//Чолбон.-1992.-№3.-C.169-176

ТЫГЫН ТОЙОН оло5о

Эр Содотох Эллэй Боотуртан биир уол Экин Абадан диэн тервв­бут, ол уолтан Дэхси, киниттэй Xogohyn диэн терввбут, онтон Дой-дуЬа Дархан диэн терввбут, онтон Молдьодор одонньор Мунньан Дархан, Молодой Орхон диэннэр твревбуттэр. Олортон Тыгын адата Мунньан Дархан эбит.[[1]](#footnote-2)

Онон Тыгын Мунньан диэн увскээн, байан-тайан, баЬылаан Тыгын Тойон диэн аатырбыт. Бэрт былыр Тыгын эпэтэ Тулулгэ Даххан (эбэ-тэр Дойдупа Даххан диэн) бэркэ байан, бу дойдуга билишги Нвмугу сиригэр олорбут. Кипи кэмигэр Toirycдиэн туспа омук бу дойдуга бэрт элбэх буолан таба сувпулээх, бултаан аЬаан иитинэн олоотторо yhv. Ол сажана саха дьоно тонуЬу кытта бэркэ кыргыпар кэмнэрэ эбит, ол кыргыпыы бириэмэтигэр кырдьыбыт, будук буолбут Тупулгэ Даххан обонньору ToirycсэрииИиттэрин бэттэрэ киирэн баладанын иЬигэр, уотун иннигэр олордодуна соиутан елэрвллвр. Кэнники Тыгын Тойон увскээн эЬэтин кемускэпэн, то1густары кытта епуеннэпэн кыр-гыпыыны тэрийэн, Toirycомугу бу билинтги саха олодуттан олох кыа-йан YYP[[2]](#footnote-3)P- Тонустар кыаттаран ардаа, хоту тупэн блуенэ ерус сада-тыттан тэйэллэр. Тыгын Тойон Кыайбытыттан ыла Иэркээни, Туймаа-да хонууларын саха уустара бас билэргэ барбыттар, Онон, Тыгын Тойон дойдута, спрэ-уота буолбут.[[3]](#footnote-4) Муньньан Даххан уола Тыгын бэйэтиттэн терввбут алта дуу, адыс дуу уоллаада. Ааттарынан: 1. Чаллаайы Беде. 2. Бвдьекв Беде. 3. блкврвй. 4. Марда. 5. Твгвн. | 6. Бас Тервлвй,[[4]](#footnote-5) 7. Чабыыда. 8. Таас Уллуггах (Муос уол)[[5]](#footnote-6) диэннэр. I

Тыгын Тойон сылдьыпар тастын- боотур, бедес сэриипит дьоняор-1доодо, бары сэЬэьгн'э киирсибит Беде Муекуйэ, Хотодой Одус, Харах

I 5 М и х а й л о в Николай Александрович, 33 саастаах кипи сэЬэр-■ээбититтэн.

* Хаарбыс, Чоллооной, Нам ogyha[[6]](#footnote-7). Ону тэн-инэн кэргэн, улэпит, хам-
* иаччыт, сылгы-ынах улэЬитэ, оччут-масчыт буолбут дьонноро ман-Шныктар: Батас Мвндукээн диэн Боотур yyha кипи; Кен\дей Бас Дол-
* гуура диэн Хаптадай — Хан-алас yyha кипи Беквл, Беде диэн. Балары
* таЬынан кулут дьоннордоох[[7]](#footnote-8). Тыгын Тойон аймахтарынан кестеллер;
* Наахара, Амма урэххэ тиийэ олохтоох Наахара Дьвппен- yyha онно
* кнни инитэ Хара Сирэй Дьодудай диэн, Молльодор одонньор биэс
* уола — Берте, Дьобулда, Тиит Уол, Тойон Уол, Соххор Дуурай днэн ■дьон — бары билинчги Мальадар нэпилиэгин теруттэрэ буолбуттар,
* оччотоодуга Тойон Арыы диэн сиргэ булгунньах оройугар олорбуттар. ИТыгын Тойон биир бастьиг сэрииЬитэ Наахара Бегул Беде диэн эбитэ

Y'iy- Тыгын Тойон (Тыгын Мунньан) биир дьуЬуннээх утуетэ, тал мааны ТыаЬааны удабан диэн кыыстаава.[[8]](#footnote-9) Ол кыыЬыгар инч-эл гк оботтоох Эдьигээн Хотун дьоно тон-устар, БороБон Бэрт Хара, Инн и Модьукаан Bege буоланнар киирэн былдьасыЬар Тыгын Тойон л таах улуу ыЬыахтары тэрийтэлиир.[[9]](#footnote-10) ТыаЬааны удаван cogypyyЫты Хана урдугэр тахсан туран, ункуулээн эккирээтэБинэ, симэбин тмпИи устуу кестевБунэн тула иЬиллэрэ yhy диэн буолар.[[10]](#footnote-11)

16 Оконешников Прокопий Моисеевич, 70 саастаах Мугудай
нэЬилиэгин Чурапчы оройуонун киЬитэ, 13.1.

