, чтобы его могли отыскать, если найдутся какіе-нибудь родственники и мстители за Уріӓн’а. Но ты, дитя мое, не вздумай преслѣдовать его; ты знаешь теперь, какой у тебя былъ отецъ, и не плохъ долженъ быть человѣкъ, которому удалось убить его; не тебѣ съ нимъ тягаться.

Не таковъ былъ однако сынъ Уріӓн’а, чтобы его можно было испугать. Попрощался онъ со старикомъ, взялъ свои охотничьи снаряды и отправился въ путь. Долго онъ шелъ и пришелъ, наконецъ, къ старому кузнецу. Здѣсь парень остался на нѣкоторое время и заставилъ старика ковать себѣ оружіе, а самъ занялся охотой и прокармливалъ старика, пока тотъ ковалъ ему. Скоро старикъ выковалъ ему броню желѣзную и множество стрѣлъ, но догадываясь о томъ, кто может быть его заказчикъ, долго уговаривалъ его — не ходить къ Моlунà и вернуться обратно. Тотъ опять таки не послушался. Тогда старикъ указалъ ему путь къ Моlунà и пожелалъ ему успѣха и тотъ снова отправился въ путь. Скоро показался лагерь Моlунà. Снялъ сынъ Уріӓн’а съ себя броню, колчанъ со стрѣлами, отложилъ лукъ, спряталъ все это въ лѣсу и самъ, одѣвшись въ рваную одежонку, пошелъ къ чумамъ. По серединѣ лагеря стоялъ чумъ, сдѣланный лучше и просторнѣе другихъ. Рѣшивъ, что этот и должен быть чумъ вождя, парень вошелъ въ него. Въ чумѣ были однѣ женщины, мужчины же ни одного.

Стали женщины разспрашивать парня, кто онъ, откуда и зачѣмъ ходитъ. Пришлецъ выдалъ себя за заблудившегося сироту, случайно набредшаго на жилье. Скоро стали слышны голоса возвращающихся съ охоты хозяевъ. Сынъ Уріӓн’а выглянулъ за дверь и, увидѣвъ подходящихъ къ чумамъ людей, сразу и безошибочно опредѣлилъ — кто изъ нихъ долженъ быть самъ Моlунà. Дѣйствительно, скоро вошелъ въ чумъ самъ Моlунà, и, замѣтивъ новое лицо, спросилъ, что это за парень. Тотъ самъ повторилъ ему то же, что передъ тѣмъ говорилъ женщинамъ.

— А накормили ли его? — спросилъ хозяинъ бабъ.

— Кормили, — отвѣтили тѣ.

Сталъ Моlунà тутъ разсказывать, какъ онъ убилъ когда-то Уріӓн’а, какъ дѣлалъ затеси, чтобы его могли найти.

— Видно, не было у Уріӓн’а родныхъ, — закончилъ онъ, — иначе пора бы кому-нибудь притти.

— Гмъ, таъ ты хвалишься, оказывается, тѣмъ, что убилъ его хитростью, изъ-за угла?! — воскликнулъ сынъ Уріӓн’а, вскочивъ съ мѣста; — я прослѣдилъ твой путь и пришелъ по твоимъ слѣдамъ!

Услышав это, Моlунà кинулся на него съ ножемъ, но тотъ успѣлъ отскочить. Крикнулъ тогда Моlунà своимъ людямъ:

— Держите и убейте этого мальчишку!

Но Уріӓн’овъ сынъ былъ уже далеко; онъ прибѣжалъ въ лѣсъ, къ тому мѣсту, гдѣ спряталъ свои доспѣхи, одѣлся, взялъ свои стрѣлы и лукъ и двинулся на встѣчу людямъ Моlунà. Тѣмъ временемъ и самъ Моlунà, одѣтый и вооруженный, вышел къ своимъ людямъ, а тѣ уже начали стрѣлять в пришельца; уже цѣлыя тучи стрѣлъ летѣли на сына Уріӓн’а, но ни одна не могла попасть въ него, такъ какъ онъ оувертывался и отклонялся отъ каждой из нихъ, между темъ как люди Моlунà одинъ за другимъ падали пораженные стрѣлами пришельца; ни одной стрѣлы онъ не пустилъ мимо; что ни выстрѣлъ — то убитый или смертельно раненый. Со свистомъ летѣли его смертоносныя стрѣлы, опустошая ряды его враговъ. Мѣтко стрѣлялъ парень, ни разу не промахнулся и скоро перестрѣлялъ всѣхъ людей и работников Моlунà. Остались они вдвоемъ другъ противъ друга; у нихъ уже начали разрываться отъ стрѣлъ соединительныя вязки броней, а сынъ Уріӓн’а все приближается къ своему противнику.

— Пощади, не убей; есть у меня дочь, возьми ее себѣ въ жены; дамъ я тебѣ за ней оленей и другого добра, сохрани только жизнь мнѣ! — взмолился Моlунà.

Парень отпустилъ свой лук и пересталъ стрѣлять. Помирившись, Моlунà действительно выдалъ за него свою дочь. Тутъ же сынъ Уріӓн’а нашелъ свою мать. Долго ли прожилъ здѣсь сын Уріӓн’а — неизвѣстно, только однажды онъ собрался въ обратный путь. Взялъ онъ свою жену, мать, оленей съ женинымъ имуществомъ и двинулся въ свою сторону. Дорогой, наобратномъ пути, онъ охотился. Иногда останавливались и дневали, тогда онъ уходилъ охотиться на цѣлый день. Однажды на одной изъ такихъ остановокъ ихъ догнал Моlунà, хозяина не было дома. Моlунà зналъ это; онъ давно уже слѣдилъ за своимъ зятемъ и искалъ лишь удобнаго случая убить его. Выдача за него замужъ своей дочери была съ его стороны лишь хитростью, спасшей ему жизнь. Придя въ чумъ, Моlунà приказалъ женщинамъ собрать всю кладь вокругъ чума. Когда женщины исполнили это, онъ сказалъ:

— Сынъ Уріӓн’а придетъ вечеромъ, поздно; я спрячусь здѣсь, между кладью. Вечеромъ, когда онъ будет возвращаться, вы откройте дверь чума ему навстрѣчу, и когда огонь освѣтитъ его въ темнотѣ — я застрѣлю его.

Женщины не посмѣли ослушаться. Залегъ Моlунà между тюками и сталъ ждать. Наступилъ вечеръ, стемнѣло. Скоро послышались и шаги человѣка. Вотъ они ближе и ближе подходятъ къ чуму. Въ это время раскрылась дверь чума и огонь отъ костра освѣтилъ сына Уріӓн’а. Охотникъ подошелъ къ чуму и только что сталъ заносить ногу, чтобы войти, какъ мимо него прожужжала стрѣла.

— Ну, Моlунà, на этотъ разъ я тебя уже не пощажу, — проговорилъ сынъ Уріӓн’а, сразу узнавъ своего врага, и бросился къ тому мѣсту, откуда прилетѣла стрѣла. Увидѣвъ, что промахнулся, что старая испытанная рука измѣнила, Моlунà кинулся бѣжать; но не долго бѣжалъ онъ: стрѣлы, пущенныя вѣрной и сильной рукой Уріӓн’ова сына, поразили его на смерть. Такъ кончилъ Моlунà свою жизнь, а сынъ Уріӓн’а съ женой и матерью подолжалъ на утро свой путь.

