Глава II

ЛЕГЕНДЫ КАНГАЛАССКОГО УЛУСА ОБ ЭПОХЕ ТЫГЫНА, ПОВЕЛИТЕЛЯ ЯКУТОВ

Неустроев Михаил Тимофеевич, 71 года, III Малтанского наслега. 15 июня 1921 года.

§ 65. Происхождение Тыгына

Эллэй имел четырех сыновей — Мунньан-Дархана, Кюрсэн-Дархана, Мэнги-Дархана и Дэги-Дархана. Все четыре были храбрые и мужественные люди. В те времена, рассказывают, в нашем краю жило много тунгусов. Сыновья Эллэя, сроднив­шись с якутами, стали притеснять тунгусов. По­следние промеж себя говорили:

"Раньше с якутами мы жили мирно и в добром согласии, а эти бродяги-пришельцы порочные и злые".

Вскоре после этого тунгусы убили Эллэя и всех его сыновей. От потомства Эллэя остался только четырехлетний мальчик. Его, какими-то судьба­ми оставшегося в живых и бесприютного, нашла одна бедная старушка и стала воспитывать. Это был внук Эллэя, сын Мунньан-Дархана. Этот ребенок, будучи шести лет, играя и подняв копье острием вверх, однажды сказал:

"Хара-Суорун Улуу-Тойон, создавший отец мой! Тунгусы нас, невин­ных, обидели, стерли наш род с лица земли. Если суждено мне отомстить всем врагам моим, ниспошли свыше кровавый символ войны и убийства [хааннаах илбис]!"\*

В ответ на это на самом острие копья очутился сгусток крови. Ребенок тотчас же проглотил этот сгусток. С того момента он быстро вырос и стал грозным человеком. Когда ему было только десять лет, он всех превосхо­дил силой, умом и знанием.

"Высокочтимых людей потомок, знатного рода отпрыск Тыгын [Ытык джон ыамалара, тёрют джон тёрюёхтэрэ Тыгын], так наименовала его вос­питавшая старуха.

§ 66. Семья Тыгына

Тыгын имел много жен, на старости лет их было у него четверо. Стар­шего сына звали Мёчёкё: имена младших — Чаллаайы, Усун-Ойун, Кён-чёк-Кюёчэкэй. Кроме названных, были еще и дети, имена и похождения которых остались неизвестными. Из дочерей же известна Тыасааны, рос­лая красавица. Когда она с пением и вприпляску сбегала с южной Почтен­ной Горы, ее голос был слышен у северной Почтенной Горы, в Одейцах. Сыновья Тыгына все на подбор были отважные удальцы. Тыгын одолел и притеснял всех окружающих.

§ 67. Борьба Тыгына с пахарским богатырем

В Нахарцах в те времена жил один витязь по имени Бёгюёл-Бёгё. Од­нажды он тайно похитил дочь Тыгына Тыасааны. Сыновья Тыгына погна­лись за ним. Перед этим отец сказал им:

"На всякий случай возьмите с собой мое копье, может быть, Б.-Бёгё захочет сказать какое-нибудь знаменательное слово!"

Когда преследователи подошли к Лене, беглецы уже успели перепра­виться на другой берег. Крикнули:

"Вор, зачем ты соблазнил нашу девицу?"

Б.-Бёгё с того берега отозвался:

"Скажите, старик не послал ли с вами свое копье?"

Получив утвердительный ответ, он попросил поднять его вверх. Затем стрелой, пущенной с противоположного берега Лены, он разбил выставлен­ное копье пополам и крикнул: "Покажите это старцу". Когда принесли Тыгыну разломанное копье, он заметил:

"Б.-Б., оказывается, достоин быть моим зятем, он поступил совершенно правильно, остановив свой выбор на моей дочери Тыасааны!"

После того, получив приглашение, Б.-Б. явился к Тыгыну, стал его зятем и поселился у него в качестве хара [кэлэн кютюёт буолан, хара буолан олорбут].

И помимо Бёгюёл-Бёгё Тыгын собирал у себя известных силачей и удальцов.

См. ниже в словаре якутских древностей "Илбис-Кыыса".

§ 68. Борьба Тыгына с хоринцами и истребление последних

Около Табагинского селения в местности Ойю-Хатынг жил один человек с четырьмя сыновьями и одной прекрасной дочерью. Имя его неизвестно. Тыгын безуспешно домогался получить в жены эту красавицу. Это об­стоятельство послужило поводом к вооруженному столкновению, но люди Тыгына чуть не поплатились сами и принуждены были отступить с уроном. Тогда старец Тыгын дал своему противнику прозвание, сказавши так:

"Он стал для нас Хоринским божеством, ибо мы не смогли одолеть его!"

Затем Тыгын дал приказ своим людям:

"Идите на север в Бетюнгцы; там живет сын бедной слепой старушки Анньысар-Боотур. Призовите его, пусть он будет у меня в качестве хара!"

Сыновья тотчас же пошли исполнять приказ. Его самого дома не застали, была только одна старушка-мать. Спрашивают у нее:

"Где твой сын?"

"Ушел на охоту", — отвечает она.

В юрте висели три лука; сыновья Тыгына попробовали натянуть их, но еле-еле дотягивают по локоть. Спрашивают: "Чьи это луки?" Старушка отвечает:

"Сына, он пользовался ими, когда ему было шесть лет; мы в то время бежали с Охотского моря от двух могучих разбойников. Один из них, когда стреляли в него из лука, поймав стрелу в рот, разламывал зубами, а другой был настолько проворен и силен, что догонял на бегу любого крупного зверя, поймав же его, разбивал насмерть об деревья".

Услышав этот рассказ, сыновья Тыгына оробели и были изумлены мощью Анньысар-Боотура. Но тем не менее остались дожидаться его. Вечером, едва волоча ноги, пришел великан, ростом чуть ниже стоячей лиственницы, весь покрытый чем-то белым. Оказывается, он увесил себя кругом зайцами. Вошедши в юрту и видя перед собой незнакомцев, он со смущенным и испуганным видом познакомился с ними. Мать-старуха сказала:

"Это — дети властелина [тойон оголоро]!"

Началась беседа, познакомились. Домохозяин, желая почтить своих гостей, заколол для них одного быка белой масти. Освежевал его, положив поперек на свои колена. Вечером гости говорят:

"Наш старик зовет тебя к себе быть в составе его челяди [кэргэн-хара]".

Боотур ответил:

"Когда зовет властелин, ужели буду сидеть дома, пойду!"

Переночевав, на следующее утро все вместе поехали. У Анньысар-Боотура кобылица яблочной масти. Подъезжая к Чочур-Мураану, они услышали со стороны Ойю-Хатынг лай собак, которые уже почуяли их приближение. В это время в дверях урасы показалось замечательно красивое лицо женщины. Сыновья Тыгына говорят Боотуру:

"Вот ихняя красавица-дочка! Мужчин, наверное, нет дома, постарайся, захватим ее и увезем к себе".

Пустили коней во всю прыть. Боотур, опередив всех, доскакал до урасы, одним ударом снял ее верхнюю половину и выволок женщину за волосы. С добычей прискакали домой, в эту равнину[[1]](#footnote-2). Все были очень довольны. Старик Тыгын на радостях устроил угощение, пьют и едят. Он норовил быть ближе к девице. На следующее утро он говорит:

"Теперь, когда наша сила так возросла, нужно их [родных девицы] всех истребить!"

Пригласив Боотура, поехали. Сделали нападение: сначала убили трех сыновей, а затем набросились на старика-отца. Последний говорит им:

"Вы убиваете невинных людей. Это ты, Боотур, губишь нас! Я после смерти принесу на тебя жалобу создавшему отцу моему Улуу-Тойону. Знай же, если моя жалоба будет уважена, ты умрешь от стрелы младшего сына хоринцев!"

Это были его последние слова. Челядь убитых разбрелась куда глаза глядят, четвертого, самого младшего сына старика, нигде не нашли. Он исчез. Победители с радостью вернулись домой.

Анньысар-Боотуру дали в жены красивую девицу. Наделенный богатым приданым, скотом и людьми, поехал он со свадебным поездом к себе, на родину. Только подъехали к правому подножию горы Куллаты, как вдруг запела стрела, и Боотур кубарем свалился с коня.

"Стрела сына хоринцев, оказывается, бьет сильно и метко!" — только успел он вскрикнуть. Стрела угодила ему в самое сердце. Сопровождавшие челядинцы вернулись назад.

§ 69. Бегство Чаллаайы на Вилюй

Между Тыгыном и его сыном Чаллаайы возник спор из-за обладанья хоринской дочерью. Старик хотел жениться сам, а Чаллаайы говорил:

"У тебя жен и без нее много, к тому же я молод, она должна принадле­жать мне".

Рассердившись на отца, сын уехал неизвестно куда.

У Тыгына был один знаменитый конь. Он был такого громадного роста, что садились на него верхом при помощи трех стремян, расположенных одно над другим. После отъезда Чаллаайы из Вилюя прибыли семь человек из сортолов и украли упомянутого коня.

Они, чтобы убить его, прикрутили голову и четыре ноги к лиственнице крученым березняком и под ним развели костер. Тыгын с воинами выехал к сортолам и предложил им заплатить выкуп за коня, в противном случае грозил войной. Те согласились на выкуп и отдали за голову коня на выбор одну женщину, а за четыре конечности по сто голов скота за каждую. Получив выкуп, Тыгын возвратился к себе и стал жить-поживать.

§ 70. Борьба с намцами

В это же самое время в Намцах, в местности Бётюнг, родился мальчик, который появился на свет божий с серьгой из слитка золота величиной с яйцо чирка. Услышав об этом, старик Тыгын говорит приближенным:

"Этот ребенок вырастет, чтобы властвовать над людьми. Идите и сотрите его с лица земли, пока не окрепли его кости!"

Мальчику в то время исполнилось шесть лет. Идут исполнять волю Тыгына. Подошли к жилищу. Женщины только что вышли доить коров. В юрте раздавался громкий храп спящего ребенка. Как только пришедшие вошли в юрту, проснувшийся ребенок, предчувствуя беду, через головы вошедших выскочил наружу. Гнались за ним два дня. Догнали у северной Почтенной Горы, в Одейцах, где дорогу преграждает река. Ребенка, побежавшего на гору, догнала стрела Бёгюёл-Бёгё и он, голый, кувырком скатился вниз.

По возвращении из Намцев Бёгюел-Бёгё, взяв свою жену, поехал к себе домой, так как все, против кого Тыгын имел что-либо, были уничтожены.

В те времена в Намцах в Бётюнском наслеге жил один шаман по имени Оборчо. Он совершил камлание Улуу-Тойону, жертвуя беломордую лошадь рыжей масти, и умолял его усмирить Тыгына, так как он губит все человечество, живущее на земле. Но Улуу-Тойон устами самого шамана изрек:

"Он [Тыгын] — мое собственное порождение, поэтому не могу его тронуть!"

В великом огорчении и с плачем вернулся шаман на землю. Через неко­торое время Оборчо собрал 40 человек из своих приверженцев и сказал им:

"Теперь самое удобное время напасть на Тыгына и истребить его со всей родней, ибо с отъездом зятя Бёгюёл-Бёгё и сына Чаллаайы он ослабел и не страшен".

Оборчо пришел с людьми к Тыгыну и говорит:

"Заплати выкуп за убитых или же решайся на битву. Ты нанес нам великую обиду, убивая больших и малых, выбирай одно из двух". Тыгын ответил:

"Дайте мне время обдумать окончательное решение, а пока примите мое угощение!"

Кормит и угощает их. Тем временем он говорит одному из своих витязей по имени Хончой, который славился как скороход:

"Иди, не медля, к верховьям Сунтаара и привози Чаллаайы! Неужели он продолжает сердиться на мою шутку, пусть вернется и берет свою жену, я все время держу ее на правах невестки. Через двое суток ты должен быть здесь!"

Посланный через двое суток возвратился, исполнив данное поручение. К этому времени были сделаны нужные приготовления. По прибытии Чаллаайы все 40 человек шамана Оборчо были убиты. Шаману удалось бежать, но его догнали в лесу, налево от горы Куллаты. Он пытался было уйти от преследователей, проникнув в землю, но зацепился за корень дерева, угодивший как раз между ног.

Поймав шамана, никак не могли умертвить, застрелили лишь после того, как вывернули его нижнюю челюсть. Оказывается, он носил вставную челюсть, вынутую от двухтравой коровы. Перед смертью шаман успел сказать:

"Я убил деву-духа, вдохновляющую их [семью Тыгына] к кровопролитию, она скрывалась в лобном пятне коня Чаллаайы. Теперь им не будет удачи в войнах".

§ 71. Старость Тыгына

Тыгын одряхлел, ему исполнилось триста лет. Как рассказывают, его садили на особое возвышенное ложе [арангас оронгнго]. Все приезжие из далеких краев входили к нему, кладя поклоны на его колени, выходили также с поклонами; словом, обращались с ним как с божеством [Тангара курдук].

§ 72. Тыгын и русские. Первое прибытие русских

Однажды прибыли девять человек русских. Они говорят Тыгыну: "Наш царь хочет завязать с вами знакомство, платите ему подати —

пошлите соболей и лисиц".

Они привезли Тыгыну разные подарки: слюду, корольки и сладкое

кушанье. Желая вести знакомство с [русским] царем и прослыть за хороших

людей, Тыгын и его сыновья согласились на это предложение. Русские установили подати и стали ездить за взиманием соболей и лисиц. Сам Тыгын поселился в западной тайге [на запад от Лены].

Однажды заехал русский и изнасиловал женщину; затем, держа над затылком Тыгына свою срамную часть, сказал:

"Вот этакому человеку кланяетесь, точно божеству, чем он лучше этой моей принадлежности!"

На старости лет у Тыгына выпали волосы и был он плешив. Разгневанный Тыгын неожиданно упал и умер. В это время возвратился с охоты Чаллаайы. Ему рассказали о смерти отца.

Чаллаайы произнес угрозу:

"Ужо, пусть настанет ваш следующий выезд".

Труп отца положили на могильный лабаз.

Осенью выехали верхами девять человек русских собирать подати. Залаяли собаки. Русские вошли. Старший сын Тыгына, Мёчёкё-Бёгё, протягивая руку начальнику русских, ударом ноги сбил его с ног. Не успел он под­няться, как Чаллаайы отрубил мечом голову. Остальных тут же перебили, за исключением двух, которых оставили в живых, говоря:

"Это люди, годные для работ, они у нас будут в работниках, заставим их косить сено".

Чтобы уменьшить силу, они порезали им мышцы и жилы. Когда проверили трупы убитых, оказалось только шесть, одного не досчитались. Двое русских, живя в работниках, чертили какие-то узоры на бумаге. Когда кончилась бумага, стали чертить на бересте.

Летом, снабдив рабочих запасом провизии, тушей одного быка и кумысом в двух посудах симиир, отправили их на остров Харыйалаах на покос. Спустя некоторое время сыновья Тыгына поехали проведать своих рабочих, но их на месте не оказалось. На берегу реки нашли только кучи щепок. Расспрашивают людей. Те рассказывают:

"Однажды поднялся сильный ветер, и в этот самый день люди видели на реке какую-то посудину, вздернутую впереди и на заднем конце; на ней были приделаны два шеста, и что-то, размером с бычью кожу, было натянуто на верху. На этой посудине русские поплыли по реке против течения".

Сыновья Тыгына пустились за беглецами в погоню, но, не догнав их, возвратились назад с Олёкмы.

§ 73. Второе прибытие русских и гибель тыгынидов

Где стоит теперь г. Якутск, около Талого озера жила в те времена одна старуха-шаманка по имени Таалай. Она при приближении сыновей Тыгына, боясь их, всегда превращалась в большое пламя. Однажды они пришли к ней и упросили, утушив свое пламя, дать им предсказание. Старуха начала шаманить. Она передала свое провидение в таких словах:

"Беглецы уже доплыли до верховьев реки [Лены]; я, сидя на облаках, вижу: топорами с широкими лезвиями обтесывают бревна, говорят: "Поедем к старику Тыгыну, сыну Мунньана, он людям не дает житья, всех угнетает и убивает". Провижу будущее: "В этой стране якутов остается мало, зато умножится народ с широким головным убором и остромордый, наподобие стерлядей".

Сыновья Тыгына попросили шаманку нанести песок поперек реки и тем преградить дорогу их посудинам. Шаманка стала наносить песок, но госпожи [хотуттар] девы, духи эпидемий и любострастных болезней, проплывая вниз на посудинах, разрушили начатую работу, а ее убили. Вслед за этим приплыли русские. Они сначала остановились ниже Олёкмы, у устья речки Ньууча-Юрэгэ [Русская Речка] и там приступили к постройке своих домов. Окончив работу, поплыли дальше. Чаллаайы с вершины Ытык-Хайа стал наблюдать за плывущими посудинами. Заметив в одном из нижних окон паузка высунувшееся лицо русского, он стрелой угодил ему в самый глаз. Русские пристали к берегу нынешнего г. Якутска и попросили от сыновей Тыгына землю величиной с бычью кожу, чтобы переночевать и отдохнуть одну ночь. Те согласились и дали им одного быка. Русские кожу быка разрезали в тонкую нить толщиной с паутину и ею обтянули большую площадь земли. За одну ночь на этом самом месте русские поставили высокие дома. Затеялся спор, якуты говорят: "Вы обманом захватили у нас землю!"