Тыгын Тойон bihbiagap — сылгы кымыЬынан мустубут дьонун< И гэтин кундулуур-маанылыыр. ЫЬыаБар туЬулгэ туруорар, чэчир ан ньар, сиэллээх айаБынан кымыс квтвхтврор айах туттаттыыр. Ол кчп-ниттэн сахалыы оонньуу, холоЬуу тэрийэр, атах-илии оонньуута буолар ол курдук: сырсыы, кылыы, куобах, буурдааЬын, тустуу, дал ыты Ьыыта, ат суурдуутэ той буолан aahap. ЬШыахха ойуун, удадап, ал гыстаах дьон эмиэ баар буолаллар. Тыгын Тойон олово Сайслры куелэ, Ытык YpyH-, уонна Кытаанах Кырдал диэннэр эбит. Кини 6ш билэр баайа-дуола, суеЬутэ, сылгыта, ынава, дьоно-сэргэтэ, сэрииЬщ тэрэ, улэЬиттэрэ били1пги соБуруу Малльа^ар быыЬыттан хоту Нам улууЬун быыЬыгар диэри эбит. Оччобо икки Ытык Хайа икки арды нааБЫ сыЬыыны Туймаада диэн ааттыыллар эбит. Туймаада и1им ip Ойуу Хатын, Сайсары, Урун- куел, Yc Тиит, Ураахы, Куерээйи, Улуу Арыы, Мардьай, Киллэм сыЬыыта той диэн тус-туЬунан ааттардааЯ олохтор бааллара yhy.

Ол кэннэ собуруу Ытык Хайаттан Малльавар быыЬыгар диэрн сир Иэркээни диэн aarraaga. Ол Иэркээни хонуутун иЬигэр Кытаанах Кырдай, Ой Бэс, Тумул той диэн сирдэр, олохтор бааллар эбит. Ити сирдэргэ барыларыгар Тыгын Мунньан баЬылаан олорор дьоно-сэр­гэтэ олорбуттар, ол дойдуларга баайа-дуола уескээбит.[[11]](#footnote-12) (Ити дойдулар барылара Лиэнэ ерус apgaaЭ1гээрин мыраанын аннынан бааллар).'

Тыгын Тойон инниттэн олобурбут Улуу Хоро yyha диэн туспа те-рувх дьон байан, билин-н-и Туймаада хонуутугар олоотторун, кэнники Тыгын Тойон увскээн, Хоро ууИун биир бастын- баатыр уолун елервн, кини олобун, дьонун, баайын бас билэн олорбут."

11 Бары сэЬэнньиттэр тумуктэриттэн.

Тыгын Тойон адата, былыр Булууттэн Ньырбыкаан диэн дьахта-ры булан аБалан, одьолуун ойох он-остор, онтон ус уолу твреппутэ, олор кэнники ийэлиин Булуугэ курээн Ньурба ууЬун ууЬаталлар. Онон, Тыгын Тойон Булуу дьонун уонна баайдарын кытта билсэн сэргэстэ-Ьэн уескуур. Тыгын Тойон Булуугэ тиийэ булду бултатара, бултуура, кини инилэрэ Ньырбакаан уолаттара туой булдунан иитинэн сылдьы-быттара. Ол кэмн-э Булуугэ Келуйэ баай диэн сылгы баайдаах баай олоотто.[[12]](#footnote-13) Тыгын Тойон олорор олобун астынымна, баайын ха1гаты-наары, киЬи-суеЬу тардыЬан сир-уот, дойду талаЬан биэс Малльавар-тан, Хара Сирэй ДьоБУДайтан, Наахаралартан сирдэрин кврдввн ке-рер да, вруу биэрбэттэр. Бэйэлэрэ туспа дьаЬанан олороллор. Ол да буоллар дьоно-аймахтара: малльавардар, дьеппеи-нер, наахаралар ба­ры хаан тардан ыраах, туора уустары кытта кыргыпа баралларыгар

Тыгын Тойончго к«ме буолан, сэрии дьонун биэрэллэрэ, бввестер бар-сыЬаллара.[[13]](#footnote-14)