**`Оран.**

Среди Илимпейскихъ тунгусовъ былъ одинъ человекъ, по имени `Оран. Жилъ онъ на рѣчкѣ и, перегораживая ее заколомъ, добывалъ себѣ рыбу. Однажды человѣкъ около тридцати тунгусовъ направились къ нему, чтобы убить его. На послѣднемъ ночлегѣ передъ встрѣчей съ нимъ двое изъ нихъ остались хозяйничать, а остальные направились къ `Оран’у. Подкрашвись тихонько, лѣсомъ къ рѣчкѣ, они увидѣли `Оран’а. Тотъ былъ на своемъ заколѣ. Тутъ же въ водѣ, у закола былъ вбитъ развилистый колъ, на которомъ былъ повѣшенъ его лукъ. Изъ предосторожности онъ не оставлялъ свое оружіе на берегу. Увидавъ `Оран’а и неразлучность его со своимъ оружіемъ, тунгусы не рѣшились напасть на него и вернулись обратно. Когда они пришли къ оставшимся двумъ товарищамъ, тѣ спросили у нихъ — убили ли они `Оран’а.

— Нѣтъ, — отвѣтили тѣ и разсказали, что видѣли.

— Эхъ, вы, столько человѣкъ и побоялись напасть на одного! — замѣтили два оставшихся тунгуса.

— Вы говорите такъ, какъ будто вы можете убить его, — возразили тѣ, — такъ идите же сами и попробуйте убить.

— Что же, мы и пойдемъ! — сказали оставшіеся и дѣйствительно отправились.

Придя къ заколу, храбрецы увидѣли, что `Оран’а тамъ уже нѣтъ и что онъ укочевалъ, причемъ шелъ, не выбирая чистыя мѣста для своего аргиша (СНОСКА: Обоз. *Ред.*), какъ дѣлали и дѣлаютъ обыкновенно, а прорубая цѣлыя просѣки, если попадалась чаща. Двигался `Оран поэтому медленно и тунгусы скоро подошли къ нему настолько близко, что могли разсмотрѣть его. Тогда они обошли его и, зайдя къ нему спереди, спрятались за вывороченное корневище дерева, какъ разъ противъ пути `Оран’а, такъ что послѣдній въ своемъ стремленіи идти прямо долженъ былъ непремѣнно выйти на нихъ.

Выбили они въ двухъ мѣстахъ глину съ корневища вродѣ маленькихъ окошекъ и стали ждать. Скоро дѣйствительно подошелъ `Оран и всего въ какихъ нибудь 2—3 саженяхъ отъ засады сталъ рубить мѣшавшее ему деревцо. Одинъ изъ спрятавшихся пустилъ въ него изъ окошка стрѣлу, но промахнулся, такъ какъ `Оран успѣлъ уклониться отъ нея, прокричавъ крикомъ какой то птицы. Страхъ тутъ напалъ на сидѣвшихъ въ засадѣ и они бросились бѣжать. `Оран пустилъ имъ въ догонку стрѣлу и убилъ одного изъ нихъ. Затѣмъ онъ закричалъ:

— Эй, подожди маленько, я не убью тебя!

Тотъ остановился. Подойдя къ нему, `Оран спрашиваетъ:

— Зачѣмъ вы пришли сюда?

— А чтобы убить тебя, — отвѣчаетъ тунгусъ.

— А развѣ вы слыхали объ `Оран’ѣ, что пришли убить его?

— Какъ не слыхать; всѣ говорятъ о тебѣ, вотъ и пришли мы.

— А много васъ?

— Да, порядочно, — отвѣтилъ тунгусъ.

— Ну, такъ я не убью тебя, какъ и обѣщалъ; теперь же ты ступай и скажи своимъ, что видѣлъ `Оран’а и что одинъ изъ васъ поплатился за свое желаніе убить меня, — и `Оран мирно отпустилъ тунгуса.

Убить его больше никто не пытался.

**Два брата.**

Жили два брата: старшій, женатый — велъ хозяйство, младшій же, холостой парень — был лѣнтяй. Однажды жена старшаго брата замѣтила, что къ нимъ подходятъ три вооруженныхъ луками человѣка, и сообщила своему мужу. Тотъ посмотрѣлъ и видитъ, что дѣйствительно идутъ люди и, какъ ему показалось, довольно подозрительные. Затѣмъ старшій братъ говоритъ, обращаясь къ младшему:

— Слушай, братъ! Если я увижу, что это худые люди, то я мигну тебѣ. Тогда ты скажи, что нужно приготовить дымокуръ для оленей (а надо замѣтить, что была комариная пора), и, выйдя, приготовь тихонько отказъ (СНОСКА: Большой ножъ на древкѣ. *Ред.*) и лукъ.

Братъ ничего не отвѣтилъ. Тѣмъ временемъ пришли и замѣченные люди, всѣ вооруженные и очень подозрительнаго вида. Поговоривъ немного съ пришельцами, хозяинъ мигнулъ брату, потомъ еще разъ и еще, а тотъ и не смотритъ на него; уставился глазами въ полъ и сидитъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. Въ это время одинъ изъ пришельцевъ вытащилъ ножъ и ударилъ имъ въ лѣнтяя; ударъ пришелся въ самое сердце и парень тутъ же умеръ. Увидя это, хозяинъ кое-какъ, въ чемъ былъ, успѣлъ выскочить на дворъ; ни лука, ни чего другого, кромѣ старого отказа, онъ не успѣлъ съ собой захватить и пустился бѣжать. Пришельцы пустились за нимъ, но имъ не удалось догнать его и онъ спасся. Нѣкоторое время онъ скрывался, но потомъ, когда вернулся наконецъ домой, то ни жены, ни чума, ни какого бы то ни было платья тамъ уже не оказалось. Все было ограблено и похищено; даже съ брата его, съ мертваго — было снято все, и онъ лежалъ голый. Ничего не осталось у бѣдняка, ни поѣсть или попить чего, ни одѣться во что, ни укрыться гдѣ отъ стужи; остался онъ въ одномъ лѣтнемъ платьѣ. Долго скитался бѣднякъ въ поискахъ своихъ обидчиковъ, питаясь чѣмъ Богъ пошлетъ.

— Неужели жена моя, баба умная, не придумаетъ ничего, какъ намъ опять соединиться? — думалъ онъ, а самъ все искалъ, да искалъ.

Наконецъ ему удалось напасть на ихъ слѣдъ. Нашелъ онъ тутъ, на мѣстѣ одного изъ ночлеговъ, кусочекъ мяса, спрятанный его женой. Въ другомъ мѣстѣ онъ нашелъ старые унты (СНОСКА: Обувь изъ оленьихъ камусовъ (ножныхъ шкурокъ). *Ред.*). Такъ находилъ онъ, идя изо дня въ день по слѣдамъ, въ разных мѣстахъ кой какія необходимыя для него вещи. Пока такъ скитался ограмбленный мужъ, наступила уже осень; пошелъ снѣгъ, начались холода. Скиталецъ мерзъ, голодалъ, ночевалъ гдѣ придется, но шелъ все впередъ, пока наконецъ не открыл убѣжища своихъ обидчиковъ. Однако онъ не могъ ничего подѣлать: похитители, три брата, изъ которых старшій владѣлъ всѣмъ его добромъ и женой, всегда были на-сторожѣ. Между тѣмъ морозы росли. Наконецъ, въ одинъ морозный день, послѣ такой же ночи, старшій братъ говоритъ своимъ младшимъ братьямъ:

— Ну, врагъ нашъ теперь навѣрное уже замерзъ и болѣе не придетъ, такъ что опасаться намъ нечего больше.