Сражаются. Якуты, как рассказывают, сосредоточились на кургане, который и теперь стоит на запад от башен. Якуты из лука попадали в русских через отверстия бойниц. Предводители якутов имели железные кольчуги. Когда умирали от пуль их рядовые бойцы, они говорили:

"Как вы ухитряетесь умирать от таких ничтожных ранок, ведь они не больше пятен, насиженных мухой".

Якутские вожди гнали своих, чтобы подойти к башням вплотную и опрокинуть их. Русские прикрепили наверху, у стен башен, бревна. Когда якуты подошли к башням, они обрубили скрепы и свалившимися бревнами убили многих. Однако после безрезультатных боев предложили мир. Якуты согласились. Накормили их разными сладкими яствами. Затем, когда все якуты уснули, русские скрутили их железными скобами. Связанные якуты ругали друг друга, говоря:

"С нами не приключилось бы такое горе, если бы мы вошли в дом с оружием в руках!"

Всех их повесили. Когда вешали одного сына Тыгына по имени Усун-Ойун [Высокий Шаман], пришлось три раза укорачивать веревку, так как он, благодаря своему необыкновенному росту, не повисал на петле. Чал­лаайы, обращаясь к брату, сказал:

"Вероятно, у тебя, как у шамана, от частого трясения головы произошло разжижение мозга, что ты умираешь без людей и скотины!"

Когда подошли к Чаллаайы, он кистями руки зашиб двух и ногами двух; таким образом, умер, убив четырех русских.

Одержав победу над якутами, русские поехали к себе на родину. Они увезли с собой жидкость из глаз сыновей Тыгына. Увидев привезенное, русский царь сказал: "Вы поступили неправильно, таких людей вы должны были привезти живыми!"

Поэтому царь приказал умертвить начальника отряда мучительной смертью.

§ 74. Русский царь и потомок Тыгына

Много лет спустя русский царь потребовал из среды якутов предста­вителя. Якуты отправили намского шамана по имени Нохтохой; вместе с ним напросился ехать в качестве слуги Масары, внук Тыгына, рожденный от его старшего сына Мёчёкё. Он увез с собой голенную кость отца, припрятав ее под санями Нохтохоя.

Царь спросил у Нохтохоя:

"У якутов какая пища считается самой лучшей?" Нохтохой ответил: "Жир".

Царь: "А какая у вас самая лучшая прочная веревка?" Нохтохой: "Веревка из скотской кожи — самая прочная и крепкая". Царь дальше вопрошает: "А что же у вас считается лучшим перевозочным средством, чем пробиваете дальние пути?" Нохтохой говорит: "Бык и конь".

Потом царь призвал Масары и задал ему те же вопросы. Масары ответил: "У нас самой лучшей пищей считается вода, так как от дождя произ­растает трава, от которой жиреет скот, получается масло и жир.

Если речная вода заливает покосы, земля, делаясь влажной, тучнеет, создает изобилие. Самая прочная и лучшая веревка у нас — тальник. Из него скручиваем вязку, которая необыкновенно прочна и не сгнивает". На вопрос же, что считается наилучшим перевозочным средством, ответил: "Рубим дерево, наружную часть его снимаем и употребляем в пищу, из ствола делаем лыжи и надеваем на ноги. Они не просят пищи и не знают устали. Когда ходим на лыжах, никакой глубокий снег не может задержать нас. Самое лучшее средство для передвижений — дерево, на котором мы одолеваем большие расстояния". Дальше царь спросил:

"У вас, говорят, был свой король. Среди ваших начальствующих лиц нет ли теперь его крови? Кто потомки Мёчёкё, Чаллаайы и Усун-Ойуна? Нохтохой или кто другой?"

Масары ответил: "Нохто — другой, я — сын Мёчёкё".

Царь: "Чем же ты можешь доказать это?"

Масары показывает царю голенную кость своего отца и говорит:

"Это я привез скрытно от своего господина".

Царь: "Можешь ли ты узнать трех поименованных лиц?"

С этими словами ввел его в следующую комнату. Вдруг Масары видит пред собой, точно живых, своего отца и двух дядей. Увидав их, заплакал. Царь сместил Нохтохоя и на его место назначил начальником Масары, определив первого слугой к нему. Проживая там, Масары однажды порезал ножом руку женщины, которая принесла ему воду. Арестовали и спраши­вают, зачем он совершил такой поступок. Масары дал такой ответ:

"Я молод, заиграла кровь, от того, надо полагать, и наскандалил!"

Царь выдал ему в жены калмыцкую девицу и в качестве приданого дал одного верблюда.

Родня и потомство Чаллаайы живут в Немюгинском наслеге, а потомки Масары — в Малтанском. У Масары был старший брат по имени Марга. Однажды новая невестка назвала его "Мёчёкёнёк". Обидевшись на это, Марга переселился в Немюгинцы. Потомки Усун-Ойуна — якуты Маганин-ского наслега и те, которые живут по речке Кэнгкэмэ. Предок Орсюдского наслега — Кёнчёк-Кюёчэкэй, тоже один из сыновей Тыгына.

Михайлов Федор, 67 лет, Немюгинского наслега. Июль 1921 года.

§ 75. Тыгын

Тыгын был потомок Эр-Соготох Эллэя. Его отец Мунньан-Дархан, внук или правнук Эллэя, со всем семейством был истреблен тунгусами, за исключением Тыгына, который каким-то образом спасся. Позже, возмужав, Тыгын стал истреблять тунгусов.

У него был старший брат Хара-Сырай-Джогудай. Оба брата, стоя на противоположных берегах Лены, один у Покровского мыса, другой в Жем-концах у мыса Хоруол, переговаривались друг с другом [расстояние между этими пунктами 15 верст]. Они обладали такими громкими голосами.

Чаллаайы, сын Тыгына, отправился к предку Харанского наслега [Хара] Бэрт-Хара, сыну бедной старушки. Там он стал охотиться за зайцами. Однаж­ды он пришел в дом Бэрт-Хара. Хозяина не было. Увидав на дворе лук, Чаллаайы попытался натянуть его, но не мог. В это время пришел и сам Б.-Хара, держа в подоле своей дохи двух лосей-самцов. Чаллаайы имел намерение убить Бэрт-Хара, но, удостоверившись в его необыкновенной силе, поспешно бежал.

§ 76. Мёнгюёл-Бёгё и быстроногая дочь Тыгына Тыасааны

Чаллаайы, возвратившись домой, рассказал отцу о Бэрт-Хара. Тыгын сказал ему: "Поезжай в Амгу, там живет Мёнгюёл-Бёгё. Если кто может осилить Б.-Хара, то только он. Пообещай выдать замуж за него твою сестру Тыасааны-Шаманку!"

Чаллаайы поехал к М.-Бёгё и говорит ему: "Если ты убьешь Б.-Хара, выдам за тебя замуж свою сестру!" М.-Бёгё принял предложение. Приго­товившись к битве с Бэрт-Хара, он, обращаясь к Чаллаайы, сказал:

"Ко времени моего возвращения с боя ты привяжи у дороги трех кобыл белой масти. Только упившись их кровью, я смогу успокоиться. В противном случае можешь погибнуть и сам".

Вот Мёнгюёл-Бёгё приходит к Бэрт-Хара и говорит: "Пришел к тебе я, М.-Бёгё, выходи ратоборствовать со мной!" Б.-Хара выскочил с поднятой пальмой. М.-Бёгё, кинувшись навстречу, одним ударом разрубил скрепу его пальмы, и клинок бесполезно повис на ручке. Вслед за тем М.-Бёгё всадил свою пальму в самое сердце своего противника. А потом, издавая страшные крики, он бросился бежать назад.

Чаллаайы, привязав у дороги трех кобыл, уже был дома. М.-Бёгё, кинув­шись на кобыл, разрубил их и, упившись кровью, направился к дому Тыгына, распевая в исступлении дикие песни. Завидев его, Тыасааны-шаманка с развевающимися волосами бросилась бежать. М.-Бёгё бросился за ней. В Октёмцах на поляне Сээркээни он догнал ее. Прорезав в кисти ее руки отверстие, он продернул веревку и повел ее домой.

Тыгын, узнав об этом, в сильном гневе воскликнул: "Он, не желая признавать во мне тестя, увел мою дочь, не выждав периода зятевства!"\*

Сказав так, он собрал свою силу [войско] и поехал к М.-Бёгё. На левом берегу речки Таммы заметили дым. М.-Бёгё, увидев войско Тыгына и держа жену под мышкой, перескочил через речку. Очутившись на противополож­ном берегу, он крикнул:

"Тыгын, сын Мунньаана, ты заставил умертвить своего врага, посулив дать свою дочку, а теперь идешь с намерением отобрать ее. Господин тесть, от многочисленных падет много, а от немногих мало. Если желаешь удостовериться в меткости моего лука, прикажи поставить мету!"

У древних якутов, рассказывают, имелась особая железная пластинка с

" В феодальной Якутии зятья, прежде чем получить невестку, должны были пройти длитель­ный искус послушания пред ее родней, ездить к ней в течение нескольких лет с нижайшими поклонами и подарками. Лишь по истечении положенных сроков и взноса установленных подар­ков назначалась свадьба, после чего жених получал право увезти невесту. Так воспитывались зятья, покорные вассалы. Древняя якутская свадьба — не только религиозно-бытовой обряд, но и очень сложная политика внутреннего управления народом.

ручкой толщиной в два пальца. Она служила для испытания воинов в стрельбе. Тыгын приказал поставить такую пластинку. М.-Бёгё с другого берега Таммы прострелил ее насквозь. Увидев это, Тыгын, обращаясь к своим людям, сказал:

"Вернитесь, нам не совладать с этим человеком!"

У сына Тыгына Чаллаайы был один замечательный конь. Этого коня украли вилюйские якуты.

§ 77. Тыгын и хоринцы

В Хоринцах [рассказчик разумеет Хоринский наслег Зап.-Кангаласского улуса, находящийся около г. Якутска] во времена Тыгына родились тоже сильные и хорошие люди. Тыгын вел борьбу и с ними, но, говорят, не мог одолеть их. У якутов есть поговорка: "Стал точно хоринским божеством!"

[В каком смысле употребляется эта поговорка, рассказчик не мог объяс­нить.]

§ 78. Тыгын и мальжегарцы

В Бёртюнцах [один из Мальжегарских наслегов] жили три брата. Тыгын выступил с отрядом, чтобы убить этих братьев. Одна женщина — коровница, которая жила у Тыгына, заранее узнав о его приготовлениях к походу, решила предупредить трех братьев о грозящей им опасности. Она в проме­жуток времени между двумя удоями [около двух-трех часов] пробежала 60 верст и, остановившись в Немюгинцах, стала размахивать полами своего пальто и подавать руками знаки о выступлении войска Тыгына. [От Немюгинцев до Мальжегарцев еще 60 верст.] Кричать же она боялась, так как войско Тыгына шло за ней по пятам.

Братья, узнав о выступлении Тыгына, надели на старшего брата броню. Надев броню, брат начал биться так сильно, что двое других не могли его удержать. [Рассказчик употребил слово "мёнгёр" — биться; так говорят о лошади, когда она бьется, чтобы выбить седока.]

Тыгын, прибыв с отрядом, уже раскинул стан и поставил урасу. Двое, удерживая своего брата, громко кричали:

"Что за ужас: три дня и ночи он не может успокоиться и продолжает биться, что за беда!"

Услыхав эти слова, Тыгын устрашился напасть на братьев и тотчас же, оставив неразобранной переднюю сторону урасы, ушел обратно. При этом он сказал: "Это человек, от которого трудно выбраться живым!"

Тыгын останавливался в Немюгинцах в местности Тииттээх.

Федоров Николай, 72 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 года.

§ 79. Тыгын — потомок Эллэя

Старшего сына Эллэя звали Тимирики-Быттык, который тоже имел нескольких сыновей. Старшего из них, по имени Хатан-Хангалас, убили тунгусы. Жену убитого они увели с собой. Через два или три месяца она убежала и пришла к своим. Свекор Тимирики-Быттык сказал:

"Эта распутница, наверное, сама подстрекнула тунгусов отдаленного края [кыйаар тонгустарын] убить моего любимого сына Хатан-Хангаласа. Я теперь же покончу с ней!"

Невестка сказала свекрови:

"От мужа я осталась беременной два месяца, дождитесь родов и удосто­верьтесь в справедливости моих слов!" Тогда старуха обратилась к мужу:

"Подожди, дадим ей возможность родить, может быть, она и правда носит дитя от нашего сына?"

Дождались родов. Невестка разрешилась сыном. Когда подсчитал меся­цы, оказалось, что она при смерти мужа действительно осталась двухме­сячной беременности. Обрадованный Тимирики-Быттык сказал: "Внук мой от любимого сына Хатан-Хангаласа пусть прославится как Родившийся, найдя свою родину, Дойдууса-Дархан [Дойдутун булан тёрёёбют Д.-Д.]".

От Дойдууса-Дархан родился Мунньан-Дархан, от последнего родился Тыгын. От Тыгына родились — Чаллаайы от любимой жены, Усун-Ойун [Высокий Шаман], калека сын, до 30-летнего возраста не двигавшийся с места, и Муос-Уол [Парень из рога], сын от нелюбимой жены.

§ 80. Тыгын и Бэрт-Хара

В местности Мюрю жил один из потомков Омогона по имени От-Бох-тохтуур, сын бедной старушки. Когда ему было 13 лет, Тыгын с сыном Чаллаайы выехали воевать и померяться с ним силами. От-Бохтохтуур в это время перекочевал в местность Хотун-Ханга. Тыгын раскинул свой берестяной шатер [урасу] на правом углу этого озера. На левом [западном] берегу озера стояла убогая якутская юрта. Чаллаайы пришел в эту юрту, где в это время была только одна старушка. Внутри направо на крючке [сатанах] висел детский лук. Чаллаайы попробовал натянуть лук и не мог довести до метки, хотя тянул так, что чуть глаза не выскочили на лоб. На вопрос его — чей это лук, она ответила:

"У меня есть 13-летний сынишка по имени От-Бохтохтуур; это его лук, он сам теперь на охоте".

Чаллаайы вернулся к отцу и говорит:

"Я не мог натянуть лук 13-летнего мальчика, нам не совладать с ним. Возвратимся домой, пусть лучше он сам последует за нами!"

Тыгын-Повелитель, говорят, в те времена его всегда так величали, возразил:

"Попробуем сначала состязаться в стрельбе в цель, а потом вернемся!"

Чаллаайы пошел к От-Бохтохтууру с таким предложением. Тот изъявил согласие, но просил Чаллаайы, как гостя-иноземца, открыть стрельбу. Чаллаайы предложил поставить что-либо в виде приза. На это От-Бохтохтуур возразил:

"Кроме двух коров я ничего не имею, разве могу подставить свою ступню. Попади в нее со своего шатра!"

Чаллаайы выстрелил и попал, но его стрела разбилась об ступню вдребезги.

"Теперь моя очередь, поставьте и вы что-нибудь!"

Тыгын поставил своего рыжего коня с белым пятном на лбу и просил стрелять с противоположного берега озера. Стрела Бохтохтуура, попав в самое пятно на лбу, вышла через задний проход. Тыгын в ту же ночь, оставив стоять половину шатра со стороны дома О.-Б-ра, поспешно собрался и бежал. Он дал своему противнику имя Бэрт-Хара [Наилучший из просто­народья или из среды подвластных народов; буквально — лучший черный].

Бохтохтуур отправился вслед за ними. Но Тыгын [избегая открытой борьбы] выдал ему в жены свою младшую дочь. Устроили свадебное пиршество, начались игры-состязания. На скачках Бэрт-Хара вдруг присел. Это случилось потому, что дочь Тыгына, шаманка Тыасааны, совершила заклятие [сип бырагар] на его ногу. Когда у Б.-Хара нога сильно разболе­лась, упросили Тыасааны изгнать болезнь. Она согласилась и извлекла из ноги гада, причинявшего болезнь. При этом она сказала:

"Из трех голов гада одна оторвалась и осталась в теле, поэтому Бэрт-Хара, наверное, умрет случайною смертью".

§ 81. Борьба Тыгына с хоринским старцем

У Тыгына был сосед Бэрт-Хоро [Славный Хоринец], старик с несколькими сыновьями, дочерьми и с многочисленной челядью. Имел он нескольких жен, из которых одна была женщина замечательной красоты. Однажды Тыгын говорит сыну Чаллаайы и зятю Бэрт-Хара:

"Зачем такому дрянному человеку иметь хорошую жену, идите и отберите ее!"

Пошли, Бэрт-Хара схватил красавицу за руки, ее люди бросились было отнимать, но Чаллаайы семерым из них отрубил головы. Женщину отобрали и привезли к Тыгыну. Тыгын-Повелитель спрашивает:

"Ну, что говорит хоринец?"

Передают ему слова хоринца: "У Тыгына, сына Мунньаана, уже исчер­палось отведенное судьбою счастье, скоро заглянут сверху, именуя его, придут снизу. Беды-несчастья обрушатся на его голову пожирающим пла­менем, и он разделит нашу участь!"

Тыгын ответил:

"Идите, умертвите их всех, еще он смеет изрекать проклятие!" Пошли его люди. Истребили всех, не оставя в живых никого. Сам старик, держа на весу полуотрезанную голову, успел сказать по адресу Бэрт-Хара: "Ты умрешь от стрелы хоринского сына!"

От избиения спаслись только двое, спрятавшись в телячьих яслях: 80-летний старик и 13-летняя девушка. Они жили, укрываясь в пади западной горы, поженились и родили мальчика. Позже этот мальчик из засады у северной Почтенной Горы смертельно ранил стрелой Бэрт-Хара, когда он ехал без кольчуги. Бэрт-Хара доехал до озера Мюрю, где и умер.