Ол курдук байан-тайан, киЬилэнэн олорон, Тыгын Тойон куруутун сэрии, кыргыс дьарыктанан, киЬи, сэрии мунньар. Амма, Таатта урэх-тэринэн тахсан бэйэтин бииЬин уустара дьоннортон: Боотур yyha, Мэ1гэ yyha, Хан-алас аймахтарыттан дьон, бвБвс, улэЬит кврдеЬвн, мел-твх уустартан квЬврвн киллэрэн киЬи-cyehy, баай хан-атынарга барар.[[14]](#footnote-15)Ол кэмн-э Амма урэБэр БереБвту1гнэр диэн бааллара, онно урут олохтоох Наахара ууЬун Хан-алас дьонун Тыгын Тойон аймахтарын кырган, кыайан Хотуйа урэБИНэн тыэбэ уурэн кэбиЬэр. Бэрт элбэх дьонун влвттууллэр.[[15]](#footnote-16)\_\_\_/

Ол дьону кемускээн Тыгын Тойон -ыЬыах дьонноох, сылгылаах, сэрии-кыргыс дьонноох ерус илин Э1гээрин туораан, билин-гги Ходоро нэЬилиэгин тврдугэр Ходоро OgOHHbOpдиэн икки бвБвс дьонноох, 30 ураЬанан олорор, эмиэ бэйэтин yyhyrap, дьонугар тохтоон сэттэ хонукка ыЬыах ыЬан, ураЬатын туруоран баран, баЬылыктара Ходоро ОБОнньортон икки куйах кэтэр уолун кердввбутун уолаттар буолба-тахтар, ол иЬин кыыЬыран 30 ypaha ыалы биир туун утуйа сыттахта-рына, кырган, влертвен кэбиЬээт, ун-уохтарын Квбуедэ алаас халдьаа-йытыгар биир иинчгэ квмвн баран, Мыла УрэБиттэн АммаБа тиийбэккэ твннвр.1в Онтон кэнники Бвтун-нэргэ сэрии, кыргыс дьонун таЬааран кыргыЬыннарар да кыайтаран киирэллэр. Онон, Тыгын Тойон Берв Бвтун-нэр тойоннорун Mahapax, Тиэтэйбит Боотур икки киЬини ьнгыр-таран ылан кврдвЬвн-ааттаЬан, кыайтарбыт суолугар эр сулуута твлвбур твлввн, 100 толуу сувЬуну, сылгыны, ынэбы биэрэн таЬаарар уонна кинилэри кытта утары хаан харсыа, кувн кврсув, суох буолар.[[16]](#footnote-17) Онтон Тыгын Тойон биир кэм1гэ Таатта сиригэр Ураанай Боотур диэн (вы­дан- ууЬун тердв) баар суравын истэн тахсан, бу дойдуга миэхэ ын-ы-ран киллэрин-, миэхэ бвБвс, боотур уол буоллун диэн сэрии, кыргыс дьонун таЬаарар. Кыргыс дьоно бэрт элбэх 30-40-чэ ааттаах дьон буолан тахсан, билин-н-и Сылан- булгунньаБар былыргы кыргыс дьо-нуттан куттанан сытар Ураанай Боотуру ытыалаан, бэйэтин влврвн, бэйэлэриттэн биир бэртэрэ влвн, Ураанай Боотур инитин Биэбэйик диэн сиртэн куоттаран, твннвн киирэллэр,[[17]](#footnote-18)

Ол курдук олордоБуна, Тыгын Тойон аны туспа хаан, ыраах \\>тары кытта: Нам, Булуу, Хоро, БайаБантай уустарын кытта купи

суЬэргэ санаа квтвн туЬэр. Онон, утуу-субуу кыргыс ш. рун lmlln

Бантай yyhyrap таЬааран бэрт ер сыл кыргыпыннап ф

Онтон биир кэм]гэ Тыгын Тойон I I 'I

ДИЭН КЫРГЫС ДЬОННООН, 13л|"|,-М,;Ш I ;ш wIlVIIIMIlipiinllNUpN| ■

салларыгар эппит: «Ды, ilnmiaiipnI Mypyi kiihjn |||||Пми«

Тиис диэн Хоро yyha баай баар буолуода, ону хаЬан даданы тыыппат буолаарын-, кини бэрт терут-уус кипи, кэнэдэс бипиэх I | дан буолуо, мин дьуегэм кэриэтэ буоллун»,— диэн. Кини ДЬОНО ылынар дьон буолбатахтар, кыргыЬы-илбиЬи бурунэ сылдьар б| куустээх дьон сэрииЬиттэр истибэккэ, аара тохтоон Тарбыах б олодор, Муру халдьаайытыгар тиийэн, тумулга ураЬанан олорпр и олоччу кырган, онно кыргыЬыы буолан, биир бастьиг уолун Чынч Бэргэн диэпи елерен, елуу-хаан беде буолар. Тарбыах бапп б| ypaha орто курдуутунан иЬэ уллэн, суЬуедэр кыаммакка сытар йиэхэ киирэн, ун-уунэн, батаЬынан суптурута туЬэн тыынын быЬаЛ Тарбыах баай кийиитэ дуу, кыыпа дуу куотан тан-алайдаах с устан, куелгэ хомус быыЬыгар ыйаан кэбиЬэн баран, тыада (Я Ону киирэн керен кураанах сону ытыалыы сылдьаллар. Дьа.\| булбаттар. Ол кэннэ хас да кипи тыада бултуу тахсыбыт кэмнэр I лан ордон хаалтар.

