**Улигеры-ононских хамниган**

1. **БОДХОН ХАРАЛДАЙ**

**20** Эртэ урдо цакта, нэгэ хара далайн хаяанду, нэгэ нирай күбүүн, нэгэ эмэ нохой хоер байху, байхуйцал байху. Зон таашичи ябахагуй, күбүүн нэгэ хирай күбүүн аад лэ, екэкэн болджайна. Эгээ гурбан насутай байхудани үнөө нохойни юүмэкэн аннаджи барихаа очеэд нэгэ ирэбэ. Нэгэ джаалахан мах ацарба. Тэрэнээ идэджи хоноод, үглөөни баса нохойни гараад очина. Амяа абчи ядатараа хуугяад күрчи ирэнэ.

- Зээ күбүүн!- гэджи, мэндэ сайн суугаарай. Би чамай нэгэ кэзээчи биизэ, эргиджи ирэкэби, нэгэ уулзанал бизэ бида. Тыгээд лэ ябоджиркиба. Тыгэсээр байтар, “бурхан”- нэгэ хоёр таракитэй екаэсэ екэ нэгэ амитан орджирбэ. Күбүүнээсэ сурана:

- Нохойчини яасам?-гэджи.

- Үгэй, мэдэкэ үгэй, үгэй болоо,- гэджи кэлэнэ.

- Үцүгүлдэр бацагани мэни бареэ. Алахоо ирасэн би. нохойнчэни орондо чимай алаху мэни. Тэйкүде күбүүн тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Ямар күүн гээчи бэйчи

Эймү күүни үзээгүйлби,

Намай бүү алаачи,

Нирай нилха бэетэй би

Нэгэ кэдүй байгаад алаарай.

Маха мэни маха болтогай.

Мүнөө алаад идэбэлчэни

Муухай махатай бэйзэ би.

Мангад ахай залгуулба:

- Зүб үгэ кэлэнэлчи,

Гурба хоноод ирэкү би,

Тэрэ болотор ека болоорай!

Үгэл кэлэн болиба би.

Тыгээд лэ мангад ахай ябоджиркибаа. Гурба хоноху болтар күбүүн бододжээ ябуна:

**21** - Байза яахама бэй?- гэджи. Тыкүдэни далайн захадо очеэд харахудуни эймүкэн заха буланхан байналтай. Тэрээндэ харахудуни хабтагай хабтагай чилууд байна. Мэгдээд тэрэ нэгэ хабтагай чилуунай дорони ороно, усун доторни. Тыгээд ахай мангад күрчирээд:

- Эй, күбүүн! Хаана байначи?-гэнэ.

- Үэээй!-гэджи дуугарна күбүүн.

- Чи тэндэ юүндэ ороочи?-гэнэ.

- Махаа махашиг болгоджи байна би.

- Зээ, байза, чи намай мэкэлэджи байналтай чи?-гэнэ.

- Үглөө үдөр ирэкү би. Чимай зэд сэрээ ацараад хабтагай чилуутай чэни хага хатхаад, халуун элигиичэни идэкү би, -гэнэ. Тыгээд тонилбо мангут ахай.

Тэрэнээсэ гараад нарандо күбүүн унтаджи кэбэтэнэ. Нохойни күрчирээд, күбүүн бод,- гэнэлтэй.

- Заа, чи ингээд сүүлэсэм бари. Би чамайги энэ хара далайгааса гаргасуу би,-гэнэлтэй. Күбүүн сүүлээсэни баряад далайги умбүүлба. Далай гаргаад, күбүүндээ нохойни тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Чинаачин чинаачин, чинаяа чинаяа.

- Күбүүн наашеэ дуулалзо!

Баахан балчир бэенээсэ чэни

Энэ болтор тэджээбэ би

Үтелджи үкүке цаг мэни күрүбэлэ

Эрэйн эрчитэй болоорай.

Хаанай хатан болоорай.

Хаа халуудтаа бү дылдээрэй.

Ахай мангадта бү алуулаарай.

Мэндү сайхан суугаарай!

Үгэл кэлэн болеба би,- гэджи кэлээд нохой ябуджиркибаа. Күбүүн ганцаараа чираа ницүгүн экээсэ гарасаар, идэкү хоол байхагүй.

Дэмэй хоол үгэй хоноод эргин дээрэ байджи байна. Нара сайн халахуду нарандоо дулаасаджээ унтаджи кэбтэнэ. Тэрэ үдөр дундайн кэридү мангут ахай цаада бэедэни ирээд ореладжи байна:

- Күбүүн, чи яджи гараачи? Би чимай алахагүйл би, зааджи үг намадо,-гэнэ (мэкэлэджи байна).