§ 82. Истребление Тыгыном детей

Муос-Уол — сын Тыгына от худой и нелюбимой жены. С трех лет он не ночевал дома. Тыгын, предполагая, что он силою и мужеством превзойдет его любимого сына Чаллаайы, предложил последнему убить этого ребенка. Чаллаайы, заманив его хитростью, ослепил и убил. Перед смертью он будто бы сказал:

"Если бы мне удалось добраться до девяти елей, под которыми я обычно засыпал, то остался бы жив и показал бы себя!"

Все рассказанное [также то, что помещено в 1-й главе] я слышал лет 50 тому назад от якута моего же наслега Федора Парамонова, по прозванию Паана-Уус [П.-Кузнец). Ему в то время было около 80-ти лет. [Лета людей старшего возраста якуты привыкли увеличивать на десять лет, так как малейшее превышение десятка принимается ими за полный десяток. В данном случае речь идет, наверно, о старике, которому шел восьмой десяток.] остальные улусы. У него было три коня кроваво-красной масти; один из них поперек лба имел туосахта [так называется отметина на лбу рогатого и конного скота иной масти, чем остальная шерсть; то же название имеет и круглая металлическая бляха спереди старинной женской шапки].

В ту пору в Намцах родился один замечательный мальчик, который будто бы от рождения имел золотую серьгу в ушах. Когда ему исполнилось девять лет, Тыгын отправил в Намцы своего сына Бёчёка убить его. Бёчёк прибыл туда с девятью товарищами. В доме застали только одну старуху. Внутри юрты висел лук. Бёчёк попробовал натянуть его, но не смог. На вопрос — чей лук, старуха пояснила, что это — игрушка ее мальчика. В этот момент неожиданно выбежал между людьми ребенок с серьгой в ушах, похожий на жеребца. Побежали за ним, догнали и убили. Бёчёк вынул сердце ребенка, разрезал на девять частей и съел. Это значило будто бы воспринять мужество убитого, когда удавалось доконать исконного врага.

Затем пришедшие подожгли один дом с бывшими там людьми. В это время из-за камелька появился человек с блестящими глазами, одетый в старое ровдужное пальто, ссохшееся вокруг талии. Он выскочил наружу с натянутым луком и тотчас же выстрелил, метясь в Бёчёка. Последний едва успел защититься своей пальмой, приставив ее к щеке. Стрела, пронзив клинок пальмы толщиной в палец, больно ожгла его щеку. Устрашившись этого человека, все пустились бежать. Стрелок с блестящими глазами был шаман.

По уходе врагов шаман совершил камлание и, провидя грядущее, сказал:

"Скоро прибудет войско Тыгына, вооружитесь и будьте наготове. Впереди будет ехать человек на лошади кроваво-красной, гнедой масти. Если убьете этого коня, то отлетит от них Дева Слова [дух распри, раздора и смерто­убийства]. Только тогда ослабнет их сила!"

Вот наступает войско. Бёчёк впереди верхом на лошади кроваво-гнедой масти с отметиной на лбу. Шаман выстрелил. Стрела его угодила как раз в лобную отметину лошади и выскочила через задний проход. Войско побежало назад. После этого шаман сказал своим людям:

"Скоро Тыгын пошлет трех всадников на конях белой масти, прося мира!"

Случилось так, как он сказал. Мирятся. В возмещение убитых людей [ёлёрбют киси онньута; онньу — вира, имущественное возмещение за учиненное преступление] Тыгын заколол сто коней для угощения, разостлал бересту [туос тэлгиир]... В конце раздачи мяса на долю шамана досталась голенная кость коня. Шаман взял эту кость, одним взмахом снял мясо, а голою костью, кинув с размаху, пронзил спину раздатчика мяса... И тотчас же попятился назад, делая прыжки в пять и десять луков. [По-видимому, в старину длина лука служила мерой длины.] При этом он приговаривал:

"Теперь мы с тобой затеем игру, состязание"...

[К сожалению, моя запись здесь обрывается. — Г. К.J

Аммосов Константин, 35 лет, I Малтанского наслега. 31 июля 1921 года.

§ 85. Беженцы на Вилюй во времена Тыгына

В старину Тыгын, рассказывают, вел войну...

У него была младшая сестра, которая имела расслабленного сына; последний до тридцатилетнего возраста пролежал на постели, но тем не менее рос и полнел неимоверно. Про него-то Тыгын однажды сказал:

"Из этого парня выйдет после человек, который будет превосходить всех нас, поэтому не мешало бы его заранее умертвить".

Эти слова услышала мать расслабленного и передала ему. Сын, обращаясь к матери, сказал:

"Мама, нам необходимо бежать, запряги своего белого быка, мы выедем по вилюйской пади и тайком проберемся на запад!"

Дело было поздней осенью, когда земля уже подмерзла [улуу добдурга

— время первых заморозков до зимнего снега, когда сырая земля подмерзает настолько, что каждый шаг лошади сопровождается четким стуком]. Мать калеки запрягла быка в сани, посадила сына и ночью выехала по вилюйской дороге. Полозья саней бороздили промерзлую землю вглубь на два пальца, так тяжел был ее сын. Едут. Мать беспрерывно оборачивается назад [ожидая погони]. Доехали до места Багалаах в Одунинцах [название наслега Западно-Кангаласского улуса по Вилюйскому тракту]. Вдруг мать, обращаясь к сыну, сказала:

"Эй, паренек, уже настигает нас черный люд этого чудовища Тыгына! Что же станешь делать теперь?"

Сын громким гиканием "сай" понукнул быка, крикнул "ис" и несколько раз ударил его своей большой тростью. В это время преследующее войско было уже совсем близко, вот уже доехали до середины лесной поляны. Калека вдруг издал сильный крик, схватив хвост быка, выдернул его с самого основания... Затем, подскочив к быку, стал высасывать и пить его кровь, бьющую из спины. Напившись крови быка, он неожиданно получил способность ходить. Потом выдернул с корнем молодую лиственницу, одним взмахом очистил все ее ветки и, вооружившись ею, пошел навстречу к преследователям. Но те, увидев его, со страху все побежали назад.

Парень не стал преследовать бегущих, подойдя к убитому быку, снял шкуру, освежевал его тушу. Из шкуры сделал большую суму, наклал туда мясо быка. Мать усадил к себе на спину, спереди навесил суму с мясом и в таком виде, не торопясь, валкими шагами направился дальше на Вилюй. Рассказывают, что он обзавелся там семьей и стал жить-поживать [дословно

— стал человеком].

После, когда пришельцы русские стали истреблять якутов, говорят, Тыгын призвал его на помощь. Он прибыл и, с высоты Чочур-Мураана [сопка на запад от г. Якутска] в семи верстах обозрев положение дел Тыгына, возвратился домой, сказав:

"Его люди и скот уже истреблены [т.е. дело не поправимо]".

Этот рассказ я слышал от своего дедушки, а также и от других, между прочим, и от Чыппыс-Петра.

Козлов Василий, 34 лет, I Малтанского наслега. 31 июля 1921 года.

§ 86. Беженцы на Вилюй во времена Тыгына

Тыгын был якутским царем [дословно — королем]. Он жил над озером Сайсары. У него был брат по имени Быркынга-Боотур, который позже стал предком вилюйских якутов. Последний имел местожительство около озера Ытык-Кюёл [в переводе — священное или чтимое озеро, находится в 7 верстах от г. Якутска].

У Тыгына, как рассказывают, был конь кроваво-красной масти, на котором он выезжал на битву; второго его коня, служившего для постоянной езды, звали Харджас-Хара. Однажды Быркынга-Боотур с отрядом в сорок человек прибыл в стан Тыгына, похитил коня Харджас-Хара и заколол его на пишу.

Тыгын имел обыкновение в начале лета до Петрова дня устраивать ысыах, на который созывал народ. Устроив такой праздник, он пригласил Быркынга-Боотура. Тот прибыл с сорока воинами. Вошли в жилище Тыгына, завязалась обычная беседа... Тыгын, обращаясь к брату, сказал:

"Ну, скажи, на что похоже твое поведение, что значит этот поступок, зачем ты похитил и заколол моего коня?"

Брат на это ответил:

"Мои люди сказали, что застрелили твоего коня по ошибке, приняв за лося; хвост и грива его обгорели от лесного пожара, и, когда он в таком виде сбегал с западной горы, второпях признали его за дикого зверя. Сказать тебе об этом несчастье никто не решился, поневоле пришлось скрыть преступление, а мясо коня употребить на пищу".

Выслушав эти объяснения, Тыгын сказал:

"Мой приговор за это злодеяние таков: в уплату за четыре главные части туши ты должен немедленно сдать все сорок коней, на которых вы приехали; сейчас же расседлайте их и отведите в мой загон. А что касается платежа за остальные мелкие части туши, то об этом мой приговор узнаете по прошествии праздника, ибо в эти дни, когда с высоты взирает на нас святое божество [Юрюнг-Айыы, дословно — белый создатель] и возвра­тился сам Уордаах-Джёсёгёй [бог-покровитель и творец конного скота], будет грешно окровавить людей, подвергая их телесному наказанию!"

Услышав эти слова, люди Быркынга-Боотура ни на шаг от него не отставали... Улучив момент, начальник сказал им:

"Эй, парни, луки держите при себе, мы найдем, на что охотиться, не бросайте и седел, будут и кони... Чем здесь, подвергаясь телесному наказа­нию, позволять кромсать наше тело и портить нрав, лучше бежать. Пусть наши дети плачут, а жены остаются. Тайком мы проберемся туда, где Вилюй изливается тремя протоками, где перелетной дичи видимо-невидимо, а разная рыба на берегах рек и озер просто гниет!"

И вот все они бежали по направлению восхода летнего солнца, взяв на плечи седла и захватив с собой луки. Их начальник был вместе с ними. На расстоянии трех дней пути от жительства Тыгына жил один намский богач. Беглецы прибыли к нему и устроили себе привал на одном пригорке, поставив однобокий шалаш. Быркынга-Боотур послал к богачу двух человек с поручением рассказать ему — зачем и куда они направились и с просьбой послать кумыс для утоления жажды. Посланные передали богачу слова и просьбу своего господина, но тот сказал:

"Грабителям и ослушникам якутского царя я не намерен оказывать какое-либо содействие, куда направились, туда и идите!"

Услышав эти слова, его жена-старуха говорит ему:

"Давеча утром, когда я встала доить коров, слышала покашливание человека с чрезвычайно внушительным голосом. Ведь весь кумыс назначен для угощения народа в завтрашний день, задержи этих людей, дай им напиться!"

Муж на это сердито возразил:

"Разве утром с этими сорока разбойниками ты вступила в любовную связь, что вздумала за них заступаться? Пусть скорее проваливают дальше!"

Посланные вернулись и рассказали все, что слышали от богача и его жены. Начальник сказал:

"Теперь, когда сверху взирает на нас Юрюнг-Айыы и настала череда возврата Уордаах-Джёсёгёя [Юрюнг-Айыы ёнгёйён, Уордаах-Джёсёгёй эргийэн турдагына], будет грех — идти убивать и разорять человека. Кто имеет такое имущество и запасы пищи, властен распоряжаться ими по своему хотению, пойдемте дальше туда, куда мы держим путь!"

Добрались до устья Трех Вилюев. Одни стали промышлять, другие занялись сенокосом, приготовили все зимнее обзаведение.

Начальник Быркынга-Боотур осенью, еще до снега, снарядил 25 человек, вооруженных луками и пальмами, к намскому богачу с приказом истребить всех за исключением его жены-старухи, оставив для нее запас пищи. При этом он добавил:

"Если возьмете жену из среды своих кровных врагов [хаан естееххю-тюттэн], то не будет вам счастья!"

Посланный отряд исполнил приказ своего начальника: убили самого богача и весь его народ, оставили в живых только старуху и одну красивую девицу, а все имущество и скот его забрали с собой. Когда они возвращались на Вилюй, начальник встретил их на расстоянии одного дневного перехода [от дома] и, увидев плененную девушку, приказал тут же заколоть ее.

Вслед за тем эти сорок человек взяли жен из местных тунгусов и расплодили четыре Вилюйских улуса.

Этот рассказ я слышал от Афанасия Корякина, которому приблизительно было 50 лет, годов десять тому назад.

Федоров Николай, 72 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 года.

§ 87. Тыгын и русские

Сын Тыгына Чаллаайы в отместку за убийство своего предка Хатан-Хангаласа начал истреблять тунгусов. Убил он многих, убежал живым только один витязь, который, убегая, пригрозил привести людей с глубоко сидящими глазами и вперед выдавшимися носами...

Однажды приплыли по реке [Лене] 12 человек русских. Тыгын принял их к себе в работники, хотя его жена советовала убить. Тыгын возразил ей:

"Зачем их бояться? Народ дураковатый, вреда не сделают, но работники они хорошие!"

Однажды эти работники тайком закололи 12 голов скота и с этим запасом пищи уплыли вверх по реке. Проходит три года. Вдруг приплывают те же русские со многими товарищами и просят Тыгына уступить им землю величиной с одну бычью кожу. Тыгын согласился. Русские разрезали кожу на тонкие нити и обтянули этой нитью большую равнину. В одну ночь на этом месте поставили деревянную крепость, в готовом виде приплавленную сверху. Тыгын, видя, что обманут, вступил в сражение. Русские отстрели­вались, сидя внутри своей крепости. Якуты слышали только звуки и шипение как бы от полета мухи, и люди падали мертвыми. Чаллаайы убил одного из их начальников, пустив стрелу в отверстие амбразуры. Русские, не надеясь одолеть якутов силой, предложили мир. Они пригласили их к себе, угостили сладкими конфетами и напоили водкой. Пьяных якутов крепко связали. Связанный Чаллаайы, протрезвившись, оборвал веревки. Русские стали оправдываться, говоря, что пошутили с ним, желая лишь испытать его силу. Снова началось обильное угощение водкой. Пьяных якутов снова связали. На этот раз Чаллаайы был скручен просмоленной веревкой, и ему не удалось

6 Заказ № 18

"Мы хотим быть вашими соседями!"

Старик дал им просимую землю, а они одарили его конфектами и бусами. Шкура была разрезана в одну длинную тонкую нить; отмерили ею плошадь земли в меру охвата. Затем в одну ночь построили крепость. После этого пришельцы заявляют: "Мы пришли воевать с тобой!"

И открыли стрельбу. Якуты-бедняжки, собравшиеся на западной стороне [города], то и дело падают мертвыми.

"Раздается — тюнг [паф]! Вслед за этим блеснет огонь, и наши замертво падают, что это такое?" — спрашивают якуты.

§ 90. Чаллаайы-Боотур — предводитель якутов

Одна пуля прошла в щель ошейной брони Чаллаайы и застряла в шейной кости.

"Отец, посмотри-ка! Что это за штука? Был звук, затем показался огонь; ну, и больно же!" — обращается он к отцу с вопросом.

Тыгын извлек пулю ножом и, положив ее на доску, говорит:

"Если такая мелочь причиняет тебе боль, как же ты величаешься и слывешь крепким мужем?"

Чаллаайы, видя, что его люди редеют, подошел к башне с намерением опрокинуть ее. Под его напором башня с треском зашаталась. Сверху уронили на него сырые бревна, но он отбросил их кистями рук.

Сражение продолжалось несколько дней. Потом заключили мир. Русские угостили спиртом и конфектами. Когда пьяный Чаллаайы выходил, русские сверху накинули на него аркан. Подтянув наверх, убили. Вода, вытекшая из его одного глаза, весила два с половиной фунта, одна ладонь весила 35 фун­тов. Начальник русского отряда все это увез на юг, на родину. Там сказали:

"Такого человека нужно было привезти живым, ибо он был якутский король!"

Люди Тыгына в беспорядке бежали в разные стороны. Сам он после смерти сына выехал сюда [в Немюгинский наслег] и поселился в местности Тииттээх.

§ 91. Смерть Тыгына

Когда Тыгын жил здесь, прибыл к нему один русский начальник по имени Осип. Разворочал все и изнасиловал женщин. Затем он положил на плечи Тыгына свою срамную часть. От этого все тело Тыгына вздулось. Подоспевшие сыновья Тыгына отрубили Осипу голову и труп его бросили в озеро, которое и теперь именуется Озеро Осипа.

Вскорости показался отряд русских на речке Суон-Юрэх. Женщина-скотница, увидев их, сообщила об этом Тыгыну в таких словах:

"Суон-Юрэх уже полон вооруженных людей, идут с пальмами и с колчанами!"

Старик воскликнул:

"Что говоришь? С пальмами — да, с колчанами — да?" — и тут же умер.

§ 92. Бегство якутов на Вилюй от русских и от Тыгына

После прихода русских якуты бежали на Вилюй. Одним из ушедших туда называют человека по имени Тонгус-Болтоойух. Туда бежали и раньше от войн Тыгына.

§ 93. Потомок Тыгына у русского царя и его мудрые ответы [О Софроне Сыранове]

Софрон Сыранов, по прозванию Депутат, был якут Малтанского наслега. Он ездил к царю три раза. В первую поездку не мог добиться приема. Он спросил совета у одного русского сановника, каким способом добиться приема у царицы. Тот ответил ему:

"Закажи сшить себе одежду из шкуры белого зайца, а затем иди на то место, где государыня обычно гуляет. Увидев тебя в таком одеянии, она обязательно прикажет привести к себе".