20 Говоров Иван Иванович, 54 саастаах кипи сэпэргээбититм,

Кыайан-хотон Тыгын Тойон сэриипиттэрэ кэмэ суох сылгы, cyehyny ылан, ардаа дойдуларын днэки уурэллэр. Ол тиийэн I билинчги II Олтех нэЬилиэгин сиригэр Бэйдшгэ диэн куел оччодо miнуу эбит, онно Саадах Арыы диэн бэскэ тохтоон апыыллар. Ол <iliuu олордохторуна Бородон Бэрт Хара уонна Дьабака Дьуотту эккирэЛ тиийэн ытыалаан дьулатан, кыргыс дьоно тэскилээн суеЬулэрин хпяа> ларан атах мээнэ куоталлар. Дьабака Дьуоттулаах хонууга хаалбМТ cyehyiiY уурэн, хомуйан баай, cyehy ояостоллор. Ол кэмтэн ыла бака Дьуотту аата внер Олтек диэн буолан, влток ууЬун ууЬатяр,\* Тыгын Тойон сэриипиттэрэ абатыйан, абаран, кыЬыйан-аЬыйан n|iyii диэки айаннаан иЬэн, оччодо Сьпгаах yyha диэн 30 ypaha аймпцм олорчу кырган, баайдарын уурэн, ардаа эн-ээргэ туораан хаалаллпр, Ону Бэт Хара эккирэтэн тиийэн, Суола Урэдин тврдунэн туораан эрм» лэрин кервн, ытыалаан 9 кипини елерер Сорохторо куотан туорящ хаалаллар. Ол кыргыЬыыга Хаатты, Батама диэн сирдэринэн эккмпя типиилээх елерсуу беде буолан ааспыта yhy.[[18]](#footnote-19) Онно Дуксун yyhaАр.бэпин диэн сиргэ олохтоох КурэЬэр, Бууйас диэн икки бэт дьон кэлчи-нэр, Хоро yyha Тарбыах баайы квмускээн Дьабака Дьуотту сэриити-гэр кеме буолтара yhy[[19]](#footnote-20). Дьэ, Тыгын Тойон бастьпг дьонморо нлмн сутэн, кыантаран киирэллэр. Сатаан бардахха, били льувгэтин Тир-быэх баайы елерен, кырган кииттэр. Онон санаата холлом, абатыйвИ хат сэрии, кыргыс булунан, ыанар биэлээх, хас да ypahaдьонмгмщ буолан, бэрт ааттарыгар ыаллыы, олох-дьаЬах былдьасы11ян Ьэт Харя олодор, Кыыс Хан-а диэн сиргэ, КыЬыл Сыыр диэ1пгч олордодуна, Муру эбэдэ Ун-кур халдьаайытыгар кепен тахсан урапаиан олорор Сайын улуу тунах саданаады эбит. Тыгын баай оччотооду санаата бу туора биис уус дьонун бэттэрин олох эЬэн, баайдарын баай, кипН лэрин Kiihnон-остон, баайы мунньунуохха, киЬини хаггатыахха, б ifl | бииЬин-ууйун тэнитиэххэ — диэн буолар эбит.

иГоворов Иван Иванович, 54 саастаах кипи сэЬэргээбититтаи,

Тыгын Тойон Бэт Хараны ыРшадар ын-ыран, сиэллээх айадыняи кымыска кылы кырбаан, суумэх бечедвлеен айах туттарар, ол кэнн» ураЬатын иЬигэр хаайан олорон, батыйанан охсон сыыЬа туттар. Bjf Хара маны билэн елерееру гынна диэн утарсар, ону албын тыльшлм ааттаЬан-алдаан ударытан, тохтотон илии, атах оонньуутуи, дал ыты Ьыытын тэрийэр. Онуоха хайа да 6egehe уонна Тыгын Тойон уола 11.1 рыттан хайалара да тулуспаттар. Онон, биир туун ураЬатын ан"аарыя,