— А порозъ (СНОСКА: Нехолощеный самецъ. *Ред.*) вашъ былъ охотничій? — спросилъ онъ, обратясь затѣмъ къ своей плѣнницѣ.

— Да, былъ охотничій, — отвѣтила та.

— Въ таком случаѣ я отправляюсь сегодня охотиться, — сказалъ онъ, — вы тоже можете идти поохотиться, если хотите, — добавил старшій, обращаясь к братьямъ, и дѣйствительно уѣхалъ на охоту за дикими оленями. Братья тоже уѣхали въ разныя стороны. Осталась плѣнница одна домовничать. Замѣтивъ, что всѣ разошлись изъ чума, слѣдившій за ними ограбленный мужъ пришелъ въ чумъ, гдѣ нашелъ свою жену.

— Ты еще живъ? — воскликнула обрадованная женщина.

— Да, живъ! Ну, а лукъ мой еще цѣл? — спросилъ въ свою очередь мужъ.

— Цѣлъ. Каждый из нихъ пробовалъ натянуть товй лукъ, но ни одинъ не смогъ.

Взялъ человѣкъ свой лукъ, но, обезсиленный долгимъ холоданиемъ и голоданиемъ, не могъ и самъ натянуть его. Женщина накормила его, напоила и спрятала, а пряча дала такой совѣтъ:

— Ты теперь голоденъ и слабъ, такъ не стрѣляй изъ далека, промахнешься, а выжди лучше и стрѣляй, когда они сядутъ за ѣду, чтобы бить навѣрняка.

Мужъ такъ и рѣшилъ поступить, а самъ спрятался. Время шло: день близился къ концу. Къ вечеру, одинъ за другимъ пришли младшіе братья и такъ же, одинъ за другимъ, были убиты мстительной рукою стрѣлка. Наконецъ послѣднимъ стал подъѣзжать и старший брат. Порозъ подъ нимъ, почуявъ стараго хозяина, сталъ хоркать (СНОСКА: Хрюканіе оленя, напоминающее хрюканіе свиньи, на сѣверѣ называютъ „хорканіемъ“).

— Что ты хоркаешь? или пришелъ твой старый хозяинъ?! Нѣтъ, братъ, шалишь; онъ уж теперь не придетъ; ужъ замерзъ поди гдѣ нибудь! — говорилъ сѣдок, сердясь на оленя и нанося ему удары палкой по рогам. Олень тѣмъ не менѣе не переставалъ хоркать. Подъѣхалъ охотникъ домой, оглянулся, осмотрѣлся, но, не замѣтивъ ничего подозрительнаго, вошелъ къ себѣ въ чумъ. Женщина собрала ему ѣсть, но только он сѣлъ и взялся за первый кусокъ, какъ свалился, пронзенный вражьей стрѣлой; смертельно раненый, онъ тутъ же умеръ, едва успѣвъ сказать вышедшему къ нему врагу:

— Тамъ я убилъ сегодня дикаго оленя, такъ ты не бросай его; онъ жирный.

Мужъ же на утро, взяв указаннаго дикаго оленя и забравъ съ собой жену, свое имущество и все, что принадлежало убитымъ, поѣхалъ на старое мѣсто, гдѣ жилъ раньше.

**Іӓhа** (СНОСКА: Въ переводѣ — глазъ.).

Въ родѣ Хирагир былъ один тунгусъ. Звали его Іӓhа. Онъ былъ знаменитый охотникъ, проворный бѣгунъ, человѣкъ ловкій и извѣстный многимъ тунгусамъ. Женатъ был Іӓhа на тунгускѣ изъ рода Кундагир. Вмѣстѣ съ нимъ жили и всѣ представители рода Хирагир, такъ что ихъ было цѣлое общество. Однажды кундагирцы рѣшили истребить родъ Хирагиров и двинулись на нихъ войной. Дѣло было весной. Много было кундагирцевъ, цѣлое войско, вооруженное луками и стрѣлами. Много было и хирагировъ. Придя къ жилищамъ Іӓhа, кундагирцы начали пускать въ хирагировъ свои стрѣлы. Стрѣлы у нихъ были оперены перьями изъ крыльев разныхъ птицъ. Тутъ же, среди кундагирцевъ, былъ и тесть Іӓhа; стрѣлы у него были оперены перьями изъ лебединыхъ крыльевъ и рѣзко выдѣлялись среди стрѣлъ остальныхъ кундагирцевъ. Когда началась стрѣльба, онъ поднял свою бѣлую стрѣлу и помахалъ ею въ воздухѣ, пока онъ махалъ, стрѣлы дѣлали свое дѣло и одна стрѣла угодила въ затылок Іӓhа; когда онъ отворачивался, отклоняясь отъ стрѣлъ. Іӓhа свалился. Послѣ падения Іӓhа, кундагирцы очень скоро перестреляли остальныхъ хирагировъ и затѣмъ ушли обратно. Возвращаясь послѣ разгрома хурагировъ, кундагирцы дорогой присѣли отдохнуть. Въ это время тесть Іӓhа, выдвинувшись изъ толпы, сказалъ:

— Былъ у моего зятя прекрасный ножъ; пойду ка я поищу его!

Съ этими словами старикъ вернулся на мѣсто побоища. Придя туда, онъ отыскалъ Іӓhа и нашелъ, что онъ только раненъ и что стрѣла засѣла у него въ шейной кости. Вытащилъ онъ изъ шеи зятя стрѣлу, развелъ ему костеръ, усадилъ около костра и сказалъ:

— Ну, сиди тутъ; я скоро отдѣлюсь отъ своихъ и приду къ тебѣ.

Тесть ушелъ къ своимъ, а Іӓhа остался у костра, среди своихъ убитыхъ сородичей, лѣчиться отъ своей раны.