Сделал так. Солдаты схватили его и привели к государыне.

Та спрашивает: "Ты что за человек?"

Сыранов ответил: такой-то, приехал из Сибири...

Тогда государыня Екатерина говорит: "Будет депутатское заседание, приходи туда и будешь участвовать в обсуждениях!"

Ходил он на эти собрания и засвидетельствовал себя с хорошей стороны. Отправили его на родину со званием депутата.

В первую поездку Сыранова государыня спросила:

"Какая у вас крепкая веревка?"

Он ответил:

"Черная ива".

"А что считается у вас самой лучшей пищей?"

Ответил:

"Вода".

"А для езды какой скот считается лучшим?" На это он ответил:

"Из трех досок сколачиваем особую посуду, на ней плаваем по воде; она не просит пищи и не знает усталости".

Рассказывают, что он увез с собой голенную кость и кость от предплечья Чаллаайы. Кости эти будто бы были громадной величины.

Козлов Василий, 34 лет, I Малтанского наслега. 31 июля 1921 года.

§ 94. Тыгыниды

Прибытие русских

[В начале рассказчик повторяет общеизвестные сюжеты о приходе нескольких русских, которые поступают в работники к якутскому владе­тельному князю Тыгыну, об опасениях жены последнего, о бегстве работников, о вторичном прибытии их с войском и с готовыми домами, о просьбе земли в одну бычью кожу и т.д. Из-за земли затевается спор и война.]

Якутских воинов, одетых в кольчуги [куяки], пули русских не поражали. Сыновья Тыгына, когда их простые воины падали от пуль, говорили:

"Как это вы падаете от такого пустяка, какой-то летящей мухи?"

Скоро у русских вышли запасы воинского снаряжения, и они запросили мира. Мирятся, русские угостили водкой. Напившихся допьяна якутов они связали. Сыновья Тыгына, Чаллаайы и Бёчёкё, напрягши все мышцы, порвали свои связки, но один их брат Усун-Ойун [Высокий Шаман] не смог это сделать. Он, обращаясь к братьям, сказал:

ои алЛ-ЗИАДА

"У меня играет дурное предчувствие [бит — непроизвольное подерги­вание мышц, рассматривается как предвещание], видимо, наше дело погибло. Развяжите мои путы!"

Братья возразили:

"Лежи, коли не можешь разорвать эти гнилые веревки!" [Дословно — тальниковую кору].

Русские заковали их [сыновей Т.] в цепи, затем, устроив на столбе подъемное коромысло, повесили. Усун-Ойуна им пришлось подвешивать три раза, но каждый раз его ноги касались земли. Наконец, думая, что он имеет своих небесных покровителей, убили его выстрелом из ружья.

Русские убили всех трех сыновей Тыгына. Сам он в то время был уже глубокий старик, ослепший на оба глаза и впавший в дряхлость. Предво­дитель русских Нирбаан-Тимофей [Ермак Тимофеевич] как-то коснулся его своей срамной частью; осквернившись от этого, Тыгын скончался.

Много остального мелкого люда русские убили тоже хитростью: они устроили падающий навес, под ним разбросали корольки [бусы]; всех , кто полез собирать их, задавили тяжелыми бревнами.

Рассказывают, что русские с Чаллаайы сняли портрет и вместе с этим увезли еще одну голенную кость и кость от кисти одной его руки. Говорят, русский царь всех виновных в убийстве сыновей Тыгына наказал, сказав:

"Таких людей не следовало убивать!"

Затем, года через три, что ли, он приказал привезти к нему кого-нибудь из оставшихся в живых потомков Тыгына.

§ 95. Потомки Тыгына у русского царя

По указанному выше приказу царя нашли одного якута Намского улуса по имени Нохто, который будто бы происходил от дочери Тыгына. Вместе с ним напросился ехать к царю в качестве слуги и сопроводителя Масары. Он был прямым внуком Тыгына, при смерти своего отца Мёчёкё-Бёгё [см. выше Бёчёкё] он остался девятилетним. Поехали вместе, добрались.

Нохто получил свидание с царем, был принят с почетом. Виделся два раза. Нохто уже стал умывать свои руки с мылом в особом тазу.

Масары стал выспрашивать у своего господина, как ему удастся получить свидание с царем, но тот все время отмалчивался. Масары не вытерпел и в гневе воскликнул:

"Ты хочешь теперь угнетать меня!"

Однажды Нохто приказал ему принести воды в умывальный таз, Масары принес, но половину нарочито пролил, будучи в сильном гневе. Рассердился и Нохто, хотел побить его. Масары сказал:

"Твой дед и бабушка когда-то были в услужении у наших, когда мы хранили свое прежнее положение, а теперь, когда мы истреблены русскими и находимся в уничижении, ты хочешь угнетать нас. Вот я рассчитаюсь с тобой, кто кого возьмет!"

С этими словами он накинулся на своего господина, схватил его за шиворот и уже занес свой меч, чтобы отрубить ему голову, но был остановлен посторонними. Об этом поступке Масары сообщили царю. Последний приказал схватить его и привести для допроса. Царь спрашивает:

"Зачем ты вознамерился убить своего господина?"

Масары ответил:

"Я — прямой потомок Тыгына [по плоти и по крови], сын его сына, а вот этот Нохто только сын его дочери. Он [его предки] у моих именитых

дедов был слугой, а теперь, сделав меня своим работником, всячески угнетает. Поэтому, будучи в сильном гневе, поскандалил. Я прибыл сюда по своей доброй воле". Царь спрашивает:

"Узнаешь ли ты своего отца и дядей?"

И показал ему их портреты. Признал их, переименовал и тут же с горя, думая, что ради насмешки сохранили портреты убитых, заплакал. Дальше царь спрашивает:

"Какое же доказательство ты мог бы представить о своем родстве с ними?" Масары ответил на это:

"Под кроватью, где сплю, я имею суму, сшитую из конской шкуры. Прикажи принести ее!"

Принесли. Там, оказывается, были привезенные им кости руки и голени его дяди Чаллаайы. Сравнили с теми костями, которые были привезены раньше. Кости оказались парными. Потому-то царь и решил, что он дей­ствительно кровный потомок Тыгына.

Затем царь задал Масары вопрос:

"Скажи мне, какая пища у вас, у якутов, считается самой лучшей?" Масары ответил — "вода". Спрашивает дальше: "Какая же веревка считается у вас самой крепкой?" Масары ответил — "тальниковая вязь".

Те же вопросы задали и Нохто. Тот на первый вопрос ответил — "масло и жир", а на второй — сказал:

"Из кожи пороза срезаем ремни, их крутим и сучим. Эта веревка считается самой прочной".

Царю больше понравились ответы Масары. Затем, находя неудобным сожительство двух врагов, расселили их по разным местам. Живут.

Масары думает про себя, каким бы способом добиться свидания с царем и получить от него разрешение ехать домой. Наконец, нашел следующий способ обратить на себя царское внимание. Он сделал вид, что намеревается изнасиловать жену своего домохозяина. Поймали и представили к царю, сказав при этом, что он хотел совершить бесчестный поступок. Царь допрашивает:

"Как это ты осмелился на этот позорный поступок?"

Масары держит такой ответ:

"У себя дома с девятилетнего возраста я имел девять жен, с ними разлучился очень давно, потому, наверное, и появилось у меня непреодолимое желание. Только эта крайность могла быть причиной моего проступка".

Царь поверил, что он действительно мог иметь девять жен, и предложил ему выбрать одну жену из девяти женщин разных национальностей. Масары будто бы выбрал калмычку. В приданое за ней царь дал одного верблюда, подарил кортик и возвел его в княжеское звание.

§ 96. Потомки Масары — правнуки Тыгына

По возвращении Масары на родину от жены-калмычки родился сын Ырыа-Тзнийэ. Вторично он женился на якутке, от нее родились два сына — Баай-Баабыкый и Кюннэт-Кинээс [Богач-Бабыкый и Кюннэт-Князь].

Кюннэт-Князь имел двух жен, но они долгое время были бездетны. Поэтому он пригласил из Вилюя одного шамана небожителей [айыы-ойуна], не причастного ни к чему грязному и нечистому, чтобы совершить моле­ние о даровании детей. Из Намцев пригласили другого шамана небожителей, чтобы при совершении "айыысыт тартарар" [обряд испрошения женских родов] исполнять обязанности кутуруксута [помощник главного шамана].

Моление совершали летом до Петрова дня, устроив предварительно праздник кропления кумыса в честь Белого Создателя [Юрюнг-Айыыга]. Совершая священнодействие, оба шамана вознеслись к Белому Создателю. [Шаманское камлание представляет из себя символическое путешествие духов к тем или другим божествам. Шаман, стоя в юрте, показывает в лицах и словах все отдельные моменты этого путешествия в ряде драматических актов, разделенных небольшими антрактами. Игра сопровождается диалогами и монологами в стихах. — Г.К.]

Вот они добрались до Юрюнг-Айыы. Говорят ему [поют]:

"Кюннэт-Князь, ниспосланный по твоей воле на среднюю землю, не имеет детей. Его две жены лишились способности рожать. Он послал нас с просьбой к тебе даровать ему детей".

На это Юрюнг-Айыы ответил [рассказчик добавляет — "шаман говорит за него"]:

"Его именитый дед [т.е. Тыгын] мешал размножению хорошего скота, дочиста истребляя их, не давал размножаться породистым и родовитым людям, постоянно уничтожая их. Поэтому я живу, не чувствуя к нему [к потомкам его] доброго расположения [в подлиннике — "халльыйан олоро-бун", дословно — "живу, отвернувшись от него]".

Шаман стал неотступно умолять божество. Наконец оно ответило:

"Ну, пусть будет так: дарую ему сына по имени Айанньыт-Ыстырыан, вторым — именитого Айгаан-Кюрююкю, который родился с назначением благоустроить землю [дословно — "кюрюёлюю, хасаалыы" — поставить изгороди и построить жеребячьи хлева. Это выражение употребляется в разговоре в смысле — управлять, привести в порядок].

Шаманы, обернувшись назад, стали спускаться. В это время задний шаман-намец, чуть приостановившись [как будто к чему-то прислушиваясь], бросил беглый взгляд куда-то в сторону.

Старший, вернувшись на землю, сказал:

"Я принес вам души двух детей, имена их должны быть такие-то". И с этими словами он вдохнул их в темя старшей жены. Старик Кюннэт-Князь вопрошает младшего шамана: "Не узнал ли ты какие-либо добрые вести, что нам скажешь?" Тот ответил:

"Я слышал голос живущей внизу Айыысыт [богиня-покровительница семьи, браков и чадородия], она говорит:

"Я когда-то даровала им избранный, рослый скот, и я давала им плодо­витое и знатное потомство. Почему вы ныне обходите меня сзади, как будто мыс, увешанный жертвенными шкурами для злых духов? Почему проходите мимо меня спереди, как будто сопку, населенную страшными духами? И теперь не оскудела моя дающая рука!"

На следующий день попросили младшего шамана совершить моление к Айыысыт. Он пришел к богине, умоляет и просит. Айыысыт сказала:

"Я дарую им сына по имени Могой-Сыраан, вслед за ним — крепкого и упрямого нравом, наподобие лиственничной крени, Кииллээйи-Сабарча, еще сына по имени Хара-Бытык-Кётююнэп [Черная Борода К.] и, наконец, четвертого по имени Тасыччы-Бэрт [в переводе — свыше меры лучший, совершенный]. Затем, чтобы он не огорчался тем, что лишился удовольствия прибыть к коновязи иноплеменников [омук — иное племя, но обычно это слово употребляется и для обозначения людей иных улусов и дальних наслегов] свадебным гостем, я дам ему двух дочерей. Дарованные мною дети все будут счастливы".

С этими словами богиня дала шаману два камня сата [особые камни, якобы находимые во внутренностях разных животных, которые, по поня­тиям древних якутов, влияют на погоду] с особыми именами — "Кютэрчин" и "Тагыалай" — для прикрытия дороги детей. [Смысл последней фразы не удалось выяснить.] При этом она просила положить эти камни на полке боковой матицы юрты и обещала после убрать их сама.

Когда шаман вернулся от богини, на следующий же день выпал снег, образовавший покров толщиной на целую четверть [харыс — расстояние между концами растянутых большого и среднего пальца руки]. Под тяжестью этого снега ветви всех деревьев поникли к земле. Через день весь снег растаял.

Как сказано было шаманами, родились шесть сыновей и две дочери. Сына Айгаан-Кюрююкю К.-Князь дал своему старшему брату Баай-Баабы-кыю для усыновления.

Кииллээйи-Сабарча был любимым сыном отца. Когда он плакал и вытягивался, будучи двухлетним, его детская колыбель, сделанная из лиственничных досок, давала трещины. Кормили его молоком семи коров-стародоек, но и такое количество молока было для него недостаточно. Когда он вырос, из него вышел необычайно сильный и мощный человек...

§ 97. Софрон Сыранов—Джокутаат

От Могой-Сыраана родился Семен-Эмийэ, вторым сыном был Софрон Сыранов, которого сокращенно зовут Депутат [Джокутаат]. От второй жены Могой-Сыраана, по имени Мыылалаах-Тыкаа, родился сын Купча.

Софрон Сыранов три раза ездил в Россию [дословно — на юг; югом, южной страной якуты называют по преимуществу Европейскую Россию, вообще далекую страну высшей культуры]. Там он крестился, получил звание депутата и привез с собой особую грамоту. [Он ездил представителем от якутов в Екатерининскую комиссию по составлению нового уложения в 1762 году.] Затем он принял обязательство платежа денежных податей на землю. Рассказывают, что до него якутские земли не облагались податями. Он также имел особое право подвергать своих якутов телесному наказанию. За смерть людей от налагаемых им наказаний он не отвечал до двух случаев, только при смерти третьего человека он обязан был давать ответ и объяснения самому царю.

Сын депутата Додор еще при жизни отца по его грамоте ездил в Россию. С самим Сырановым ездил в качестве писаря Мордовской, а с Додором ездил якут Сатинского наслега Кылай-Бэлиэ.

Депутат Сыранов был главой над всеми якутами. С ним никто из якутов не смел тягаться, на кого взглянет косо, того мог подвергнуть телесному наказанию. При нем был даже особый человек, Аврам Корякин, который по его приказам наказывал людей розгами. Местожительство Депутата было в местности Бюппют. Масары и все его потомки были нашего Малтанского наслега.

§98.

Депутат решил породниться с таттинским богачом и шаманом Яковом-Кыпчыкыыном, женив своего сына Сымыыт-Егора на его дочери. Сверх калыма при привозе невесты обязался заплатить так называемое "харамньы" в сто штук конного скота. При этом по старинному обычаю конный скот загонялся в особую изгородь. Особо избранный сильный и ловкий человек с невестиной стороны голыми руками должен был схватить и остановить любого коня, кобылу или жеребца из целого табуна. Отбирались лишь те, которых удалось поймать таким способом. Поимщик имел право накинуться на одно животное только три раза; если не удавалось ему остановить в третий раз, то животное оставалось за хозяевами.

Все сваты с невестиной стороны остановились станом в местности Кююлэ, раскинув урасу. Там же была построена новая изгородь на столбах для загона конного скота. Сначала загоняли в изгородь табун, принадлежащий сыну Депутата Чюппюю. Его молодой жеребец имел гриву по всему хребту вплоть до хвоста. Поимщик "харамньы" три раза накидывался на этого жеребца, но каждый раз был опрокинут на землю...

Чюппюю, сын Депутата, не одобрил тароватости отца, дающего за невестку так много отборного скота. Когда он увидел, что поимщик свата ловит его любимого жеребца, вскипел и стал упрекать отца:

"Господин Депутат, ты у таттинского шамана Якова-Кыпчыкыына, види­мо, выкрал сына или дочь и за эту покражу теперь отбываешь наказание уплатой дорогой виры?"

С этими словами он в сильном гневе опрокинул одну сторону изгороди и выпустил загнанные табуны.

Шаман-сват по поводу поведения Чюппюю сказал:

"Славный Чюппюю, хотя ты и сын Депутата, но на будущий год, в пору осеннего подмерзания земли, я прибуду к тебе дорого стоющим гостем..." [Иносказительно говорит об отмщении.]

После свадьбы и установлении родственных связей гости уехали.

Чюппюю был необыкновенно дороден, весил, говорят, 12 пудов. Из многочисленных коней Депутата мог его сдюжить только один конь темной масти в корпусе, но с белой мордой и с белыми, наподобие неочищенных березовых кольев, ногами. Повод этого богатырского коня был сделан из крепкой лосиной кожи в четыре пальца шириной. На следующий год поздней осенью Чюппюю поехал верхом на этом коне осматривать свои табуны.

Когда доехал до урочища Тангара-Ыйаабыт [в переводе — место, где висит икона, изображение чтимого божества], вдруг с западной стороны неба поднялась черная туча, загремел гром, неожиданно засверкала молния над деревьями... Испуганный конь с диким ревом стал неистово биться. Вдруг раздался с неба голос:

"Чюппюю, скорей сходи с коня!"

Чюппюю изо всей мочи сдерживал взбесившееся животное, но вдруг крепкий повод оборвался и конь сбросил его на землю. При падении он повредил себе спинной хребет. Захворал и умер.

[Дальше рассказчик подробно перечисляет всех потомков Депутата вплоть до ныне живущих поколений.]

Федоров Николай, 70 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 года.