Бэрт Хара диэки еттун кятурэп, дьулайан кыргыспакка куруур." Онтон Тыгын Тойон сэрннлиин, сылгылыын аны билнюги Дупсун уупун сиригэр ЭрбэЬин диэн дойдуга, били КурэЬэр, Бууйас диэн дьоннорун мЬуеннээн тиийэн алаас-сыпыы куулатыгар тохтоон, ураЬанан туЬэн кэбиИэллэр. Ол тохтоон уолаттар суохтарына, онно олохтоох ийэлэрэ эмээхсшгн-э тиийэн, дойдутун-олодун Тыгын Тойон кердуур. Ону эмээх-син: «Мин куЬадан да буоллаллар икки одолоохпун, терут дойдубут, сирбит-уоппут диэн бу буолар, ону эЬиэхэ биэрэн баран, ханна баран гыыннаах буолуохпутуй, одолорум урэх баЬыгар бултуу баартара, омон биэрбэгшин!» — диэн ытыыр-сонуур. Тыгын Тойонноох эмээхсини 1лгыран адалан, аас мадан баттахтаах сылгы тириитигэр олбохтоон илордон эрэ кыллаах кымыЬы ипэрдэн айах туттараллар. Ол олордо-1,уна эмээхсин намылыйбыт тунэ сонун тэллэдиттэн туерт беде киЬи lyepTун-уунэн дьеле сиргэ батары хатаан тураллар. Эмээхсин кымы-[Iii.hi](http://Iii.hi)иЬээт тура туЬэр, ол тура туЬуутугэр тунэ сонун тэллэдин тодо тардан ин-иннэрбэккэ тырыпыастанан дьиэтин (дьиэлин) диэки бара турар Ону керен Тыгын Тойон олус дьулайан: «КымыЬы кылыттан тохтоппот, бэйэтэ буолладына, бачча туерт бедес илиитин билбэт, эгэ уолаттара хайдах буолуохтарай — барыадын-, тулуЬуохпут суода,»— диир.

Оитон КурэЬэр, Бууйас буоланнар эмээхсин уолаттара киирэн кэ-лэн, ийэлэриттэн истээт, тахсан, ийэлэрэ эмээхсин субэтинэн Тыгын Тойон куулада турар ураЬатын Даххан олодо буолаарай диэн Tyhy-лаан туран, кураахтаах саанан, туулээх тойон одунан толору ан-аабыл-лаан ытыалыыллар да, ох кэлэн ypahaуеЬэ ииччигэнигэр туЬэн, ypahaсэлии маЬа буралла туЬэр. Онуоха Тыгын Тойонноох cohyfianкере туспуттэрэ, ол курдук, алаас халдьаайытыгар, тумулга икки улахан тинти кытта тэнтгэ тустубут, суунэ дьон тахсан кыргыЬы ытаран, тал-баатыы тураллара эбитэ yhy. Онтон дьулайан, кэбис тулуйуо суохпут диэннэр сол туун туран, урапаларын тунт<этэх ан-аарын кетурэн, ки-ннлэр диэки еттуч хаалларан, олох кепен курууллэр. Ону билбэккэ КурэЬэр, Бууйас буоланнар тахса-тахса ытыалыы тураллар, кураанах ураЬаны сэмнэх курдук шгороллор. Кэнники билэн эккирэтэн, билин-н-и Муру толронугар кэлэн КурэЬэр, Бууйас икки тумулунан хаххаланан, уемэн киирэн кердехтерунэ — Тыгын Тойон ардаа ерускэ туспуттэрин билбэккэлэр, алдас кэлбнттэрин билинэллэр, онон кыЬыйан хаалаллар. (Курэпэр, Бууйас ааттарынан Муругэ КурэЬэр, Бууйас тумула диэн икки тумул баар yhy.— С. Боло).[[20]](#footnote-21).

Онон, Тыгын Тойон атын оруодалар (ада уустара — Г. П.) уус-тар керуулэрнгэр бапылык саха омук тойонун — ыраахтаадытын кур­дук кестнр,

г' Бары сэЬэнньиттэр тумуктэриттэн.

11Егоров Егор Минович, 82 саастаах киЬи сэЬэниттэн.

17.1

Кини 1-уой утуе сирдэри, олохтору тахсан, сэриилээн ааттарын ылан бпайын ха]гатынан, бас билэр бадалаах буолар эбит. Ону атын куустээх оруодалар туойун утарсар, эмиэ бэйэлэрин ааттарын ыытар, рлохторун былдьаппат баданан Тыгын Тойон-н-о сугун-хаан бэрим-мэккэ, утарсан, кыргыЬан эбэтэр бэттэринэн дьулатан теттеру уурэл-лэрэ. Тыгын Тойон кини Эллэй Боотур удьуора Дархан теруедэ Ты гын Мунньан (Тойон) диэн ааттаах. Кини наар былыргы ОМОКОЙ Баай олодун-теруехтэрин кытта харсыЬар, ол курдук, Булуу, Нам, Хоро, Байадантай уустарын кытта. Олортон саамай куустээхтэрэ Нам, Булуу уустара кестоллер. Бэт элбэх суол, ер сыллаах кыргыЬыыпл ip