Вернувшись домой, кундагирцы по обыкновенію разрбрелись на лѣто. Отдѣлился отъ всѣхъ и тесть Іӓhа, и, отставъ отъ своихъ, опять вернулся къ своему зятю. Здѣсь онъ прожил все лѣто, кормя охотой больного и ухаживая за нимъ. Скоро Іӓhа совсѣмъ поправился и снова принялся за охоту и свои обычныя занятія. Наступила осень. Тесть его опять вернулся къ своимъ. Через нѣсколько лѣтъ кундагирцы услышали, что Іӓhа живъ и живетъ себѣ по прежнему и что у него опять есть народъ, частью остатки не попавшихся в разгромъ хирагировъ, частью бродячій безродный народъ, приставшій къ разбитому роду. Надо съ Іӓhа покончить, рѣшили кундагирцы и лѣтомъ опять пошли на него. Приблизившись къ жилью Іӓhа, они сначала потихоньку развѣдали, правда ли то, что они слышали. Оказалось, дѣйствительно Іӓhа былъ живъ, и около него имѣлся народъ. Было время передъ осенью. Іӓhа съ людьми своими занимался охотой на гусей и питался ими. Стоялъ дождливый день, и Іӓhа и его люди сидѣли въ чумѣ и ѣли гусей. Въ этотъ моментъ къ нимъ незамѣтно подошли кундагирцы и пальмой (СНОСКА: Большой ножъ на древкѣ. *Ред.*) перерубили верхнюю связку чума. Чумъ, оставшійся безъ опоры, рухнулъ на сидѣвшихъ внутри и, когда онъ придавилъ ихъ такимъ образомъ, враги стали прикалывать ихъ своими пальмами сквозь чумовые нюки (СНОСКА: Нюкъ — полотнище, сшитое из нѣскольких кожъ, служащее для покрышки чума, поверхъ остова изъ шестовъ.). Всѣхъ перекололи они, и лишь одинъ вырвался изъ-подъ чума и брослися бѣжать. Кундагирцы бросились догонять его. Одинъ тесть Іӓhа остался окло чума и сталъ искать своего зятя. Подъ чумомъ было тихо; ни звука не слышно, ни стона.

— Странно, — думал кундагирецъ, — неужто Іӓhа не мог никакъ спастись! — и, отворачивая нюки, осматривалъ убитыхъ, но все это были другія лица.

— Іӓhа, ты здѣсь? — окликнул онъ наконецъ его тихонько.

— Здѣсь, — раздалось изъ подъ нюковъ.

Когда чумъ свалился на сидѣвшихъ, Іӓhа понялъ, какъ это произошло, и усѣлся смирнеько въ серединѣ чума, тогда как товарищи его завозились, стараясь вырваться, и, тѣмъ выдавая самихъ себя, были всѣ переколоты.

— Ну, такъ выходи скорѣе и бѣги; я одинъ здѣсь, а товарищи всѣ пустились догонять бѣжавшего.

Іӓhа вскочилъ; у него была лишь одна удочка да колчанъ со стрѣлами, вотъ и все, что он могъ в темнотѣ второпяхъ захватить. Выскочивъ изъ-подъ чума, онъ пустился бѣжать. Тесть его стоялъ тутъ, около чума, и смотрѣлъ ему во слѣдъ. Жаль ему было своего зятя, хотѣлось ему спасти какъ нибудь его, но въ то же время онъ боялся выдать себя товарищамъ и потому, дождавшись, когда зять отбѣжалъ на значительное разстояніе, крикнулъ своимъ:

— Эй, что же вы разрбрелись и чего смотрите? Вѣдь Іӓhа убѣжалъ, догоняйте же его!

Двое, услыхавъ кникъ товарища, немедленно погнались за бѣглецомъ. Хорошо бѣгалъ Іӓhа, но и противники его бѣгали видно не дурно. Стали они его догонять. Бѣжалъ Іӓhа между двумя ручьями, внизъ по стрѣлкѣ, къ мѣсту сліянія ручьевъ и добѣжавъ до него, перепрыгнулъ черезъ одинъ изъ ручьевъ. Только перескочивъ черезъ ручей, онъ споткнулся и сталъ на четвереньки, почему через голову его высыпались изъ колчана всѣ стрѣлы. Собирать разсыпанное было некогда; только находу онъ успѣлъ поймать одну стрѣлу и, держа ее въ рукѣ, пустился бѣжать дальше. Преслѣдовавшіе его продолжали гнаться за ним, но такъ и не догнали. Убѣжавъ отъ смерти, Іӓhа только и могъ вначалѣ питаться тѣмъ, что́ добудетъ своей удочкой. Со временемъ же онъ поправился, опять устроился и сталъ жить спокойно; кундагирцы больше не преслѣдовали уже его. Обзавелся онъ семьей, пошли у него дѣти, выросли, поженились и народили въ свою очередь дѣтей. Такъ образовался тунгусскій родъ хира́гиръ, который и по сіе время здравствуетъ и размножается.

**Умна́**

Много лѣтъ тому назадъ, въ старину, близъ рѣчки Киды, впадающей въ Котуй, жилъ тунгусъ изъ рода Ёльдачир, по имени Умна́. Имѣлъ онъ жену и подростка сына, по имени Уюльгу. Жила семья очень бѣдно. Въ тѣ времена у тунгусовъ не только не было оленей, но не было почти совсѣмъ ни ружья, ни лыжъ. Онъ былъ очень бѣденъ. Единственно, что онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи изъ средствъ для пропитанія — это удочки. Уженьемъ рыбы семья Умна́ только и кормилась. Удили всѣ трое въ разныхъ концахъ озера. Зимой прорубали проруби и въ нихъ удили, а чтобы было гдѣ погрѣться, разводили тутъ у проруби костеръ. Такъ и жили они, перебиваясь, кое-какъ; когда поймают какую-нибудь щучку, другую — поѣдятъ, а когда такъ и вовсе ничего не поймаютъ и сидятъ колодомъ. Жили, жили они такъ, только Умна́ сталъ замѣчать, что у жены его что-то совсѣмъ перестала ловиться рыба.

— Что за оказія, — думалъ онъ, — ловилась прежде у старухи рыба, а теперь, что ни день, то она возвращается съ пустыми руками.

Ломалъ, ломалъ Умна́ надъ этимъ голову и надумал осмотрѣть прорубь, въ которой удитъ жена. Задумано, сдѣлано. Осмотрѣлъ онъ безъ жены ея прорубь и видитъ, что тамъ, на днѣ озера лежатъ рыбьи кости.

— Ну, сынокъ, видно старуха рѣшила уморить насъ; должно быть она тутъ же у проруби и ѣст добытую рыбу, такъ какъ тамъ, на днѣ озера, лежатъ рыбьи кости, — говоритъ онъ послѣ этого сыну.

На другой день онъ отправилъ сына одного, а самъ сказалъ, что придетъ потомъ. Сынъ ушелъ, но скоро услышалъ за собой крики.

— Ну, видно отецъ убилъ мою мать, — подумалъ онъ, однако не остановился и пошелъ дальше.

Скоро видитъ онъ — идетъ отецъ, волоча за собой на веревкѣ весь свой домашній скарбъ, нагруженный на оленью шкуру.

— Ну, сынокъ, — сказал Умна́, подойдя к Уюльгу, — я убилъ твою мать; она, оказывается, одна безъ насъ съѣдала всю наловленную ею рыбу. Пойдемъ отсюда, все одно — гдѣ ни умирать.

Сказавъ это, Умна́ пошелъ дальше, а сынъ за нимъ. Шли, шли они и вышли на одно озеро, гдѣ оказались старые человѣческіе слѣды. Остановился здѣсь рыбакъ и говоритъ сыну:

— Что же, поудимъ тутъ!