§ 99. Потомки Тыгына у русского царя [Сказание о мудрых ответах]

Масары — потомок Тыгына. К русскому царю ездил якут Намского улуса по имени Нохто. Масары попросился ехать с ним в качестве слуги, варить для него пищу. Поехали. Масары, сварив пищу, нарочито опрокинул посуду с пищей. Нохто побил его. Масары, выхватив нож, ткнул им несколько раз в своего господина, но каждый раз направляя удары вскользь. Спрашивают у Масары, зачем он напал на своего господина.

"Ответ я дам самому государю. Я — внук якутского короля Тыгына, а этот питающийся гнилым мукс^ом намец Нохто притесняет меня!"

Царь спросил его:

"Какое у тебя имеется доказательство?"

Масары в ответ показал одну голенную кость и кость кисти руки Чал­лаайы. Он, завернув их в берестянный мешок, привез с собой. "Вот — примета моего отца!" Ему говорят:

"У нас тоже есть по одной кости от голени и кисти руки Чаллаайы".

Когда сравнили кости, они оказались парными. Отправили его, возведя в сан начальника, от наказания же освободили.

У Масары был сын, который известен под именем Джокутаата [Депутат]. Он тоже ездил к царю. На вопрос последнего:

"Какая у вас лучшая веревка?"

Он ответил:

"Тальник".

"А из пищи?" — задают ему вопрос. Он ответил: "Вода". Дальше царь спросил:

"А сколько лет прошло с тех пор, как выпал первый снег на горе?" На этот вопрос, он сказал свой возраст. За его мудрые ответы ему дали звание депутата.

У Депутата был сын Чуппуу, который тоже ездил к царю.

Федоров Афанасий, 49 лет, Немюгинского наслега. Лето 1921 года.

§ 100. Тыгын и Бэрт-Хара

Отца Тыгына звали Мунньан. У Тыгына был сын Чаллаайы. Бэрт-Хара — предок Харанского наслега, сын бедной старушки.

Однажды Чаллаайы пришел к Бэрт-Хара и, увидев его игрушечный самострел [чаачар], стал пробовать свою силу, но никак не мог довести тетиву лука за зарубки, хотя и тянул, изо всей мочи.

Тыгын, отправив к Бэрт-Хара трех верховых послов на лошадях беломо-лочной масти, пригласил его к себе. Тот пришел. Начались игры. Бэрт-Хара и Чаллаайы начали состязание в прыжках на одной ноге; первый вышел победителем. Чаллаайы при прыганий не оставлял никаких следов, а Бэрт-Хара уходил на землю по самую лодыжку. Состязались и в стрельбе из лука.

Поставили в качестве мишени железное стремя: стрела Бэрт-Хара вылетела, пронзив стремя насквозь, а стрела Чаллаайы застряла в нем. Затем открыли стрельбу ввысь; оба пустили стрелы при восходе солнца. Стрела Чаллаайы упала в пору полуденного удоя, а стрела Бэрт-Хара — перед вечерним удоем.

Тыгын выдал за Бэрт-Хара свою дочь Тыасааны, но она, не желая выйти за него, убежала. Бэрт-Хара догнал ее в Немюгинцах, в местности под названием Греховная Лиственница.

§ 101. Борьба Тыгына с хоринцами

Был человек по имени Хоро-Огонньоро [Хоринский Старец]; у него была красивая жена. Тыгын, желая овладеть ею, приказал истребить всю семью этого старика. Когда к нему пришли воины Тыгына, он умолял оставить в живых одного малого ребенка, но те не согласились. Старик в своем предсмертном слове сказал:

"Наши луки издревле бывали вечно упругими, а тетива оставалась всегда напряженной. Ты, Бэрт-Хара, умрешь от хоринской стрелы!"

Истребили всю семью Хоринского Старца, но бесследно исчез один из мужчин, который при входе в урасу воинов Тыгына спал, вздрагивая на целую ладонь при каждом напряжении спинной мышцы.

Бзрт-Хара со свадебным поездом направился домой. Когда доехали до северной Ытык-Хайя [Почтенной Горы], вдруг раздался свист летящей стрелы. Она вонзилась в середину его печени. Через два дня Бэрт-Хара умер от полученной раны.

§ 102. Истребление Тыгыном детей

Во времена Тыгына жила одна бедная старушка, вдова. У нее был сын, прозванный Муос-Уол [Парень из рога]. Некоторые рассказчики называют его Таас-Уллунгах [Каменная Ступня]. Когда этому мальчику исполнилось семь лет, Тыгын приказал застрелить его. Он опасался, что этот мальчик, возмужав, истребит его семью.

Исаков Семен Никифорович, 68 лет, Жерского наслега. 2 августа 1921 года.

§ 103. Тыгыниды

Бэрт-Хара, предок якутов Харанского наслега [Восточно-Кангаласского улуса], жил во времена Тыгына. Он был человек необыкновенно сильный.

Сын Тыгына однажды поехал к нему померяться силами... Но, устрашив­шись вступить с ним в состязание, поспешил вернуться, оставив неразобран­ной лицевую половину своей урасы. У Тыгына была дочь Тыасааны-Удаган. Позвали Бэрт-Хара и выдали замуж за него эту девушку.

Таас-Уллунгах — младший сын Тыгына; он был необыкновенно быстр и проворен в беге. Однажды со своим старшим братом Чаллаайы он выехал на Вилюй с кем-то воевать. Возвращались назад. Чаллаайы ехал на своем знаменитом коне кроваво-гнедой масти с белой отметиной на лбу, а он был пеший. Однако он прибыл домой в Сайсары раньше брата, Тыгын, решив, что он убил брата на Вилюе и потому прибыл один, пустил стрелу в спину и умертвил его. Рассказывают, что в середине его пяток нашли камень.

§ 104. "Депутат" [Софрон Сыранов]

Депутат поехал в Россию к царю в качестве работника с другим человеком... [Рассказчик передает известные сюжеты о поездке потомка Тыгына к русскому царю, приурочивая их к личности позднейшего человека, Софрона Сыранова, жившего во второй половине XVIII столетия.]

Царь спрашивал у Депутата:

"Какая веревка у вас, у якутов, считается самой прочной?"

На это Депутат ответил: "Тальниковая вязь".

Царь спросил о лучшей пище. Депутат сказал: "Вода".

Все ответы Депутата царю показались правильными. Вот потому-то ему и дали звание депутата. Рассказывают, что он нюхал табак... Поэтому царь подарил ему золотую табакерку.

[На вопрос о Масары рассказчик говорит]: ...Он отец Депутата или его дед.

Егорова Акулина, 75 лет, Хахсытского наслега. Лето 1921 года.

§ 105. Муос-Уол (Из преданий о Тыгыне)

У Тыгына родился сын по имени Муос-Уол. Когда этот мальчик спал, то от его дыханья все вещи в доме приходили в движение. Когда засыпал в лесу, сила его дыханья клонила к долу деревья и травы. Поэтому он всегда ложился спать под открытым небом. Тыгын, полагая, что от такого человека после не будет житья, посоветовавшись с другими, умертвил его. Едва его осилили. Умирая, он сказал:

"Вы меня убили, но и вы сами скоро разделите мою участь!"

Шадрин Иван Петрович, Хахсытского наслега. Июль 1921 года.

§ 106. Бэрт-Хара и быстроногая Тыасааны, дочь Тыгына

Бэрт-Хара был из Борогонского улуса, сын бедных родителей.

Обладал неимоверной силой. Он попросил Тыгына выдать за него замуж свою дочь Тыасааны, но Тыгын ответил:

"Хара уолга биэриэм дуо?" — "Неужели выдам за парня-простолюдина?"

Однако позже он изъявил согласие породниться с Бэрт-Хара, но на этот раз не захотела выходить замуж сама Тыасааны, имевшая возлюбленного из Бэстээх-Ууса. Боясь, что ее выдадут силой за нелюбимого человека, она приготовилась к бегству, оставалось только подшить подошвы обуви. Когда она сидела за этой работой, Бэрт-Хара попросил ее маленького брата следить за сестрой и сообщить ему, когда она куда-либо отлучится. Она побежала по направлению к Ойуу-

Хатынг. Бэрт-Хара пустился следом за ней и нагнал ее у Ойуу-Хатынг, но Тыасааны побежала дальше, Бэрт-Хара тоже не отставал. Пробежали уже 70 верст, а Бэрт-Хара все еще не может настичь и схватить ее. Тыасааны бежала по берегу Лены, но в местности Мохсоголлоох-Хайа берег реки сузился и уперся в отвесные скалы. Тыасааны побежала на гору. Только здесь Бэрт-Хара, порезав пальмой сухожилия ее ноги, догнал и овладел невестой.

Вместе с ней он переправился на правый берег Лены, направляясь к себе домой. Однако Тыгын вслед за ним отправил своих воинов с приказом отобрать девицу. Воины настигли Бэрт-Хара у одной речки. Стали перего­вариваться через речку.

Бэрт-Хара крикнул:

"Лучше давайте мириться, по доброй воле не уступлю вам деву!" Воины говорят ему:

"Тыгын приказал нам привезти тебя живым или мертвым, мы не можем вернуться, не имея доказательства того, что нагнали тебя!" Тогда Бэрт-Хара предложил им выставить оружие Тыгына. Воины подняли его метательное копье [кыырыктаах юнгюю]. Бэрт-Хара с противоположного берега речки прострелил копье насквозь и попросил показать это Тыгыну. С этим знаком воины вернулись назад.

Тыгын ответил:

"В стрельбе он меток, но я должен видеть его силу и ловкость в борьбе!"

Затем он отправил своего сына Чаллаайы с войском, приказав привезти к нему Бэрт-Хара.

[Дальше рассказчик повторяет обычный сюжет — посещение Чаллаайы дома Бэрт-Хара в его отсутствие, устрашение размерами его детского лука, который не мог натянуть Чаллаайы.]

Побывав в юрте Бэрт-Хара, Чаллаайы в ту же ночь со своим отрядом снялся с табора и бежал, оставив неразобранной половину шатра-урасы, обращенную к жилищу Бэрт-Хара.

Борисов Николай Петрович,

якут Хоринского наслега.

10 января 1924 года. Урочище Кюсююр.

§ 107. Сказания о предках хоринцев

В древности хоринцы обладали несметным богатством, имели множество скота. Однажды случилось большое наводнение, которое унесло много людей из хоринцев и из их скота. Одна старуха во время наводнения подняла на большой зарод старого сена девять телят, которые там остались живы. От этих телят будто бы потом размножился снова скот.

Хоринцев ругают, говоря, что их предки когда-то поклонялись ворону. Во время наводнения предки хоринцев будто бы сидели без огня. В это время прилетел ворон, держа в клюве огниво с мешочком для трута, и спустил его хоринцам. Поэтому, говорят, ворон стал божеством хоринцев.

Затем в нашем районе многие говорят, что хоринцы происходят от 44 шаманов.

Шепелев Федор, 27 лет, Хоринского наслега. 6 января 1925 года.

§ 108.

Рассказывают, что якутов нашего Хоринского наслега в древности было много. Разбрелись будто бы от потопа [рассказчик имеет в виду наводнение Лены], некоторые тогда выехали в горы.

Хоринцы своими предками считают 44 шамана и 44 кузнеца.

Исаков Семен Никифорович, 68 лет, Жерского наслега. 2 августа 1921 года.

§ 109. Тыгын и хоринцы

Тыгын был у якутов вроде царя. Он, по рассказам, уничтожил все потом­ство Хоринского Старца и его самого. Старик, умирая, будто бы сказал:

"Пусть в грядущем размножившиеся потомки хоринцев будут причиной вашей гибели!"

Затем еще рассказывают, что предок хоринцев убил Бэрт-Хара стрелой из засады на склоне Ытык-Хайа.

Аммосов Константин, 35 лет, I Малтанского наслега. 31 июля 1921 года.

§ по.

В древности Тыгын, собираясь идти войной на Бэрт-Хара, истребил предков современных хоринцев, чтобы окровавить свое оружие [сэбин хааннаары]. От этого избиения спаслась только одна беременная женщина и родила ребенка в тайге, когда уже наступили холода. Она лежала на морозе чуть живая. В это время откуда-то с запада прилетел неожиданно серый ворон, держа в клюве огниво с мешочком для трута, и уронил свою ношу как раз над женщиной.

Благодаря этому та женщина спаслась от неминуемой смерти. Из ее ребенка впоследствии вышел смелый и храбрый воин.

В виду такой важной заслуги ворон стал божеством всех хоринских родов. Наши же малтанцы своим божеством считали орла.

Когда знаменитый Бэрт-Хара шел на угощение, устроенное Тыгыном, этот хоринец подстерег его и выстрелил из лука. Умирая, Бэрт-Хара будто бы сказал: "Я умираю от руки хоринца".

Козлов Василий, 34 лет, I Малтанского наслега, 31 июля 1921 года.

§ Ш.

Рассказывают, что во времена Тыгына жил человек по имени Хоро-Повелитель [Хоро-Тойон], имевший пять сыновей и одну красавицу дочку. Тыгын хотел женить на этой деве своего сына, но те не соглашались. Когда эта дева плясала в местности Ойуу-Хатынг [березовая роща в 20 верстах на юг от г. Якутска в долине Лены, на землях Багарацкого наслега, смежного с Хоринским наслегом], побрякивание ее металлического наряда было слышно у озера Сайсары. Сыновья этого старика, не желая выдать сыну Тыгына свою сестру и боясь его войска, бежали в разные стороны, кто на Вилюй, кто на Олёкму. У себя на родине остался только младший из братьев, который и стал предком современных хоринцев. [Рассказчик разумеет Хоринский наслег Западно-Кангаласского улуса около города Якутска.]

Григорьев Прокопий, 72 лет, Багарацкого наслега. Лето 1921 года.

§ 112. Борьба якутов с русскими

[Повторение общего сюжета — о поступлении двух русских в работники к Тыгыну. Жена его просит не держать русских.]

Она, ходя на реку за водой, видит плывущие щепки.

[Дальше приплывают еще новые русские люди и просят землю для отдыха. Сюжет о воловьей коже. Сражение, мир, угощение якутов водкой и сластями, смерть якутов под плашками...]

Слезы Тыгына весили 30 фунтов. Повезли это русскому царю.

Царь сказал:

"Этот человек был бы якутским королем!" И приказал казнить виновных в его смерти.

Замятин Николай, 65 лет, Орсюдского наслега. Лето 1921 года.

§ 113. Дочери Тыгына

Жил Тыгын властелином края [тойонунан]. Старший сын его Чаллаайы-Бёгё [Ч.-Силач]. У него были еще две дочери — Тынгаайы-Шаманка и Таалай-Шаманка.

В то время был еще Бэрт-Хара, кажется, предок Намского улуса, сын бедных родителей, охотник. Чаллаайы поехал к Бэрт-Хара. Самого Бэрт-Хара дома не застал, была его старуха-мать, которая только что пришла из гостей, неся в карманах два стегна конского мяса, по целой ноге. [Дальше — эпизод с натягиванием лука.] Наконец явился и сам Бэрт-Хара. Чаллаайы позвал его в гости к Тыгыну. Бэрт-Хара сказал:

"Я бедный человек и не привык бывать на людях".

Но потом все же согласился. Пошли. Тыгын предложил ему жениться на его старшей дочери Тынгаайы-Шаманке. Но дочь, не желая выходить за Бэрт-Хара, убежала. Она была замечательно проворна в беге. Бэрт-Хара погнался за ней и настиг ее у Ытык-Хайа. Так он стал зятем Тыгына. Живут.

Однажды вторая дочь Тыгына Таалай-Шаманка стала пророчить о наступлении великой опасности и о скором прибытии людей с глазами, сидящими в глубине, и с носами, выдающимися вперед. Она стала шаманить с намерением преградить дорогу пришельцам, поставив Ытык-Хайа [Почтенную Гору] поперек реки. Когда эта затея окончилась неудачей, она с горя бросилась в озеро, которое с тех пор и зовется ее именем. [Дальше — обычный рассказ о приходе русских, о разрезании воловьей шкуры и т.д.]

Афанасьев Даниил Федорович, 75 лет, Кильдемского наслега.

§ 114. Из сказаний о Тыгыне

В старину Тыгын дал нашей равнине наименование: "Пусть эта земля именуется обширная Киллэм-Госпожа!" Тыгын постоянно проживал в Кильдемской равнине и между селением Марха и г. Якутском, около озера Юрюнг-Кюёл [Белое Озеро]. Рассказывают, что он приказывал наливать в это озеро молоко, чтобы сделать его молочным. Потому-то оно получило название Белое Озеро.

У нас про якутов Намского улуса существует такая поговорка — "пита­ющиеся гнилыми муксунами [рыба] намцы". В старину они, вероятно, были рыбаками. В ста верстах от устья р. Вилюя выше по Лене есть местность под названием Сииктэ. Вот тут-то они рыбачили.

§ 115. Царь якутов Тыгын и его сыновья

Тыгын — позднейший потомок Эллэя из Кангаласского улуса. Он среди якутов не имел равных соперников. Бэрт-Хара, происходивший из Ботурус-ского улуса, служил у него витязем [хосуун]. Позже Бэрт-Хара был убит сыновьями Тыгына. Вообще Тыгын жил как полновластный царь [мунгур ыраахтаагы] и властелин якутов [саха тойоно]. Где увидит или услышит, что у кого-либо имеется скот или прочее богатство, он тотчас же отправ­лялся к нему и отбирал силой.

У него, по преданиям, была дочь-шаманка Тыасааны. Отец намеревался выдать ее замуж за Бэрт-Хара, чтобы он был у него на положении сынка-зятя [кютюёт ого], ибо они [семья Т.] очень боялись его. Бэрт-Хара, опа­саясь людей Тыгына, не спал. Но однажды, найдя его за горой Чочур-Мураан спящим, сыновья Тыгына убили его.