Тыгын Тойон, арай тон-ус омугу олох тэйипиитэ. Кэнники Гигнн киЬитин, сэриитин боотурдара уксэ атахтарынан apgaaiNtuiiipi>луугэ, Дьаан-ыга тиийэ, ол кэннэ ерус илин Э1гээригэр Амма, Г« Туйма урэхтэригэр тиийэ курэтэлээн бааттара кестеллер, ' ол к]

бастаан Чоллооной, Нам Ogyha диэн икки уол буолан пар ahi.n.iii.|

астынымына, Тыгын Тойон сылгытын сиир идэлэнэ сылдьаииар, Оимр дэ ааттаах аттары Совуо Дьадыл, Суку Маран уонна Кунньугун диэн ааттаах суурук сылгылары уоран сиэн кэбиЬэллэр.

Ону билэн Тыгын Тойон ус атын ун-уохтарын суЬуехтэрпп hiupi|i

таран, теЬе ун-уох буоларынан оччо ахсааннаах сылгыны thj |mpi\*

буруйдаан ыксатар. Ол иЬин Чоллооной, Нам ОвуЬа буоланнар юии икки сэриигэ сылдьар ааттаах аттары уораннар, сылгы, ыпах •>-кн тардан, суеЬулуун-астыын 60 дьиэ (ыал) буоланнар курээн, би и Нам сиринэн Булуугэ туЬэн олох тэйэ куоталлар 26.

Тыгын Тойон таЬыгар бииргэ олорбут Кээрэкээн ойуун диэн 9 укр дээх атыырын уурэн Таатта урэххэ, Тохтобул диэн сиргэ тахсан шин суйарЭмиэ Лиэнэвэ Улуу арыы диэн дойдуларынан Bagapax, Ьпа тылы диэн дьону-yyhy кытта аймахтыы Бахсы yyha дьон Kyli диэн олоруттан уларыйан билин-н-и Мэн-э TyiiMa урэг,и булан олох! v йаллар.28

Онтон эмиэ Тыгын Тойон биир дьоно, Лвгвй Тойон диэн били

Бородон еиригэр Муру диэн сиргэ тахсан оловурбут.29 Тыгын ТоЙОМ биир боотура Бекел Беде диэн илин Наахара еиригэр тахсан, кучмбадараанчга туЬэн, икки хонукка ОБустуу мевурээн елвр.

Тыгын Тойон былыр' Амма урэххэ сылдьан кыргы1шыга булан киллэрбит уола, Хатылы тврдв буолбут Батас Мендукээн диэн, биир кыыЬын ылан ойох он-остон, илдьэ биир атыыры елврен ыЬык опт тон куруур. Ол тахсан илин Таатта урэххэ, Маалла диэн алааска булгунньахха ордууланан сыттавына, Тыгын Тойон сэриилээх тахсан кыыпын кврдуур, кутувтун влврввру ытыпар да кыайбат, кутуетэ, ке тер курдук, кете сылдьан ытыЬар, ол ипин дьулайан: «Эн аатьнг, Кетчех Терелей диэн буоллун, киЬи-суеЬу тврде буол»,— диэн баран кыайбакка Тыгын Тойон теннер.

Онон кэнники Тыгын Тойон кууЬэ-уока мелтеен, бэйэтин иЬш ф сылдьар уолаттара бэйэтигэр утары туруталаан, сотору ер буолбакка киниттэн тэйэргэ бааттарын керебут. Тыгын Тойон куустээх, баайдаах баЬылыыр оруодалара (afja уустара), дьонноро кини илиититтэн бу-раллан, урэх баЬын аайы бытарыйан тус-туЬунан ыал (буруо), уус буолан оловурбуттара.

Онон Тыгын Тойон — Дархан олохтоох бэйэтэ, тан-нары туЬэр, кини былааЬа суулбута. Тыгын Тойон — тойон аата сутэн Тыгын Мун­ньан диэн ааттанан Лиэнэ ерускэ Саха еиригэр нуучча хапаактара кэлиилэрин (1632—1640 сс.) савана кырдьан, будугурэн Сайсары оло-Буттан, Туймаада толоонуттан кеЬен, Иэркээни хонуутугар Кытаанах Кырдай диэн билин-н-и Немугу Хан-алас еиригэр эЬэтин-эбэтин олоБор тиийэн елеругэр баас елуу буолан, тун--тан- элэй-балай тыллаЬан бэ-

25 Слепцов Петр Филиппович, 72 саастаах, Бахсы нэЬилиэгэ
Чурапчы оройуонун олохтообо, 19.VII—1934 с. уонна Егоров Егор
Минович, 82 саастаах кипи сэЬэргээбиттэриттэн.