И, разойдясь въ разныя стороны, они стали удить. Спустя нѣкоторое время Умна́ заметилъ на другомъ концѣ озера человѣка, который началъ подкрадываться къ нему. Это былъ турильскій тунгусъ, рыбачившій здѣсь, по имени Кинӓшкӓн. Онъ дѣйствительно замѣтилъ Умну и началъ его скрадывать (СНОСКА: Подкрадываться. *Ред.*). Увидѣвъ, что незнакомецъ его скрадываетъ, Умна́ тотчасъ же раздѣлся, положилъ свое платье у проруби наподобіе сидящаго человѣка, нахлобучилъ на него свою шапку, а самъ спрятался подъ яръ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ должен был выйти скрадывающій его человѣкъ, и сталъ ходить. Скоро Кинӓшкӓн дѣйствительно вышелъ на него, не подозрѣвая, что у проруби пустое чучело изъ платья. Какъ только онъ появился подъ яромъ, Умна́ выскочилъ на него неожиданно и сказалъ

— Кого ты скрадываешь? Мое́ имя Умна́, если ты его ищешь!

Съ тими словами онъ пустилъ въ него стрѣлу, которая вонзилась тому въ горло. Умер Кинӓшкӓн. Нашелъ у него Умна́ ружье и лыжи и, захвативъ ихъ, на этихъ же лыжахъ пошелъ по слѣдамъ убитаго, захвативъ съ собой сына. Завернувъ за мысокъ озера, они увидѣли еще одного человѣка, занятого уженьемъ. Замѣтилъ ихъ и тотъ въ свою очередь, но такъ какъ при немъ никакого оружія не было, то, надѣвъ свои лыжи, онъ пустился бѣжать. Къ несчастью для него у него въ то время оторвалась завязка на лыжахъ, чѣмъ и воспользовался Умна́; догнавъ его, онъ тутъ же и покончилъ съ нимъ. Оказалось, что это былъ младшій брат Кинӓшкӓн’а. Убивъ второго, Умна́ отправился дальше по слѣдамъ и скоро дошелъ до чума, гдѣ нашел жену Кинӓшкӓн’а, которую сдѣлалъ своей женой. Сталъ онъ послѣ этого жить здѣсь. Сынъ его не принималъ никакого участія въ его бояхъ, ни поощрялъ его, ни порицалъ. Не долго сидѣлъ только здѣсь Умна́. Захотѣлось ему еще подраться съ кѣмъ-нибудь и убыть кого-нибудь и двинулся онъ к озеру Комешка. На пути къ этому озеру онъ нашелъ еще одно озеро, гдѣ жили три семьи турильскихъ же тунгусовъ. Замѣтивъ ихъ, Умна́ дождался ночи и, когда всѣ три семьи заснули, вырѣзалъ ихъ всѣхъ сонными. Озеро съ этихъ поръ стало извѣстно под названіемъ Бунинда, т. е. озеро могилъ. Покончивъ съ этими, Умна́ двинулся дальше. Тѣмъ временемъ снѣгъ сталъ уже сходить, слѣдовъ ничьих уже нельзя было найти. По берегамъ уже открылась вода, и по ней можно было плавать на плоту. Двигаясь понемногу впередъ, Умна́ однажды вышелъ на одно озеро, гдѣ увидѣлъ на плоту человѣка, ловящаго рыбу. Тотъ въ свою очередь замѣтилъ его. Оба приготовились къ встрѣчѣ. Но въ это время рыболовъ узналъ Умну по его сыну и издалека крикнулъ ему:

— Здорово, отецъ Уюльгу, а вѣдь я чуть въ тебя не сталъ было стрѣлять!

— А, здорово, Майма́, вѣдь и я чуть не убилъ тебя, не узналъ сразу.

Оказалось, что это былъ знакомый и какой-то родственникъ Умны изъ рода Ялиги́р; у него тоже былъ сынъ подростокъ.

— Откуда идешь? — спросилъ Майма́, поздоровавшись съ Умной.

— Да, хожу, убиваю, — отозвался тотъ.

— Ага́, но я тоже многихъ убилъ, — сочинилъ о себѣ Майма́, чтобы тотъ не сталъ храбриться передъ нимъ.

— Это хорошо, пусть боятся, — отвѣтилъ Умна́, повѣривъ выдумкѣ товарища.

Стали они жить вмѣстѣ и ставить сообща сѣти, для чего поселились на озерѣ. Только хоть и знакомы они были, и родственники, но все время стереглись друг друга, не довѣряясь и оасаясь вѣроломства. Вмѣстѣ они ходили сѣти ставить, вмѣстѣ смотрѣли ихъ, вмѣстѣ сидѣли дома и вмѣстѣ ходили на охоту; словомъ, они были неразлучны и не спускали другъ съ друга глазъ. Долгонько такъ прожили они вмѣстѣ. Уже стали зеленѣть деревья. Весна стояла уже въ полномъ разгарѣ. Пріятелямъ стало уже надоѣдать такое положеніе; Майма́ сталъ уже утомляться; вечерами ему раньше товарища стало хотѣться спать, а Умна́ вовсе не спалъ. Однажды Умна́ замѣтилъ на горахъ Кильды огонекъ и рѣшилъ сходить туда поохотиться на бродящаго по нимъ человѣка. Отточилъ онъ свою пальму, взялъ ружье и пошелъ, а Майма́ остался, говоря, что одному нужно остаться при дѣтяхъ и семьяхъ, чтобы защитить ихъ въ случаѣ нападенія. Ушелъ Умна́ въ горы, бродилъ, бродилъ въ нихъ, но нигдѣ никого не нашелъ. Человѣкъ, повидимому, просто переночевалъ на нихъ между камнями и ушелъ; слѣда никакого не осталось. Долго ходилъ Умна́ по горамъ, напрасно измаялся, утомился и пошелъ обратно. Майма́ тѣмъ временемъ немного передвинулся на новое мѣсто и сталъ поджидать товарища. Только ему не удалось устроить засаду, такъ какъ Умна́ вовремя замѣтилъ его, и они оба вмѣстѣ пришли къ мѣсту новой стоянки. Бабы въ это время шли лѣсомъ къ этому же мѣсту, чтобы собрать дорогой чумовыхъ шестовъ.

— Эхъ, бабы-то не знают мѣсто и пожалуй заблудятся, — поизнесъ Майма́, придя туда.

Умна́ кинулся въ лѣсъ и второпяхъ забылъ захватить ружье и пальму. Майма тотчасъ же подхватилъ вооруженіе товарища и сталъ поджидать его. Скоро показался Умна́ съ чумовыми шестами.

— А вонъ и бабы! крикнулъ Майма́.

Остановился Умна́, вспомнилъ, что забылъ захватить оружіе и, бросивъ шесты, кинулся было бѣжать за ними, но въ это время Майма́ ранилъ его изъ его же ружья въ високъ и, когда онъ упалъ, добилъ его пальмой. Убивъ отца, онъ хотѣлъ было убить и сына, но Уюльгу такъ просилъ у него пощады, что Майма́ оставилъ его въ живыхъ и вмѣстѣ съ его мачехой взялъ къ себѣ.