У Тыгына было войско до 200 человек. Из сыновей его самым сильным был Чаллаайы-Боотур [Чаллаайы-Богатырь]. Старшего сына Тыгына звали Бёчёкё-Бёгё [дословно — Б.-Силач], а младшего — Усун-Ойун [Высокий Шаман].

От Чаллаайы родился Масары, предок Малтанского наслега. Последний, как рассказывают, ездил на юг, в Россию, и был принят царем. Усун-Ойун — предок Кильдемского, Одунинского и Мытахского наслегов [Западно-Кангаласского улуса]. От Бёчёкё произошли — Немюгинский и Орсюдский наслеги. Малльагар-Оххон, говорят, был брат Тыгына. От Джогуса [по-видимому, сын Бёчёкё] родились — Харынньы, Идэлги, Осогостоох-

7 Заказ № 18

Хосообо, Кырачаан, Намылы, Нуоскалаах-Сюёдэй. Славнейшим из них бьш Идэлги, ставший князем своего [Немюгинского] наслега.

Афанасьев Гавриил Андреевич, 75 лет, Бэстэхского наслега. Июль 1921 года.

§ 116. Вражда Тыгына с братьями

Тыгын притеснял своего брата Малльагара. Тот сначала жил около города, затем переселился на остров Тарагай, пониже Тойон-Арыы [тоже остров на Лене].

Позже сам Тыгын вел войну с Дуураем, внуком старика Малльагара. Дуурай родился от Ёркёрю. Он, по рассказам, одевался в железный панцирь. Тыгын не мог его осилить.

Другой младший брат Тыгына, по имени Быркынгаа-Боотур, переселился на Вилюй тоже от притеснений брата. От него произошли тамошние Кан-галасские наслеги.

Так прежде рассказывали старики.

Рыкунов Осип Николаевич, 74 лет, I Мальжегарского наслега. 17 января 1925 года. Остров Тойон-Арыы.

§ 117. Избиение Тыгыном детей

От Эллэя произошел Тыгын. От Тыгына родился Чаллаайы.

Он воспитывал у себя также двух братьев, детей одной вдовы, женщины-старушки: одного из них звали Таас-Уллунгах [что значит — Каменная Ступня], а другого — Муос-Уол [в переводе — Роговой Парень]. Однажды решили убить Муос-Уола, однако обычным оружием нельзя было ни ранить и ни убить его. Спрашивают у его матери:

"Где уязвимое место у сына?"

Она ответила:

"Все тело его было покрыто будто рогом, лишь пониже левой подмышки было заметно небольшое пятно, волнистое и мягкое". Убили его, напав на сонного....

Затем пришли убить и другого брата, Каменную Ступню. Он успел скрыться, но повстречался в дороге с одним слепым на обе глаза стариком по имени Ильбис. Этот старик убил его, воткнув свой нож в самое сердце. Перед смертью парень успел сказать последнее слово:

"Пусть отец [Тыгын] разрежет мягкий выступ моего большого пальца и самую середку ступни и проверит [дословно — сердце моего большого пальца и глаз ступни]..."

Этого старика Ильбис [Ильбис — имя духа кровопролития, призываемого во время войны] Тыгын приказал убить, предварительно содрав с живого кожу, и закопал в землю.

§ 118. Тыгын и Хара-Уол

Во времена Тыгына в Вилюйском крае жил, говорят, человек по имени Хара-Уол [дословно — Черный Парень].

Однажды Тыгын с сыном Чаллаайы и с людьми поехал на Вилюй и [в летнюю пору] недалеко от жилища Хара-Уола расположился станом, поставив свое походное жилище — урасу. Они попросили у Хара-Уола пищу. Тот явился, держа в одной подмышке откормленного быка, а в другой — целую конскую тушу и поднес Тыгыну и Чаллаайы в качестве почетного угощения юсэ\*.

После угощения Тыгын предложил Хара-Уолу показать свое искусство в стрельбе и повесил для прицела стремя своего сына. Хара-Уол одним выстрелом ловко срезал ремень, на котором висело стремя. Увидев это, Тыгын с сыном тайком бежали. При этом они одну сторону своего шатра [обращенную к жилищу соперника] не сняли, оставив так, как стояла. Разобрали только противоположную сторону.

У Тыгына была дочь. Он решил ее выдать замуж за Хара-Уола.

Послали за ним человека с просьбой прибыть. Прибыл... Встречают, подносят почетную чашу с кумысом, предварительно всыпав туда мелко изрезанный конский волос. Когда гость нагнулся к чаше, два человека, вооруженных батасами [мечевидное оружие с короткой деревянной ручкой], напали на него с двух сторон, но ни один удар не коснулся гостя. Наконец сам Тыгын остановил нападавших словами:

"Эй, парни, зачем так бурно шутите?"

Сговорились насчет невесты, выдали с условием, чтобы Хара-Уол три года жил при тесте, служа и промышляя. За все это время он мало спал, [остерегаясь своих родственников], закрывал только один глаз. На исходе третьего года зять вдруг исчез. Тыгын сказал:

"Он, наверное, скрылся, чтобы крепко заснуть, разыщите его и тотчас же умертвите!"

Пошли искать и нашли его по храпу, который разносился с такой силой, как если бы шумел бурливый поток большой речки. Найдя, иссекли его пальмами; умирая, он успел сказать:

"Я стал бы для вас толстым, непроницаемым щитом и крепкой защитой [суон дурда, халынг халха], но судьба взыщет с вас, заставив пережить мою участь!"

Ноев Лука, 74 лет,

I Мальжегарского наслега.

Лето 1921 года.

§ 119. Избиение Дыгыном детей

1.

У Дыгына был сын Муос-Уол. Тело его сплошь было покрыто рогом. Решивши убить этого сына, Дыгын спросил у старушки, которая нянчила его в детстве:

"Где, в какой части его тело уязвимо?"

'Дословный перевод этого слова — тройка, но в данном случае это, по-видимому, забытый термин старинных обычаев, касающийся ритуала угощения почетных гостей. Вероятно, полага­лось как-то подавать к столу званых гостей три рода лучшей пищи. — Г.К.

Старушка ответила: "Под левой пазухой имеется очень небольшое родимое пятно, ничем не защищенное".

По приказу Дыгына в это самое место его и закололи.

2.

Дыгын убил своего зятя Хара-Уола. От него остался сын. Мальчик подрос и достиг пятилетнего возраста. Дыгын этого ребенка тоже возненавидел, он говорил про него:

"Когда слушает рассказ о смерти своего отца, он сильно меняется в лице, необходимо и его убить!"

Мать, проведав о злом намерении Дыгына, взяла ребенка, двух коров с бычком-однолетком и бежала. Добралась до Олёкмы и устроилась там на постоянное местожительство. Вырыв яму, поставила туда коров, случила их с бычком. Спокойно прожила несколько лет. Мальчик уже достиг 15-летнего возраста.

Дыгын решил найти бежавшего внука. Взяв 40 человек воинов, он отпра­вился на Олёкму. Прибыв туда, он отправил к внуку гонца с просьбой явиться к нему. Гонец застал дома одну мать, а сын был на охоте. Когда пришел сын, мать говорит ему:

"Повелитель Дыгын, твой дед вряд ли явился к нам с добрыми намерени­ями. Однако деваться некуда, иди повидайся с ним!"

Сын на это ответил:

"Если ему нужно видеться со мной, пусть пожалует сам, а я к нему не пойду!"

У парня имелся молоток, сделанный из камня, и наковальня — тоже из камня. Он стал ковать себе стрелы.

Около полуденного удоя показался Дыгын с сорока всадниками. Парень уже приготовился к бою, он выбежал во двор и со звоном бросил на землю целую кучу выкованного оружия. Взяв на изготовку свой лук, он опустился на одно колено и обратился к Дыгыну со словами:

"Дядя\*, желаешь ли, чтобы я спустил свою тетиву?"

Дыгын ответил:

"Что ты делаешь, голубчик, зачем у тебя такие намерения? Ведь я прибыл только обозреть твои земли!"

В это время парень пущенной стрелой раздробил бабку верхового коня Дыгына. Последний выразил радость по поводу меткости внука, похвалил его. Затем из приведенных людей самых отборных, по выбору внука, оставил у него. На том они и помирились.

§ 120. Быстроногая дочь Дыгына

Дыгын, выдавая одну из своих дочерей замуж, устроил свадебное тор­жество. Для состязаний с чужеземными силачами у него не оказалось надежного человека [т.е. способного наверняка выйти победителем]; по­этому он отправил своего сына Бёджюлю-Бёгё к одному намцу по имени Хара-Уол [Парень-Простолюдин] с просьбой прибыть на торжество и выручить, так как соберутся лучшие люди из иноземцев. Семья Хара-Уола состояла из него самого и старухи матери. Сын Дыгына застал дома одну

' Деда по матери якуты называют общим термином "таай" — родня по матери, не отличающаяся от дядей.

старуху, а Хара-Уол ушел охотиться на зайцев. Услышав приглашение Дыгына, мать сказала:

"Где там моему сыну состязаться с лучшими людьми? Он человек маленький и худой, не пойдет!"

Б.-Бёгё пошел обратно. По дороге вдруг он увидел охотника, несущего на спине лося громадной величины. Быстро подъехав к нему на лошади, Б.-Бёгё обратился с обычным приветствием: "Рассказывай, приятель!"

Охотник, вздрогнув от неожиданности, ударил всадника своими рука­вицами и повалил его вместе с конем наземь. Обиженный этим обстоя­тельством, Б.-Бёгё стал укорять охотника:

"За что же ты смешал меня с прахом?"

Охотник был Хара-Уол. Он, ссылаясь на то, что это произошло от не­чаянности, попросил прощения. Затем, узнав о цели его приезда, согласился прибыть на свадьбу.

Исполняя свое обещание, он явился и выступил витязем со стороны Дыгына и одолел всех противников. Из пришлых иноземцев не оказалось человека, который мог бы устоять против него. Дыгын был очень доволен им и даже предложил ему жениться на одной из своих дочерей.

Согласившись быть зятем, Хара-Уол в течение трех лет ездил к Дыгыну, воздавая обычные почести тестю. Однако его невеста не соглашалась добро­вольно отдаться ему. Однажды она, проломив стенку урасы, выскочила наружу и побежала на юг по берегу Лены. Хара-Уол погнался за ней и едва настиг ее в Немюгинской равнине [в 60-ти верстах от г. Якутска, где было местожительство Дыгына].

Здесь под одной лиственницей он насильно овладел своей невестой. С тех пор это дерево и зовется Греховная Лиственница.

Жена родила сына. Живя у тестя, Хара-Уол опасался засыпать дома. Временами он куда-то отлучался и пропадал. Дыгын догадывался, что зять уходит в лес спать. Однажды в пору его отлучки Дыгын отправил своих людей в западную тайгу с приказом разыскать там спящего зятя и умертвить. Люди Дыгына, найдя в лесу сонного Хара-Уола, отрезали ему обе ноги и умертвили.

Алексеев Гаврил, 54 лет, I Мальжегарского наслега. Лето 1921 года.

§ 121. Бэрт-Хара

Бэрт-Хара по происхождению, говорят, был из племени [или рода] хара. Он отличался большой силой и вообще был человек особо выдающихся качеств. Однажды Тыгын, кочуя со скотом в районе жительства Бэрт-Хара, призвал его к себе. Бэрт-Хара прибыл и стал его зятем. Он прожил у Тыгына три года, исполняя все его поручения. Так, он по приказанию Тыгына убил двух богатырей. Одного из них звали Кытах-Тюёс. Сын Тыгына Чаллаайы проводил Бэрт-Хара к жительству упомянутого богатыря. Перед отправлением на бой Бэрт-Хара попросил Чаллаайы привязать на высоком мысу около урочища Ойуу-Хатынг три головы конного скота пепельной масти с лысинами на головах, чтобы на обратном пути он мог отвести на них духа боевого неистовства [илбисин тасараарга].

Чаллаайы, не доходя до жительства богатыря 30 верст, остался поджидать исхода боя. При этом Бэрт-Хара предупредил так:

"Если я останусь жив, через три дня издам неистовый крик. Услышав это, тотчас же убегай, как позволит тебе проворство и сила".

И действительно, через три дня раздался громкий крик победителя. Чаллаайы пустился бежать со всех ног, а Бэрт-Хара помчался следом за ним. Чаллаайы едва-едва успел добежать до привязанного скота и тем лишь избежал неминуемой смерти. Бэрт-Хара, одержимый духом боевого неистовства, накинулся на привязанный скот, разорвал их руками на мелкие кусочки и разбросал вокруг. Только после этого он пришел в себя и спокойно возвратился в дом.

По истечении трех лет он должен был вступить в супружеские права. Но дочь Тыгына успела вырваться и пустилась бежать. Бэрт-Хара погнался за ней. Он догнал жену лишь в Немюгинской равнине [в 60-ти верстах от местожительства Тыгына] и осилил, избив [мечом] ее плечевые суставы. Рассказывают, что сам Тыгын прикочевал на это место и устроил пиршество окончания периода зятевства. Большая лиственница, около которой Тыгын раскинул свой стан, говорят, стоит и теперь.

Ноев Лука, 74 лет,

I Мальжегарского наслега.

Лето 1921 года.

§ 122. Сын Тыгына Таас-Уллунгах

Тыгын — позднейший предок якутов. Он был человек знатного рода, богач и богатырь собой. Всякого, кто был ему не по нраву, немедленно осуждал на смерть [сууттаан кэбисэр].

Имел он сына по имени Таас-Уллунгах [Каменная Ступня]. Это был доблестный муж, лучший из всех его сыновей. Он жил в Кильдемской равнине.

Однажды у Тыгына пропал знаменитый конь. Тыгын говорит:

"Другому, постороннему человеку этот конь не дал бы поймать себя, не иначе коня украл Таас-Уллунгах".

Он приказал построить высокий амбар. Затем устроил игры-состязания и пригласил сына. Затеяли стрельбу в цель [дал ытыаласы], состязаются в стрельбе ввысь. Стрела, пущенная самим Тыгыном, упала на крышу упомянутого амбара. Он попросил Таас-Уллунгах подняться на верх амбара и достать его стрелу. Когда он поднялся, по приказу Тыгына, не давая ему спуститься, открыли по нему стрельбу. Но Таас-Уллунгах все пущенные стрелы поймал руками и, соскочив с амбара, пустился бежать по направ­лению к дому. Убежал.

У Тыгына был конский пастух, старик по имени Кыычыкын, который раньше был воспитателем Таас-Уллунгаха. Завели разговоры с этим стариком [по поводу умерщвления Т-Уллунгаха]. Кыычыкын, выбрав удобный момент, когда Таас-Уллунгах не подозревал об опасности, всадил в его горло свое оружие. Таас-Уллунгах, умирая, сказал:

"Только ты превзошел [перехитрил] меня... Я умираю, но скажи им, чтобы, разрезав, осмотрели мою ступню и концы пальцев руки!"

Пастух Кыычыкын пришел к Тыгыну и бахвалится:

"Вы не смогли убить червя, который только вчера вышел из заднего прохода, но то, что вам было не под силу, — осилил я!"

Тыгын приказал связать старика, думая, что он врет. Пошли, осмотрели. На концах всех пальцев и внутри ступни убитого нашли камни. Только тогда пожалели об убитом и сказали:

"Этакого человека убил пастух Кыычыкын без нашего ведома!" Затем, говоря:

"Пусть да будет он, Кыычыкын, источником, возбудителем кровопро­лития в грядущие века!" — и убили его. [Кэнэгэски юйэгэ илбис тёрдё буоллун диэн бары сэптэрин догоон ёлёрёллёр.]

§ 123. Тыгын и русские

Однажды прибыли к Тыгыну трое русских. Они не понравились жене Тыгына, ибо у них глаза сидели глубоко, а носы выдавались вперед. Но муж сказал:

"Нет, они хорошие люди!"

Пробыв у Тыгына два-три года, они убежали вверх по реке на лодке, поставив паруса из скотских шкур. Люди Тыгына преследовали их до реки Олёкмы, но, не догнав, вернулись. Беглецы вскоре привели большое вой­ско. Эти люди, пристав повыше устья р. Олёкмы в местности Бэс-Тумусах, приготовили себе дома [для сплава].

По прибытии в Якутск они прибегли к хитрости. Попросили место величиной в одну бычью шкуру. Дали им. Разрезав шкуру на тонкие нити, обтянули большой участок земли. Работая и днем и ночью, быстро поста­вили деревянные башни. После этого начали сражение. Лучшие из якутов увертывались от пуль, но худшие умирали.

В это время прибыл из Вилюя один якутский богатырь. Он, заметив в маленьком отверстии глаз русского, попал в него стрелой. Затем, сказав якутам: "Русских вам никоим образом нельзя одолеть", уехал обратно на Вилюй, убегая от беды.

Тыгын был побежден русскими потому, что он, будучи слишком гнев­ным и невоздержанным, своими поступками сеял недовольство среди сво­их родственников.

Рыкунов Осип Николаевич, 74 лет, I Мальжегарского наслега. 17 января 1925 года. Остров Тойон-Арыы.

§ 124. Тыгын и русские

Однажды прибыли трое русских. Тыгын сделал их работниками. Жена сказала ему:

"У этих людей глаза почему-то слишком глубоко сидят... Не мешало бы их убить!"

Но Тыгын не внял словам жены и оставил их работать.