26 Слепцов П. Ф. сэЬэргээбититтэн.

27 Бары дьон сэЬэннэринэн.

28 Попов Федор Алексеевич, 62 саастаах кипи сэЬэргээбититтэн.

29Сэлээтинэ Мария Ивановна, 38 саастаах, Одьулуун нэЬи­лиэгин Чурапчы оройуонун олохтообо, атырдьах ыйын 31 к., 1933 с. сэЬэргээбититтэн.

йчтнн члиЬыглр елбут. Ону иймахтара кемен ун-уох тутан кэбиспит-

Нуучча i гинь piБекетов, Галкин, Копылов, Ходырев, Голо-

iiинanhiпиноСус/и.'ир, nix л куустээх оруодалара бураллан, атарах-
СыМьП .miii■ iji\ii.h.KM i>ptaxa олоцун дебеннук ылбыттар.

( illhiI.imiiiмп ОыЬаарыылара:

IUrnMiis mux>ii.iii>>м хотун (хотун дьоно)—Эдьигээн

(Жиганск) hiii.iniviiп чих ими,ун ааттыыллара, билигин Эдьигээн оро-йум буолбута,

2. liiipii I mi \ ппi|i in hi гih hi иi. Аммаop. Бетун', Сомоссун, Абава

пiliiu iT»pi .1 'iiiii'i ыi'i|i\ 11 'i11111 .i.i 11 ыыллар. Нам op. Берелеехтер

диин |>огул , KiiMiiMiii, l\i 1111 in ih i i|iiih былыргытеруттэринаат-

тыыллар. Iiii|iii.iiiiiixтруlinpn liniyiiii ip диhi эмиэааттыыллар.Бетун-диэннэЬилнэкЬулуупimii i баарliniyii гыЬыытадиэнааттаахсир-дэрУус-Алдан, Чурапчы[iipiiliyiiiiiiapi.il](http://iipiiliyiiiiiiapi.il)арими»бааллар.

1. Чьптаада6э| (ospi i р Mspi ih) диэнБоровойулуу­ЬунсэЬэнигэрЛогнй, Хоро, Суоттун||||1лижтэрннтнруттэригэрбаараат. БереБвтун-нэр oh nniнршip (-)ргилмй liiprm диэнытааччыуолбаара. ОттонбурээтомукгпгжнгэрХорэдойМэргэндиэнОльхонарыы-гаолорбут. ХорэдойMipiiinni<п,птнруннбурээтомугуууЬаппыт (эбэтэрХоробурээттчрп).
2. Та1галайдаахсон — былыргы cuxa apaixxi нууччамиэрэтигэркыттыбатахдьахтаркэтэртапаЬа— сон. Тан-плапдаахсонсавата, сиэвэсуох, тан-алайойуулаахбуолара vhy.

| 5. ДьабакаДьуотту—БорОфОНyyiia. БнлпнтшвлтекнэЬ. терде. КнниниТойонОнервлтекдиэнбуолдиэбититтэнкиниудьуордаравлтекнэЬ., yyha диэнбуолтар. Онтонсахатылыгардьабакадиэнбэрг-шэаата, дьуоттудиэнкипидиэнэтнибуолара yhy.

6. «внер влтек» — билин-н-и Уус-Алд; ройуонун, урукку Боро-

Вон улууЬун влтек нэЬилиэктэрин теруттэрин вата

i7. Отут ypaha дьон биир аймах —саха сэЬэнигэр былыргы саха биир yyha дьону-аймавы 9, 30, 33 ypaha дьонунан, эбэтэр кыргыс дьонун 9, 30, 40, 80 аттаах киЬи диэн буолар. Мании былыргы саха < 5ии|>vyhyii, аймавын кууЬун-ахсаанын кердереллер.

ij8. Улуу тунах — сайын-н-ы кэми, куех унаар, курумэн, торво диэн саискы, сайын-н-ы кэми былыргы саха ааттыыр. Ити кэмнэргэ ыЬыах, Кер пар кэмэ буолар.

9. КыргыЬы ын-ырыы — син биир илбис тардыы. Бэрт былыр саха {боотурдара дьыбарга тахсан салаалаах сэргэттэн тардыстан туран уыгучууллэрэ-хаЬыытыыллара yhy. Ол аата кыргыЬы Ы1гырдахтара yhy.

\ 10. Совуо Дьавыл, Суку Мазан, Кунньугун Уола —диэн былыр­гы i аха сылгыларын дьуЬуннэрэ уонна ааттара.