**Юраки.**

Однажды среди юраковъ потерялся одинъ человѣкъ. Ходилъ ли онъ на охоту, да заблудился, или убитъ былъ гдѣ нибудь и кѣмъ нибудь — никто не зналъ. Стали Юраки искать его и нашли на снѣгу его слѣды. Дѣло было весной. Найдя слѣды, два юрака отправились прослѣдить этот слѣдъ. Неизвѣстно, долго ли они шли или коротко, только явственный все время слѣдъ въ одномъ мѣстѣ прервался и исчезъ, словно провалился. Посмотрѣли юраки туда, сюда — нигдѣ ничего. Въ это время одинъ изъ нихъ случайно взглянулъ наверъ и увидѣлъ висѣвшія на вѣтвяхъ дерева человѣческія кишки. Ничего другого не отыскалось, и искатели слѣдовъ вернулись обратно. Былъ въ это время среди юраковъ одинъ мудрый человѣкъ, къ которому всѣ и обращались за совѣтомъ въ трудную минуту. Такъ и теперь юраки обратились къ своему совѣтчику. Тотъ сказалъ имъ:

— Соберитесь въ числѣ ста человѣкъ и пойдемте на то мѣсто, гдѣ висятъ кишки. Тамъ надо будетъ устроить высокій домъ съ высокой же трубой, но без оконъ и безъ дверей, и прорыть въ него издалека подземный ходъ — такъ, чтобы его не могли найти не знающіе люди.

Такъ юраки и сдѣлали. Собрали сто человѣкъ вмѣстѣ съ совѣтчикомъ и отправились. Придя на указанное искателями слѣдовъ мѣсто, они дѣйствительно увидѣли тамъ висѣвшія на деревѣ кишки и по совѣту мудреца построили высокій домъ съ высокой трубой: ни дверей, ни оконъ не сдѣлали, а прорыли подземный ходъ. Когда все это было исполнено, совѣтчикъ ихъ и говоритъ имъ:

— Теперь возьмите сухожилій и свейте изъ нихъ веревку такой крѣпости, чтобы всѣ мы вмѣстѣ не могли порвать ее.

Приготовили и веревку. Изъ веревки этой, совѣтчикъ устроилъ арканъ и насторожилъ его на трубѣ дома такъ, чтобы снаружи не было видно, а свободный конецъ веревки пустилъ внутрь дома.

— Тотъ, кто убилъ или съѣлъ нашего товарища, во всякомъ случаѣ вернется сюда видимымъ или невидимымъ и постарается войти въ домъ, для чего у него не будетъ другого пути, какъ проходъ въ трубу, — сказалъ мудрецъ. — Будемъ же его караулить.

Всѣ пришедшіе юраки вошли черезъ подземный проходъ въ домъ и стали ждать. Долго они ждали — будетъ ли что нибудь. Наконецъ однажды наверху, около трубы, послышался шороъ. Юраки притихли. Шорохъ увеличился и послышался у отверстія трубы. Слышно было, какъ кто-то пытается проникнуть внутрь черезъ трубу. Сидѣвшіе внутри тогда схватились всѣ за веревку и стали тянуть ее. Скоро что-то отдѣлилось сверху и упало внизъ. Разсмотрѣли — оказалось человѣческая рука, только крупнѣе, чѣмъ бываетъ у обыкновеннаго человѣкал. Выйдя наружу, юраки увидѣли два человѣческихъ слѣда, пришедшихъ къ дому, и одинъ обратный. Войдя на верхъ дома, они по следамъ узнали, что въ то время, какъ они тянули веревку внизъ, одинъ изъ пришедшихъ тянулъ своего товарища обратно, вверхъ, благодаря чему и оторвалась рука.

Посмотрѣли засадники на слѣды — они оказались крупнѣе обычныхъ человѣческихъ слѣдовъ и шагъ шире. Побоялись юраки идти по этимъ слѣдамъ, спустились и хотѣли было вернуться обратно, но мудрецъ ихъ настоялъ на противномъ: онъ говорилъ, что нужно во что бы то ни стало идти по слѣдамъ и предпринять что-нибудь. Еще разъ послушался народъ своего совѣтчика и отправился за нимъ. Шли, шли они такъ лѣсомъ и вышли на мѣсто съ очень крупными деревьями, толще обхвата.

— Стойте, — сказалъ совѣтчикъ, — закидывайте арканъ на деревья и сваливайте ихъ общими силами по одному.

Закинули юраки арканъ на верхушку дерева, затянули его и налегли всей силой. Дерево нагнулось, наклонилось и грохнуло на землю; только гулъ прошелъ по лѣсу. Затѣмъ еще свалили дерево, потомъ другое, третье и т. д.; долго они работали и много повалили деревьевъ.

— Теперь сдѣлайте по числу насъ луки из цѣлыхъ лиственницъ и соотвѣтствующей величины стрѣлы и разбросайте ихъ между сваленными деревьями.

Такъ юраки и сдѣлали. Срубили каждый по двѣ лиственницы и, обтесавъ ихъ, сдѣлали изъ однихъ бревенъ луки, а изъ другихъ — стрѣлы и разбросали все это кругомъ.

— Ну, теперь ступайте сами домой, я один останусь здѣсь, — сказалъ совѣтчикъ.

Товарищи его дѣйствительно ушли обратно, а самъ онъ отошелъ немного къ сторонкѣ на такое разстояніе, чтобы можно было слышать человѣческій разговоръ, спрятался тамъ и сталъ ждать — что́ будетъ. Скоро къ мѣсту сваленныхъ деревъ подошла кучка людей, человѣкъ сто, и остановилась. Был, оказывается, среди нихъ тоже мудрецъ.

— Что это такое? — спросили пришельцы своего совѣтчика.

— А поиграли, видно, ребята — отвѣтилъ толъ.

— Что же, поиграемъ коли такъ и мы — сказали люди и, подойдя къ лесинамъ, стали пытаться валить ихъ.

Но какъ ни сильны были они, однако для каждаго порознь занятіе это оказалось непосильнымъ. Не могли они свалить ни одного дерева.

Хороши, однако, ребята и хорошо поиграли, — проговорили люди, — мы не можемъ ни одного дерева свалить. Какъ же мы будемъ преслѣдовать такихъ людей? Они перебьютъ насъ, какъ мальчишекъ!

— Вернемтесь, друзья мои, домой, — произнесъ совѣтчикъ; — они убили одного нашего человѣка, но и мы убили одного ихняго человѣка; значитъ, человѣкъ за человѣка и мы съ ними квиты; искать намъ съ нихъ, значитъ, нечего.

И пришельцы дѣйствительно ушли обратно, положивъ зарокъ — больше къ юракамъ никогда и не приближаться. По уходѣ ихъ поднялся съ мѣста и юрацкій мудрецъ и пошелъ къ своимъ, гдѣ и рассказалъ все, что́видѣлъ.