Однажды случился большой ветер с севера. В эту пору русские сделали себе лодку и, натянув парус, уплыли вверх по реке. По этому поводу люди Тыгына будто бы говорили:

"Носы русских только и видели утекающими!"

Два-три года спустя приплыло целое войско... [Урассказчика дальше — общие варианты о бычьей коже, о построении башен в одну ночь, о войне и мире, о хитростях, примененных русскими... Записал только конец рассказа о смерти Чаллаайы, сыне Тыгына. — Т.К.]

Чаллаайы русские могли умертвить, только поймав арканом. Вода его глаза будто бы весила 30 фунтов. Русский царь [надо полагать, увидев этот чудовищный глаз] начальника отряда приказал похоронить живым, содрав предварительно кожу. При этом он сказал:

"Якутского короля следовало бы привезти ко мне живым!"

Семенов Платон Саввич, 41 года, II Мальжегарского наслега. 16 января 1925 года.

§ 125. Тыгын-воитель и его боевые кони

Тыгын имел много войска. Однажды он с большим отрядом ходил на Вилюй. Идя по нему, дошел до верховьев и возвратился назад потому, что по реке уже пошла шуга. Ездил он искать народ, воевать. Затем отправился с отрядом далеко на восток; вернулся, будто бы услышав колокольный звон, приняв это за голос богатыря.

Имел он двух боевых коней, закованных в латы. Один, на котором ездил он сам, был гнедой масти и назывался Абытай-Арагас. Когда Тыгын-старик собирался на войну, конь чуял это за семь дней ранее и, поднявшись на гору Чочур-Мураан, сам вывязывался [не кормился, тренируясь для бега]. Рассказывают, что в этого коня был вселен дух девы-кровопролития [Илбис-Кыыса], который и заставлял коня готовиться к бою. Другого коня, на котором выезжал его сын Чаллаайы, именовали Хара-Уол [дословно — Черный Парень].

Каждый год, когда показывалась зеленая мурава, Тыгын пробавлялся устройством ысыахов; когда пожелтеет трава, выступал на войну. Пока природа стояла зеленой, он воздерживался от кровопролития, считая это греховным.

Стоило ему лишь услышать, что где-либо родился и живет известный человек, он тотчас же отправлялся и убивал его.

§ 126. Бегство якутов от Тыгына [Предание о происхождении вилюйских якутов]

У Тыгына были два соседа — Быркынгаа-Боотур и Дуога-Нойон. Однаж­ды у него пропал один из его боевых коней Хара-Уол. Кто же может решиться украсть и заколоть коня Тыгына?

"Конечно, это мог сделать только Дуога-Нойон", — решил он и приказал тотчас же привести его к себе. Привели, допрашивает Тыгын. Тот признался и дал такое объяснение:

"Твоего коня хотели украсть хоринцы. Они поймали его и, разжегши четыре костра, обожгли хвост и гриву; в таком виде конь сорвался с привязи, и, когда он скакал мимо меня, я принял его за лося и застрелил".

Старик Тыгын тут же вынес приговор:

"За восемь длинных, трубчатых костей заплати 80 голов конного скота, а осенью, когда пожелтеет верхушка трав, за вину взыщу еще с твоего тела и крови!" [Т.е. подвергнет телесному наказанию.]

Тогда два соседа, Быркынгаа-Боотур и Дуога-Нойон, чтобы избежать наказания, решили бежать на Вилюй. Часть своих жен и детей оставили, взяли на плечи свои седла, погнали впереди рабов и пошли, питаясь по пути дичью и промышляя рыбу. Добрались до дома одного богатого человека.

Остановились табором на одном мысу, разжегши там большие костры. Увидев женщину, которая искала коров, заказали послать им кумыса. Старуха, жена богача, сказала:

"Отнесите путникам тушу одного четырехтравого быка и одну кожаную посуду симиир с кумысом!"

Но муж наотрез отказал что-либо послать. Пошли дальше, попросив передать богачу:

"Осенью в период жесточайших заморозков пусть живет остерегаючись, ибо тогда мы прибудем к нему дорого стоящими гостями!"

Наконец они добрались до Вилюя и там, облюбовав себе место при устье речки Тюнг, стали устраиваться на зиму, запасать сено и т.д. Там, когда Дуога-Нойон скатывался по склону горы, к его дохе откуда-то приставала шерсть конного и рогатого скота. По той примете они решили, что в этой стране позже размножится разный скот.

Затем они промеж себя решили:

"Того негодяя [дословно — абаасыны — беса, черта] нужно истребить, оставив лишь с нужными рабами старушку".

С таким приказом Быркынгаа-Боотур отправил в поход своих рабов к тому богачу, который отказал в гостеприимстве дорожным людям. Посланные добрались и истребили старика и весь его народ [аймагын билэтин], а все его богатство пригнали с собой. Дуога-Нойон пошел встречать посланный отряд на три дня пути от своего местожительства. Увидев, что воины ведут с собой двух захваченных девиц, он тут же отрубил им головы, сказав:

"Люди, взятые из среды ваших кровных врагов, добром не уживутся с вами!"

Рассказывают, что вилюйские якуты размножились от этих двух беглецов.

§ 127. Борьба Тыгына с намцами

Во времена Тыгына в Намцах жил шаман по имени Атарба. Тыгын начал войну с этим шаманом. Последний, услышав, что к нему идет Тыгын с отрядом, сказал:

"У боевого коня Тыгына на лбу имеются три отметины, из них в средней находится уязвимое место".

И заказал старшему сыну целиться в это лобное место. Вот Тыгын во главе своего отряда въехал во двор шамана. Шаман своими чарами заставил коня споткнуться: взметнулась наверх челка и через край железной покрыш­ки обнажилось на миг лобное пятно. Сын шамана успел поймать этот миг, и стрела его поразила коня насмерть, а сам старик Тыгын едва успел прикрыться своей пальмой.

Тыгыну долго не удавалось убить этого шамана. Он каждый раз, как настигали его, уходил в землю. Только однажды он как-то зацепился ногами за корни растущего дерева, тут его поймали и убили.

§ 128. Избиение Тыгыном детей

В Намцах у одной бедной вдовы родился мальчик, назвали его Муос-Уол [Роговой Парень]. Тело его было прочно повсюду, как будто покрытое рогом. Он спал, не просыпаясь, в течение целого месяца.

Тыгын, желая убить этого ребенка, поймал его мать-старуху и стал выпытывать, где, в какой части тела ее сын имеет уязвимое место. Старуха вынуждена была сказать:

"Только под левой подмышкой имеется одно маленькое пятнышко, мягкое на ощупь. Это я заметила, когда он был еще грудным ребенком. Во всей остальной части его тело непроницаемо для оружия".

Когда мальчику исполнилось семь лет, Тыгын нашел его, спящего под прикрытием плит, и тут же заставил заколоть в указанное место. Затем приказал убить другого ребенка — тоже в семилетнем возрасте. Этот ребенок имел на лбу сияние, подобное солнцу, а на затылке — сияние, подобное луне, волосы же его были кудреватые. Убили его, воткнув копье в спину. По поводу этого убийства в старину говорили, что будто бы ребенок родился с назначением быть якутским королем, а Тыгын умертвил его потому, что судьба предназначена якутам оставаться в ничтожестве [дословно — "саха сарбыллыан исин" — чтобы якутам быть урезанными].

Однажды Тыгын выехал с отрядом к Бэрт-Хара. Когда подъехали к его дому, он стоял на дворе и колол дрова. Тыгын говорит своим людям:

"Эй, парни, окровавьте здесь свое оружие!"

Стали стрелять, но Бэрт-Хара каждый раз ловко подставлял топорище и ловил все стрелы руками. Увидев это, Тыгын остановил своих ребят словами:

"Оставьте его в покое, это невиданное страшилище!"

Потом он будто бы пригласил Бэрт-Хара к себе и выдал за него свою дочь. Бэрт-Хара имел обыкновение спать в продолжение целого месяца. Тыгын тоже заставил убить его из засады. Вообще он не терпел около себя все совершенное и лучшее. Значит, с таким назначением и родился.

§ 129. Тыгын и русские

Прибытие русских

С верховьев реки [Лены] приплыли двое русских и прослужили у Тыгына два года в качестве работников. Жена Тыгына говорит:

"Почему-то у этих людей глаза сидят слишком глубоко, вероятно, они [происходят] из народа с очень упрямым нравом".

Прожив два года, русские сбежали.

Через несколько лет после того приплыл по реке Ермак [Ньармаак], заготовив заранее дома на берегу Олёкмы. Он попросил у Тыгына землю размером с одну бычью шкуру. Старуха Тыгына сказала:

"Велика ли такая земля, нужно дать!"

Ермак разрезал шкуру на тонкие ремешки толщиной с нитку и обвел ими порядочное количество земли...

Возник спор и началась война. Якутские воины из-за кургана, находяще­гося около озера Сайсары, открыли стрельбу из луков. Сыновья Тыгына стреляли так метко, что через маленькие отверстия башен попадали в глаза русских воинов... Русские попросили мира, обещая привести от русского царя корону для Чаллаайы. При этом дали ему выпить спирт, смешанный с сулемой... Русские устроили из бревен падающий навес, наподобие медвежьей плашки, и под предлогом осмотра построенных домов подвели Чаллаайы под этот навес и задавили. Схватив его, крепко связали. Хотели убить, но никак не могли. Тогда один русский посоветовал коснуться до него срамной частью тела... Старик Тыгын умер, осквернившись от такого же действия.

При смерти Чаллаайы его жена осталась беременной семимесячным ребенком. Это был Масары.

§ 130. Потомки Тыгына у русского царя

Вскорости после завоевания якутов русский царь приказал разыскать среди якутов кровных родственников Тыгына и привезти к нему. В Намеком улусе нашли одного богатого якута и в качестве потомка Тыгына отправили к царю. В то время Масары было 17 лет. Ему как-то удалось познакомиться с русскими, и он сам попросился ехать с тем намским якутом в качестве слуги — сушить его обувь, а также исполнять обязанности стремянного [дословно — ююннют, ынгыырджыт — надевающим на коня узду и седло].

Царь принял намца очень милостиво, подарил ему умывальный таз из хрусталя. Как-то однажды Масары, исполняя обязанности слуги, выронил и разбил этот таз. Его господин разгневался на него, а Масары основательно побил его. Намец принес жалобу царю. Тот призвал Масары и потребовал ответа:

"Почему ты побил своего господина?"

Масары ответил: "Этот намский якут приехал к тебе обманом: его дед у моего деда служил работником, я же — прямой внук Тыгына. Если не верите, то вот доказательство!"

При этом он будто бы показал привезенные им кости от кисти руки и голени своего отца Чаллаайы. Сравнили их с теми костями, которые были привезены ранее, и они оказались парными...

Царь дал Масары кортик и возвел в звание великого князя... Затем от­правил его обратно на родину.

Могила Масары находится в местности Уулаах-Аньага.

§ 131. Испрошение детей через шамана

Внук Тыгына Масары имел двух жен. Жены были бездетны. Однажды он пригласил двух шаманов небожителей [айыы ойуна] для совершения моления Айыысыт [богиня-покровительница семьи и деторождения]. Когда шаманы совершили камлание, Айыысыт через шамана сказала:

"Когда мы даровали ранее счастливых людей и скот, его дед все это истреблял... поэтому признаем их согрешившими" [дословно — аньыылаах, харалаах — имеет грехи и черноту].

Тогда Масары попросил второго шамана небожителей, который при первом молении исполнял обязанности кутуруксута [помощника], совершить путешествие к Уордаах-Джёсёгёю с той же просьбой.

Уордаах-Дж. даровал двух сыновей и одну дочь. Имя первого сына было: "Держащий в руках светлый волос Айанньыт-Ыстарыан", о втором сыне сказано: "Чтобы с первым братом одновременно рос, Айгаан-Кюрююкю".

"Дочь же даем, чтобы наше дитя имело возможность видеть почетную коновязь иноплеменников. Если он довольствуется двумя детьми, дошлем ему камень сата".

Когда оба шамана находились уже на обратном пути, спускаясь на землю, задний из них, исполнявший обязанности помощника, вдруг остановился, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда его спросили — к чему он там прислушивался, шаман ответил:

"Сюрдээх, кэптээх Сюгэ-Тойон [Страшный, грозный Топор-Повелитель] вопрошал: и я когда-то даровал им детей и людей. Почему теперь они стали обходить меня?"

Масары попросил этого шамана совершить путешествие к назначенному божеству. Божество даровало им следующих детей:

"Со сгустком крови в руке, окровавленный аркан на локте держащего

Сабарча-Киилээна", второго сына Хара-Бытык-Кючююнэка [Черная Борода К.] и дочь по имени Учугас-Кёстёёх. Получили еще один камень сата.

Когда пустили эти два сата, в летнюю пору, в период жгучей жары, выпал снег толщиною в четверть. Снег этот будто бы пролежал в течение девяти дней, ввиду чего погибло тогда много скота.

Те две дочери, которые родились по обещанию божества, были насто­ящими бесовскими порождениями. Позже они исчезли.

Слепцов Кузьма, 62 лет, V Мальжегарского наслега. Июнь 1921 года. Остров Тиит-Арыы.

§ 132. Заселение якутами Вилюя

Во времена владычества Тыгына несколько семей якутов бежали на Вилюй. С этими беглецами был один человек, великан по росту, но пролежавший целых 30 лет калекой. Под него были взяты 25 коней, из которых 20 пали в пути. Беглецам преградила дорогу очень быстрая речка с обрывистыми берегами. Брода не было, пришлось переходить вплавь. Калеку же с одним слугой посадили на пень и бросили на произвол судьбы, а сами переправились.

Калека до того был также и нем, но когда ушли его люди, он вдруг закричал: "Хай, хай, Кутаалыма, Кутаалыма!" И одним прыжком очутился на противоположном берегу. Прежняя расслабленность с тех пор прошла, и он оказался здоровым и необычайно сильным богатырем. Он присоеди­нился к остальным беглецам.

На Вилюе в то время жил какой-то неизвестный народ. Пришельцы всех их побили, оставив только одну женщину необычайной красоты. Воины, захватив ее, сначала прятали, но потом показали своему вождю [бывшему калеке]. Тот, увидев ее, выхватил копье и со словами: "Порож­денье варнаков будет варнак, потомок дрянных людей будет той же дрянью", тут же заколол ее. Овладев угодьями и богатством старожилов, пришельцы поселились здесь. От них расплодились современные вилюйские якуты.

[Это же предание со слов К. Слепцова записывалось мною вторично в июне 1923 г. Повторный рассказ Слепцова дает большие расхождения с первым, приведенным выше. Ниже помещаю перевод его вторичного рассказа.]

В древности, в эпоху войн Тыгына, жили, говорят, два брата. Один из них 30 лет пролежал [на постели] калекой... Они-то, страшась Тыгына, бежали на Вилюй. Калеку повезли на верховом коне. Под ним [в пути] погибли 17 лошадей, у которых под тяжестью его ломались спинные хребты. Добрались до одной речки. Его [калеку] не смогли переправить; срубили толстую лиственницу и посадили калеку на ее пень, тут его и оставили с одним человеком, который должен был варить ему пищу. Когда все ушли, калека, схватив своего повара, привлек к себе, вырвал его голову и начал пить кровь, струившуюся из спинной аорты [кёхсюн хаанын]. Напившись крови, он троекратно издал крики:

"Сууккайа!.. Кутаалыма!.."

[Первое слово — возглас понукания, подбадривания себя — "ну, ухнем, двинем ", а последнее — непереводимо.]

Вслед за тем он одним прыжком перемахнул через речку. Ноги его оказались вполне здоровыми, и он стал отменным, сильным из людей. Он догнал своих...

Прибыли на Вилюй. Там проживали три брата. Они встретили враждебно. Пришельцы истребили трех братьев...

[Спустя некоторое время] несколько человек [по-видимому, из челяди], придя [к бывшему калеке], говорят:

"У трех убитых братьев осталась сестра, женщина неописуемой красоты..." [Рассказчик добавляет]: Оказывается, до того ее прятали от начальника...

[Дальше моя запись обрывается многоточием. По-видимому, Слепцов повторил известный мне сюжет об убивании этой женщины. — Г.К.]

§ 133. Тыгын — царь якутский

Тыгын жил, как рассказывают, в той самой местности, где теперь располо­жен г. Якутск, будучи царем и главой якутов. Он был очень богат и обладал несметной силой [кюдэн-кююстээх].

На севере, за рекой [Леной] жил знаменитый человек по имени Бэрт-Хара. Проведав о нем, Тыгын вместе с сыном Чаллаайы прикочевал со скотом к месту его жительства. Он думал, что такой человек в будущем, наверное, не оставит их [семью Тыгына] в покое, почему необходимо заранее умертвить его. Отаборившись вблизи дома Бэрт-Хара, Тыгын отправил к нему Чаллаайы. В урасе его самого не застал, была только мать — старуха огромного роста. Около урасы Бэрт-Хара Чаллаайы увидал большой лук, висящий на дереве. Сняв лук, он попытался натянуть его, но довел тетиву только до второй метки, дотянуть до третьей был не в силах. Когда Чаллаайы вошел в жилье, старуха осведомилась, кто он такой. Чаллаайы ответил:

"Я сын Тыгына".

Услышав это, старуха вышла во двор и внесла, держа под мышками, целого лося и медведя. Необычайная сила старухи поразила Чаллаайы. Приготовив завтрак, она пригласила его к столу. Во время еды Чаллаайы спросил у старухи:

"Где же твой сын?"