Хос быЬаарыылар

I. Биллэрин курдук, 1935 сыллаахха саха советскай литература-тын геруттээччи, сахаттан бастакы лингвистическэй наука кандидата П. А. Опуунускай Саха еиригэр бастакы научнай-чинчийэр тэрилтэ-нп - ("аха АССР НКС иЬинэи улэлиир Тыл уонна культура научнай-чинчийэр институтун туе бэйэтинэн туруорсан астарбыта уонна онно бастакы директорынан улэлээбитэ. Институт бэрт авыйах улэЬиттээвэ, дирсктортан ураты биир да улэЬит ученай степенэ суова. Ол эрээри саха тылын, литературатын, фольклорун дьин- бэриниилээхтик уерэтэ-чиняийэ сылдьар, олус дьовурдаах, талааннаах дьону тумэ тардан, сатаиыллаахтык салайан, П. А. Ойуунускай ус сылы кыайбат кэм иЬи-

1. |'Слепцов Савва — Сата нэЬшшэк, Ардаа Ха1галас улуупун ки-■штэ. 1960 с. суруйбутуттан. [↑](#footnote-ref-2)
2. 'Егоров Егор Минович, 83 саастаах, Дьулэй нэпилиэгэ Таатта Ьройуонун ки1титэ, 12.Х.—33 с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-3)
3. Николаев Дмитрий Степанович, 50 саастаах, Хоро нэ1шлиэгэ №рдаа Хан-алас улуупун (уруккута) кипитэ, тохсунньу ыйга 1931 с. вэпэргээбнтиттэн. [↑](#footnote-ref-4)
4. 'Егоров Егор Минович, 83 саастаах, Дьулэй нэпилиэгэ Таатта Ьройуонун ки1титэ, 12.Х.—33 с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-5)
5. Бары дьон сэЬэннэринэн. [↑](#footnote-ref-6)
6. Михайлов Никифор Федорович — 55 саастаах, Немугу нэЬи-Виэпш Ардаа Хан-алас оройуонун кипитэ, бэс ыйын 22—23 кк. 1935 с. Цэ'пэр гээбититтэн.

1)169 [↑](#footnote-ref-7)
7. Михайлов Никифор Федорович — 55 саастаах, Немугу нэЬи-Виэпш Ардаа Хан-алас оройуонун кипитэ, бэс ыйын 22—23 кк. 1935 с. Цэ'пэр гээбититтэн.

1)169 [↑](#footnote-ref-8)
8. Еремеев Иннокентий Тарасович, 81 саастаах, II вктем нэ-1шлиэгин ApgaaХаьгалас оройуонун киЬитэ, сэтинньи ый 30 к. 1934 с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-9)
9. Бары дьон сэЬэнинэн. [↑](#footnote-ref-10)
10. Хан-алас биир олохтообо 1934 с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-11)
11. Егоров Егор Минович, 82 саастаах, сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-12)
12. Бары сэЬэнньиттэр тумуктэриттэн. [↑](#footnote-ref-13)
13. Нестерева Лннп 11нк1)лтчи1П, .1гписгйн», Иятун Н|НИЛИ1гин Амма op. олохтообо. 20.VII\'.)ЛЛ с ■ illi|......nil...... [↑](#footnote-ref-14)
14. Саввин Иннокентий Николасиич, 40 г.ч.нmuxХолири hiIihлиэгин Мэ}гэ-Ха1галас ор. олохтообо, ыам иным 15 к 1934 iiiliipгээбититтэн. [↑](#footnote-ref-15)
15. Попов Федор Алексеевич, 62 саастаах, Алтан нэЬилиэгин Мэ-нэ-Ханалас оройуонун киЬитэ, от ыйын 26 к. 1933 с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-16)
16. Бары сэЬэнньиттэр тумуктэриттэн. [↑](#footnote-ref-17)
17. Говоров Иван Иванович, 54 саастаах, II влтек нэЬилиэгин Уус-Алдан оройуонун киЬитэ, атырдьах ыйын 13 к. 1934 с. сэЬэргээ-бититт III

К|>ылов Дмитрий Саввич, 81 саастаах, Сын-аах нэЬилиэгин Уус-Ллдан оройуонун олохтообо, 23.Х.ЗЗ. с. сэЬэргээбититтэн. [↑](#footnote-ref-18)
18. Говоров Дмитрий Михайлович, 88 саастаах, II Элтек нэпа- [↑](#footnote-ref-19)
19. лиэгин Уус-Алдан оройуонун кипитэ, 14.VIII—1934 с. сэЬэргээбититтаи. [↑](#footnote-ref-20)
20. 172 [↑](#footnote-ref-21)