**Дыгын.**

Много, много лѣтъ тому назадъ, въ старину, жилъ якутскій шаманъ. Онъ имѣлъ трехъ сыновей, былъ бѣденъ и слѣпъ. Сыновья охотились и охотой пропитывали себя и отца. Мѣста были не изобильныя и жилось имъ, въ общемъ, не важно. Старикъ постоянно уговаривалъ сыновей своихъ покинуть эту землю и переселиться въ другія мѣста, но тѣ все отговаривались. Идти же при переселеніи нужно было через большой голецъ (СНОСКА: Чистое, голое, безлѣсное мѣсто (Даль). *Ред.*), переходъ черезъ который требовалъ семидневнаго пути. Не было на этом гольцѣ ни озеръ, ни ручьевъ, ни ключей какихъ нибудьъ, изъ которыхъ можно было бы добыть воды для питья; не было тамъ ни лѣсу, ни звѣрей какихъ нибудь, ни птицъ. Только трава росла на голцѣ, да и то не вездѣ, а лишь мѣстами, полосой по лощинамъ. Долго убѣждалъ старикъ дѣтей своихъ переселиться. Наконецъ говорятъ ему сыновья:

— Ты говоришь все — переселитесь, а какъ же мы перейдемъ через голецъ? Развѣ можемъ мы семь дней прожить безъ воды?!

— Ничего! Вы не бойтесь, что на гольцѣ нѣтъ воды. Рѣшитесь только перекочевать, а тамъ мы не пропадемъ и безъ воды не будемъ, — отвѣтилъ отецъ.

Сыновья согласились и стали собираться въ путь. Сборовъ у нихъ было немного, богатствъ никакихъ не имѣли. Передъ выступленіемъ въ путь, старикъ вѣлелъ сыновьямъ достать двадцать аршинъ холста и, распустивъ его, волочить по травѣ. Дѣло было лѣтомъ; шли, выбирая травяные мѣста. Утромъ холстъ намокалъ отъ росы; тогда доставали котелъ и выжимали въ него воду изъ холста; затѣмъ холстъ собирали и шли дальше. Такъ они добывали себѣ воду и шли через голецъ. Черезъ семь дней переселенцы спустились къ рѣчкѣ, изобилующей рыбой и дичью. Основался старикъ съ сыновьями здѣсь жить: сыновья по-прежнему охотились, но только охота здѣсь была легче и богаче добычей. Стали переселенцы жить да поживать на привольныхъ мѣстахъ безъ хлопотъ и заботъ. Каждый день уходили сыновья на охоту и возвращались обремененные добычей. Однажды молодые охотники по обыкновенію ушли на промыселъ и разбрелись за дичью въ разныя стороны. Одинъ изъ братьевъ, увлеченный преследованиемъ звѣря, зашелъ слишкомъ далеко отъ дому и заблудился. Долго ходилъ онъ, ища выхода изъ лѣсу, но никакъ не могъ выбраться изъ него и только дальше уходилъ отъ дома. Когда прошла ночь, онъ, утомленный ходьбой, завалился спать. На другой день повторилось то же самое: желая попасть домой, онъ только удалялся отъ него. Каждый день онъ до усталости шелъ, стараясь отыскать своихъ, и съ каждымъ днемъ отбивался отъ дома все дальше и дальше. Цѣлыхъ три года блуждалъ онъ такъ, питаясь охотой. Никто не знаетъ, какъ онъ выжилъ. Шелъ онъ такъ однажды лѣсомъ, потерявъ уже всякую надежду отыскать когда-нибудь своихъ. Вдругъ передъ нимъ мелькнуло среди деревьевъ что-то странное. Онъ подошелъ поближе и увидалъ человѣка, занятаго свѣжеваніемъ только что убитого сохатого, но поразило его то обстоятельство, что не было у него никакихъ признаковъ головы. Страхъ взялъ охотника, но голодъ превозмогалъ страхъ; дѣло было зимой, и онъ нѣсколько дней уже не ѣлъ, какъ слѣдуетъ; къ тому же онъ подумалъ, что и бѣжать ему беъ лыжъ было некуда, а у безголоваго были лыжи, да не простыя, а мѣдныя, обтянутыя кожей. Взвѣсивъ все это въ умѣ, якутъ смѣло направился къ странному человѣку. Тотъ его принялъ, привелъ къ себѣ въ жилье, бывшее тутъ, неподалеку, и накормилъ его. Во время ѣды онъ замѣтилъ, что ротъ у его хозяина былъ на спинѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ должна была начинаться шея, и что при жеваніи у него подымались и опускались плечи, вродѣ движенія челюстей. Тѣмъ временемъ наступилъ вечеръ и хозяинъ съ гостемъ улеглись спать. Ночью, когда безголовый уже заснулъ, охотникъ осторожно всталъ и кончикомъ ножа сдѣлалъ поперечныя нарѣзки на лыжахъ хозяина, а самъ пустился бѣжать. Спустя немного, сзади до него стали доноситься страшные крики, но никто его не догналъ. Онъ былъ увѣренъ, что безголовый не замѣтилъ надрѣзокъ на лыжахъ, наступилъ на нихъ и сломалъ ихъ, но все же продолжалъ бѣжать. По странной случайности это же бѣгство спасло его отъ безцѣльного шатанія и привело домой, къ отцу съ братьями.

Прошло много лѣтъ. Отъ старика шамана и его сыновей и слѣдовъ не осталось. Только сохранилось о нихъ преданіе, но зато осталось отъ нихъ многочисленное потомство. Отъ старика и его сыновей произошелъ цѣлый народъ. Богато жили потомки шамана. На лугахъ у нихъ паслись огромные табуны лошадей и стада рогатого скота; лѣса изобиловали звѣремъ и дичью; на рѣчкахъ и озерахъ не переводилась рыба. Надъ этимъ народомъ властвовалъ могучій Дыгын, самый сильный и храбрый человѣкъ изъ всего племени. Богатъ и славенъ онъ былъ среди своего народа, и никто не могъ сравняться съ нимъ ни силой, ни богатствомъ, ни хитростью. Были у него подручные люди, тоже лучшіе и сильнѣйшіе люди изъ всего племени послѣ него, а среди нихъ выдѣлялся одинъ, богатырь Чалла́, уступавшій въ силѣ одному Дыгын’у. Жилъ себѣ Дыгын среди своего народа и спокойно царилъ надъ нимъ, не зная ни заботъ, ни хлопотъ; всѣ его слушались и повиновались. Никого и ничего не боялся онъ, увѣренный въ своей силѣ и многочисленности своего народа. Множество работниковъ пасли на лугахъ лошадей и коровъ, а свободные люди, кто одиночкой, кто группами, охотились въ лѣсахъ и горахъ, или рыбачили по рѣчкамъ и озерамъ. Однажды группа изъ нѣсколькихъ человѣкъ отправилась поохотиться. Долго бродили они въ лѣсахъ, гоняясь за дичью; бродили нѣсколько дней и зашли далеко отъ своихъ жилищъ. Гоняясь за звѣремъ, въ одинъ день они набрели въ лѣсу на жилье одной вдовы. Около дверей лежалъ самострѣлъ съ семью нарѣзками на ложѣ для тетивы лука. Стали они пробовать его натягивать, но лукъ былъ такъ тугъ, что лишь немногіе натянули его до первой нарѣзки и только одинъ до второй. Послѣ этого охотники вошли въ жилье, гдѣ застали только одну женщину. Стали разговаривать съ ней, оказалась она тунгуской. Спросили ей — изъ сколькихъ человѣкъ состоитъ ея семья. Она отвѣтила, что ихъ только двое съ сыномъ.

— Гдѣ же онъ у тебя? — задали вопросъ гости.

— На охотѣ, — отвѣчала хозяйка.

— Какъ же онъ оставилъ свое оружіе?