"Он пошел охотиться", — ответила старуха.

"Чей же лук висит на дереве?"

"А, это — лук сына, он играл им еще в детстве!"

Чаллаайы от имени отца попросил Бэрт-Хара прийти и погостить у них.

На следующий день Бэрт-Хара явился к Тыгыну, предварительно пройдя промеж развилистой сосны. Он не мог пролезть в двери урасы и присел на одно колено у дверей. Тыгын попросил свою старуху подать гостю кумыс, а сам стал разгуливать внутри урасы. Когда Бэрт-Хара нагнулся к чаше, Тыгын, неожиданно выхватив свою пальму, с размаху ударил, метясь в самый срединный шов его темени. Но тот быстро уклонился, и пальма, просвистев мимо, вся ушла в землю. Бэрт-Хара сказал:

"Видимо, старец, ты позвал меня, чтобы вероломно убить? Если желаешь сразиться, я готов, посмотрим, кто кого осилит".

Тыгын возразил на это:

"Успокойся, дружок, это я только пошутил, желая убедиться в твоем молодечестве!"

Бэрт-Хара предложил, чтобы показать свою меткость в стрельбе, поставить ему мишень. Тыгын положил на пень стремя ступицей вперед. Бэрт-Хара выстрелил и с очень большого расстояния расшиб стрелой стремя вдребезги. Затем отправился домой. Тыгын, убоявшись Бэрт-Хара, в ту же ночь снялся с табора и ушел восвояси. Бэрт-Хара на следующий день, заметив бегство Тыгына, пустился по следам в погоню, но по пути наткнулся

на протянутый поперек дороги жертвенный шнур салама; тут же были привязаны девять голов конного скота. Это сделал Тыгын в знак того, что будет чтить Бэрт-Хара и не будет ходить на него войной. Бэрт-Хара остановился, однако на следующий день стал продолжать погоню. Но опять видит протянутый шнур и три головы конного скота. Наконец Бэрт-Хара угомонился и, бросив погоню, вернулся домой. Тыгын же благополучно добрался до места своего постоянного жительства в окрестностях тепе­решнего г. Якутска.

§ 134. Тыгын и тунгусы

Тыгын сосватал одну из своих дочерей, красавицу Тыасааны-Куо, за тунгусского витязя. Свадьбу назначили через 9 дней. Тунгусы предложили Тыгыну найти витязя, который мог бы вступить в состязание с тунгусским богатырем при обряде "нёрюён кёрсюютэ". Тыгын послал гонца к Бэрт-Хара с просьбой выступить борцом против тунгусского витязя. Бэрт-Хара отказался. Тыгын попросил вторично, но тоже безуспешно, только после третьего предложения он согласился, но с условием — поставить для него отдельную урасу, дать людей для услужения и вооруженный караул. Тыгын согласился.

Тунгусы прибыли. Началась борьба. Борцы начали сходиться: тунгус­ский витязь — покрытый кожей лося [тюнэ], а Бэрт-Хара — ровдугой. Последний легко смял тунгуса, поломав при этом восемь ребер. Направля­ясь в свою урасу, Бэрт-Хара неожиданно упал навзничь с криком: "Пригото­виться к бою!" Тыгын тотчас же собрал своих вооруженных людей. Но испуганные тунгусы взмолились, обещая отыскать виновника несчастья. Наконец разыскали они из своей среды шамана, который силою своих духов повредил ногу Бэрт-Хара. Он совершил камлание и извлек из ноги Бэрт-Хара подкинутую им причину болезни.

Однако Тыгын и Бэрт-Хара решили, что мирная жизнь с тунгусами невозможна и, бросившись на них, истребили всех явившихся.

Тыгын, упрашивая Бэрт-Хара выступить на борьбу с тунгусским витязем, в случае победы обещал красавицу Тыасааны выдать замуж за него. Но сама Тыасааны соглашалась быть его женой лишь при условии, если он обгонит ее в беге на расстоянии 20-ти верст. Бэрт-Хара согласился со­стязаться с нею.

Вот они пустились бежать. Дева все время была впереди, Бэрт-Хара был не в силах догнать ее. Наконец он взмолился:

"О, дева, остановись! Разве не будет чудовищно [если ты не дашь обогнать себя]? Опомнись, разве мы не созданы друг для друга? Говорят, на небе есть бог, коему молятся, а внизу — дух земли. Не объединили ли они заранее нашу жизнь?"

Услышав эти слова, дева сразу остановилась. Они вошли в дом, держа друг друга за руки. Тыгын выдал за Бэрт-Хара дочь, отказавшись от всякого калыма и свадебных подарков. К тому же Бэрт-Хара был бедняк и пропиты­вался только охотой. Тыгын выделил дочери богатое приданое.

§ 135. Муос-Уол [Роговой Парень]

У Тыгына родился сын, тело которого было непроницаемо для оружия, он был как бы вылитый из рога. До семилетнего возраста воспитывали его отдельно на том самом кургане, который стоит теперь около г. Якутска.

Тыгын с сыном Чаллаайы решили убить этого ребенка, думая, что такое необычайное дитя, став взрослым и превосходя их своей силой, не даст им житья. Проведав о злом намерении мужа, жена Тыгына спрятала сына в лесу за Ытык-Хайа. На вопросы мужа о том, где спрятала сына, она отнекивалась неведением. Тыгын стал пытать ее раскаленным железом. Под пыткой она указала место, где спрятала сына, а на вопрос же, в каком месте уязвимо его тело, ответила:

"Когда ему было около года, я заметила на левой стороне под мышкой открытое тело величиной с копеечную монету".

Тыгын отправил работника-пастуха с приказом отыскать и убить мальчика. Пастух нашел и заколол его в указанное матерью уязвимое место. Муос-Уол умер со словами:

"Меня вы убили, но когда явятся к вам люди с глубоко сидящими глазами и вперед выдавшимися носами, вы пожалеете о моем отсутствии!"

§ 136. Прибытие русских

Русских привели тунгусы.

Однажды зимой сын Тыгына Чаллаайы встретил двух тунгусских витязей. Последние бросились бежать, а Чаллаайы погнался за ними. Добежали до Мохсоголлоох-Хайа [Соколиная Скала — находится в 87 в. выше г. Якутска, на левом берегу Лены]. Оба тунгуса были на лыжах. Они бросились с вершины скалы вниз; один из них при падении сломал себе ногу, а другой остался невредим и ушел от погони. Эта скала до сих пор именуется Скала Полета Тунгуса.

На следующий год летом этот тунгус появился на правом берегу Лены. Чаллаайы увидел его с левого берега. Тунгус побежал вверх по правому берегу реки, а Чаллаайы погнался по левому берегу. Тунгус добежал до горы Кыыс-Хайа [Девица-Гора]. Сидя на самой верхушке горы, он стал поносить своего противника и грозить ему. Приставив кулак к носу, он кричал:

"Ужо тебе, живи, остерегаясь, я приведу к вам людей вот с такими носами!"

Чаллаайы, схватив огромный булыжник, кинул им в тунгуса. Камень, перелетев через реку, упал на середине склона горы и скатился вниз. Камень этот до сих пор лежит под Кыыс-Хайа и известен под названием Камень Тыгына. Тунгус ушел. Он привел потом русских.

Сначала приплыли на плоту [по Лене] несколько человек русских и поступили к Тыгыну в работники. Однажды жена Тыгына говорит ему:

"Когда я смотрю на этих людей, у меня дрожь пробегает по коже, почему ты не умертвишь их?"

Муж ответил:

"Эти бедняжки что нам сделают? Они сильные и хорошие работники, взгляни только на кисти их рук!"

Прожив некоторое время, работники начали делать лодки. На вопрос Тыгына, зачем делают лодки, ответили:

"Хотим сверху сплавить бревна и по своему обычаю построить дом для жилья".

Вскоре после этого они уплыли вверх по Лене.

Через несколько лет русские появились снова. На этот раз они приплавили на плотах уже готовые, но разобранные по бревнам дома. Между русскими и якутами произошло сражение, окончившееся вничью.

Через некоторое время Бэрт-Хара приехал к Тыгыну верхом на вороном коне, волоча по земле ноги. Тыгын принял его с почетом: слуги у ворот взяли коня гостя под узды, пред ним настежь отворили двери, под сиденьем подложили ему особую подстилку.

Затем Тыгын в честь гостя устроил ысыах с состязаниями. В борьбе и в бегах Бэрт-Хара вышел победителем. Предложили ему скакать на одной ноге с витязем Тыгына Дэргийэ-Сююрюк. Тем временем Тыгын попросил свою дочь, шаманку Кыасааны, сделать заклятие на его ногу [кэнтиктэн кэбис]. Кыасааны, исполняя просьбу отца, совершила камлание.

Б.-Хара на девятом прыжке неожиданно споткнулся и захромал. Он излечился от этой болезни при помощи шамана, который совершил камлание и извлек из его ноги гада, внедреннего шаманкой в его над­коленную чашу. При этом шаман сказал:

"Из трех голов гада одна осталась в теле. Поэтому твои потомки будут подвержены разным заболеваниям в нижних конечностях".

Бэрт-Хара, озлобившись на Тыгына, пошел сразиться с ним. Но послед­ний, предложив ему в жены свою младшую дочь, красавицу Хаачылаан, хитрыми речами склонил его к миру.

§ 139. Убийство Тыгыном сына

У Тыгына родился четвертый сын, которого нарекли Таас-Уллунгах [что значит "каменная ступня"]. Тело его было как бы литое из плотного мате­риала, не поддавалось ни ударам, ни нажимам, а ступни его были тверды, как камень. Когда он в семилетнем возрасте бежал, земля дрожала, а на крик его небо вторило непогодой, ветрами и морозом. Как в борьбе, так и в бегах он легко одолевал своих старших братьев. Когда же отец, Тыгын, намеревался посечь его, он совсем не давался. Поэтому Тыгын, будучи в сильном гневе, сказал старшему сыну:

"Пока имеем возможность осилить его, давай умертвим!"

Когда они, с намерением покончить с ним, начали рубить его пальмами, Таас-Уллунгах вырвался и убежал. После долгих поисков нашли его спящим в одной пади на прибрежных горах Лены. Тут же, вонзив копье под левую подмышку, закололи его. Но сын перед смертью успел сказать:

"О, мой отец и старший брат! Хотя вам и удалось воровски убить меня, но в грядущем наступит час, когда вы пожалеете о моем отсутствии, и напрасны будут ваши мольбы и слезы!"

§ 140. Тыгын и русские

Однажды в летний день люди Тыгына нашли трех человек странной наружности: волосы у них были вьющиеся, лица сплошь покрыты шерстью, носы острые, а глаза с недобрым огнем. Поймав, привели их к Тыгыну. Последний определил их работниками. Так прожили они около года.

Но этих иноплеменников невзлюбила жена Тыгына, и однажды она обратилась к мужу с такими словами:

"Ты, пустая голова, видимо, слишком много возомнил о себе? Почему держишь у себя в качестве работников этих неведомых бродяг и беглых преступников? Берегись, как бы твои черепные кости не остались сохнуть под солнцем. Давно следовало бы умертвить их. Ведь твои руки не дрожали, когда ты поднимал их на свое родное дитя".

8 Заказ № 18

Тыгын на это спокойно возразил:

"Оставь, дружок, эти слова! Недаром говорят, что ум женщины куда короче ее волоса. Люди с такими руками и ногами разве могут взглянуть в упор мне?"

Но жена его не унималась. Однажды она сказала:

"Мое сердце чует что-то недоброе. Когда твои работники входят в твою урасу, у тебя содрогаются кости. Ты сам этого не замечаешь!"

"Ты совсем с ума спятила! Чтобы я да вдруг задрожал от страха пред такими людишками?"

"Если не веришь, вот увидим. Скоро они вернутся с работы. Попробуй-ка перед их приходом взять в руки чашу с кумысом, да и примечай, не разволнуешь ли свой кумыс?" — говорит жена.

"Ну да ладно, посмотрим! Подай мне кумыс вот в этом большом чороне", — сказал Тыгын.

И действительно, когда три иноплеменника вошли в урасу Тыгына, вдруг охватила его невольная дрожь, благодаря чему кумыс разлился из сосуда почти до половины. Тогда Тыгын проникся доверием к словам жены и дал ей слово умертвить своих рабочих.

Уже настало другое лето. Работники, как-то предугадав злое намерение Тыгына, в одно время исчезли.

Прошло три года. Тыгын стал было забывать странных пришельцев. Но вот однажды весной по реке стали приплывать сверху щепки от топора и свежая щебень... А вслед за тем на многих плотах приплыли в большом количестве невиданные и неслыханные люди.

Тыгын с сыновьями, вооружившись, пошли на берег. Все прищельцы были похожи на его убежавших работников. Вот выходит на берег один из них, снимает пред Тыгыном свою шапку. Последний сразу узнал в нем одного из своих бывших работников. Тот назвался Иваном Кольчуо [Иван Кольцо] и преподнес Тыгыну в подарок полплота разной пищи. Тыгын принял этот дар. Вслед за тем Иван Кольчуо вынес одну шкуру быка и попросил землю величиной с эту шкуру. Тыгын дал просимое...

На следующий день, когда проснулись люди Тыгына, русские за одну ночь уже успели построить приплавленные дома. Началось сражение. Якуты залегли на кургане, который находится на западной стороне города. Русские стреляли из ружей, и воины Тыгына падали замертво. Сам же Тыгын ловил ядро руками. Если русские высовывались из прикрытия, Тыгын и Чаллаайы-Бёгё попадали стрелой в их лоб. Стрельба продолжалась несколько дней.

Пули русских самому Тыгыну и его сыновьям не причиняли вреда. По­этому они решили взять их хитростью. Предложили мир и пригласили Тыгына с сыновьями на пирушку. Тыгын решил идти, но жена, предвидев со стороны русских коварство, не отпускала его. Муж возразил ей:

"Ну и дура ты! Ведь я — повелитель этого края. Помирятся и уедут!"

Русские наверху, у стен башни, развесили белую материю, а внизу раз­бросали разноцветные бусы и проч. Тыгын с сыном Чаллаайы-Бёгё, подой­дя к башням, пробовал сдвинуть их напором. Русские заметили, что при желании они могли бы обрушить башни. Они напоили своих гостей спиртом, смешанным с сулемой. Когда Тыгын с сыновьями совсем пьяные выходили из ворот, обрушили на них сверху сырые бревна и придавленных людей пронзили копьями. Тыгын и Чаллаайы подняли такой громкий крик, что казалось — облик обширного неба изменился, а люди и скот, подернутые шелковистым покровом земли, оглушенные криком, впали в обморочное состояние.

Часть оставшихся в живых людей Тыгына разбрелась во все стороны куда глаза глядят. Дочь же, Кыасааны-Шаманка, бросилась в озеро Сайсары. Иван Кольчуо, отрезав головы Тыгына и Чаллаайы, увез с собой.

§ 141. Зятья Тыгына

В эту пору зять Тыгына Бэрт-Хара, борогонский витязь, пришел и, с вершины северной Ытык-Хая [Почтенная Гора] обозрев сражение, по­спешил удалиться, не оказав своему тестю никакой помощи. Нахарский удалец Бёгюёл-Бёгё, другой зять Тыгына, который похитил его младшую дочь, красавицу Кыасаайык, с вершины южной Ытык-Хайа обозрев положе­ние дел Тыгына, тоже устрашился и ушел восвояси.

Тыгын рассчитывал, что его зятья придут на помощь, и поджидал их. Напрасно прождав их, он раскаивался, что убил своего младшего сына. Он говорил: "Чтобы стряслась надо мной такая беда, во мне родилась тогда злая мысль. Если бы был с нами мой сын, то я и один справился бы с этими врагами".

§ 142. Небесный жеребец — покровитель семьи Тыгына

[Рассказчик передает легенду об Эллэе в обычной форме, но только вместо Омогона называет Тыгына. В описании смерти Тыгына передает следующую подробность]:

"Когда русские убивали Тыгына, на небе показался жеребец [атыыр сылгы]. Он стал было спускаться, но потом повернул обратно. Увидев это, русские убили и сына Тыгына. Убийцы были осуждены, так как они де "убили якутского царя".

Аммосов Константин, 35 лет, I Малтанского наслега

Легенды о Быйаа, сыне небожителей

§ 143. [Первый вариант]

В древности в Мытахском наслеге нашего улуса [горный Мытаах распо­ложен по притокам речки Сини на Вилюе-Ленском плоскогорье] жили старик и старуха; до пятидесятилетнего возраста они не имели детей.

Однажды старик куда-то отлучился, старуха ночевала одна. Ночью вдруг она проснулась и заметила у себя в постели человека, лежащего вместе с ней; глаза и тело у него были белые, как соль, бедра и голени были подобны только что очищенным от коры обрубкам бревна, ощущение его тела было приятное. Затем поднялся с постели и, сидя, стал обуваться. При этом он будто бы сказал:

"Я — сын Юрюнг-Айыы, белого создателя [вернее, небожителя]. Ты родишь от меня ребенка мужского пола с белыми, как соль, глазами и телом; он будет человеком, не знающим неудачи и случайной гибели [ёлбёт, сюппэт], счастливым и богатым. Назовите его Быйангнаах-Быйаа [Изо­бильно одаренный Быйаа]".

// Г.В. Ксенофонтов Эллэйада

1. Этот сказитель ставку Тыгына помещает в Октемо-Немюгинской равнине, на левом берегу Лены от с. Покровского до Ытык-Хая.

5\* [↑](#footnote-ref-2)