— Какое? — спрашиваетъ въ свою очередь женщина.

— Да вотъ то, что лежитъ на дворѣ, у дверей, — говорятъ охотники.

— Ну, какое это оружіе, — отвѣчаетъ хозяйка, — это игрушка, которой баловался сынъ, когда былъ маленькимъ.

Скоро охотники ушли домой и, возвратившись къ себѣ, разсказали обо всемъ, что видѣли и слышали, Дыгын’у. Удивился Дыгын, какъ это до сихъ поръ никто ничего не слыхалъ о такомъ силачѣ, и велѣлъ разыскать Чаллу. Когда тотъ явился, онъ, давъ ему еще трехъ отборныхъ силачей, послалъ его посмотрѣть и разузнать — что и какъ, и правда ли то, что сообщали охотники? Отправился Чалла указаннымъ путемъ и черезъ два дня дошелъ до жилища вдовы. Подойдя къ дверямъ, онъ увидѣлъ тотъ же самострѣлъ, и упершись ногами въ лукъ, обѣими руками сталъ натягивать тетиву, но какъ ни старался — едва натянулъ на третью нарѣзку; до четвертой не могъ. Затѣмъ, войдя въ домъ, онъ также нашелъ тамъ одну лишь хозяйку. Сын ея опять былъ на охотѣ. Поговоривъ со вдовой, Чалла отправился обратно сообщить своему властителю о томъ, что онъ узналъ. Вечеромъ вернулся съ охоты сынъ вдовы. Мать сообщила ему, что два раза у ней были якуты и оба раза пробовали натянуть его самострѣлъ.

— Какимъ путемъ они пришли? — спросилъ сынъ.

Мать указала ему направленіе и добавила, что и въ первый разъ пришли съ той же стороны. На другой день охотникъ тунгусъ отправился по слѣдамъ якутовъ. Придя къ ихъ мѣстамъ, онъ увидѣлъ громадный табунъ лошадей, гонимый множествомъ работниковъ, но не остановился, а пошелъ дальше, впереди табуна, по тому же направленію, по которому гнали табунъ. На пути ему попался холмикъ. Охотникъ взобрался на него и сѣлъ въ ожиданіи табуна. Скоро дѣйствительно подошли лошади и стали проходить съ двухъ сторонъ холма. Тогда тунгусъ взялъ свой лукъ, вставилъ стрѣлу, натянулъ лукъ и выпустилъ стрѣлу въ табунъ. Стрѣла проскочила сквозь четырнадцать лошадей. Тогда онъ всталъ и пошелъ обратно домой. Пастухи же, придя къ Дыгын’у, разсказали ему о томъ, какъ совершенно неизвѣстный имъ человѣкъ однимъ выстрѣломъ убилъ изъ ихъ табуна четырнадцать головъ и ушелъ обратно. Снова Дыгын призывает Чаллу и начинаетъ совѣщаться со своими людьми. Наконецъ они заставляютъ пригнать табунъ лошадей и, привязавъ ихъ в одну шеренгу, начинаютъ пробовать — кто сколько лошадей можетъ прострѣлить. Оказалось — кто прострѣливалъ одну, кто двѣ, кто три; рѣдкие прострѣливали четыре и пять и только одинъ Чалла прострѣлилъ семь лошадей. Самъ Дыгын не пробовалъ стрѣлять. Попробовавъ на лошадяхъ свою силу, Дыгын и его люди пришли къ заключенію, что бороться и воевать имъ съ незнакомцемъ было бы не подъ силу.

— Намъ не справиться съ такимъ человѣкомъ, — говорилъ Дыгын; — лучше же постараемся мы заслужить его расположеніе и сдѣлать его свомиъ человѣкомъ. Иначе онъ перебьетъ всѣхъ насъ. Пусть отправятся къ нему нѣсколько человѣкъ во главѣ съ Чаллой и скажутъ ему: „Дыгын ищетъ твоей дружбы и расположенія и хочетъ выдать за тебя свою дочь. Сдѣлайся нашимъ человѣкомъ и живи съ нами“.

Такъ и сдѣлали. Послы Дыгын’а точно исполнили то, что онъ имъ приказалъ. Тунгусскій витязь охотно согласился на такое предложеніе и вскорѣ явился къ Дыгын’у. Тотъ его радушно принялъ и сталъ угощать. Было лѣто, стояла жаркая погода. Дыгын налилъ своему гостю въ нѣсколько-ведерный деревянный сосудъ разбавленного слегка водой кумыса. Гость поднялъ сосудъ и только что приложилъ губы, чтобы пить, какъ хозяинъ ударилъ въ него копьемъ, но копье ударилось въ пустое мѣсто на нарахъ. Гость успѣлъ вовремя отскочить, но сдѣлалъ это такъ легко и свободно, что не расплескалъ ни капли изъ сосуда. Видитъ Дыгын, что не одолѣть ему никакъ тунгусскаго витязя и говоритъ ему:

— Ты, другъ, не обижайся и не сердись; не убить тебя я хотелъ этимъ ударомъ, а испытать твое удальство. Вижу теперь, что не даромъ такъ славятъ тебя, и я охотно выдамъ за тебя свою дочь.

Гость принялъ это за искренность и успокоился, хотя и былъ все время насторожѣ. Скоро онъ женился на дочери Дыгын’а и зажилъ среди якутовъ. Четыре года онъ прожилъ среди нихъ и все время былъ насторожѣ. Ни разу за это время якуты не обнаружили своихъ враждебныхъ намѣреній. Черезъ четыре года онъ уже пересталъ опасаться, сталъ считать якутовъ своими друзьями и бросилъ свои предосторожности. Замѣтивъ это, якуты еще подождали съ годъ, а на шестой — убили его хитростью во время сна. Такъ погибъ довѣрчивый тунгусскій витязь, но не долго торжествовалъ и самъ Дыгын.

Скоро пришли въ его землю русскіе и стали воевать съ нимъ. Однако у Дыгын’а было столько народу, что онъ могъ противустоять имъ. Тогда русскіе, видя, что силой имъ не одолѣть Дыгын’а, предложили ему миръ и дружбу. Дыгын принялъ миръ. Рѣшили новые друзья отпраздновать свой дружескій союзъ и прекращеніе войны. Русскіе устроили пиръ и пригласили на него новыхъ друзей. Во время пира гостей поили водкой, — напитокъ до того времени неизвѣстный якутамъ. Пилъ и Дыгын, конечно, вмѣстѣ съ другими и какъ ни былъ силенъ и крѣпокъ, но и онъ сталъ пьянѣть и пошатываться. Скоро всѣ гости были уже пьяны, а русскимъ это только и надо было. Когда якуты перепились всѣ, русскіе напали на нихъ и всѣхъ перерѣзали. Такъ кончилъ жизнь свою вѣроломный царь (СНОСКА: Тунгусы называют Дыгын’а царемъ якутовъ (по-якутски: саха ырхтҕыта) якутовъ, а съ нмъ пало и его царство.

*В. Васильевъ.*

Изъ журнала „Живая Старина“, вып. III 1908 г. и вып. I 1909 г.

Тип. Мин. Пут. Сообщ. (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко), Фонтанка, 117.