- Хоёр үкүрэй чинээн чилууги хоёр сугундаа уяад харайгаа би,-гэнэ.

- Эй, намада чилуугаа уяху аргамджи үгэй лэ. Би гэртээ очеэд аргамджаа ацарасууби, чи күлеэджи байгаарай, зааджи үгкүчи,-гээд.

Күбүүн сууджээ байна эргин дээрэ мангад ахай мэнэ айсуй орджирэбэ.

- Зэй, күбүүн, зааджи үг,-гэджи, аргамджи ацарааби. Далайн захайн чилуу үткүлджи байна. энэ кирээ гүү?- гэджи (мангуд күчи ядаху бэши) сурана. Харахудони нэгэни багашиг шэнги.

**22** - Нэгэни багашиг,- гэнэ алтай, - тэрэ екэшигтэйни адалииг хоёр тэймүйги,-гэджи. Мангуд ахай суугаад хоёр сугундаа күлибэ.

Тэрэни босоод, эргин дээрэ гараад.

- Зээ, харайхам гүү?-гэнэ.

- Үгэй, үгэй-гэджи, цаашиханаа холохон очи,-гэнэ.

Мангуд үшөө цаашеэ очиба.

- Зээ, кирэ гүү?-гэнэ.

- Зээ, кирэ түргэн лэ гүйкэчи.

Тыгээд лэ харайхуни мангудчи гээчини тэчигэнэтэр гүйсэн, тэрруу харайджил оркисан, далайн дунда “пыл” кисэн, үнөө күртөрөө үгэй.

Күбүүн тэндээ ганцаараа, идэкү хоол үгэй нэгэ бургаасуханаар номо кииджи байна, халисуханаарни күбчи кибэ, бургаасахан годолихон кибэ. Тэрээкүнээ бареэд ой дотуур ябуджээ ябутарни нохой гурбан буруун согоо идээлджи байна. Хараджи хараджи, нэгэнил бүр бүдүүн, байза энээн лэ намадо нилеэн күркү гэджи бодоод харбуджэркиналтай.

Нируун дээрэни цоцо2 тудналтай годолини. Хуу күүеэд лэ үгэй болба цаашеэ.

- Эй, хайранчи годолит даа,-гэджи бодожи кэбтэнэ. Хара далайнгаа хаяанду очеэд баса бургаасан годоли киджайна, нэгэ гурбан шибүү ниидэджи ябана. Дээрэн күрчи ябана. Нохой мүнөөки годолиини сабартаа бареэд нииджи ябуна (харахудоо танеэ).

- Күбүүн, энэ годоличини. Сайн эрэ бол энээнээ очиджи авоорай,-гээд, очобаа орон орондоо. Күбүүн годолихонаа киджи дуусаад, ой модондо ороод ябуджи ябуна. Юүмэ олдоногүй, нэгэ джирэкэ үзэбэ. Джирэкээ харбуджиркина. Джирэкээ сумаандаа абаад нитук таашеэ гүйджи ябана. Тэрэнээ идэкүйги гал үгэй, түүкэй махан хооллатай асан. За, энэ гал түликэ кэрэктэй. Күн ахудаа гээд, хоёр шинүсэнмодо абаад үрэбэ. Үрэн гэкүдэни миин утаа тачиганатар гараджи очеба. Тэйгэсээр байтар бүри дүлү гараба. Заа, байза, энэ маха гээчиигээ галду кикүдэ яакчибээ гээд, галдаа кеэд сууджи байна. Үнөөки джирэкиигээ тэрэнээ галааса абаад идэкүдэни, түүкэй маханааса амтатай шэнги.

- Заа, байза энэ сайн гээчи ийм байна,-гэнэ.

Тыгээд ябуджи муу сайн шибүүхайгил аладжи идэджи хоолладжи байху. Долоон насандаа күртэлэ тыгэджил хооллоджи ябуна. Тыгээд нэгэ байджи байтарни Шилбэлтү эзэн гээчи засултайгаа дабкиджи ябуна. Күбүүн гүйджи очеэд урдаасани сүгүдэджи суугаад, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалуудта? Али газарай эзэнта? Хаа газар зориба та? Сайн кэлэктүй, мүргэнэ би, гуйна би. Үнөчин күбүүн би, идэкү хоол үгэй сууна би. Умүдкэ хубцаса үгэй күбүн би.

**23** Намада үлү хоол залгаата. Үнөөни үзүүри3 үргээбэл мөни гүрөөсэнэй газар.

Шилбэлтү эзэн залгуулба:

- Шингун далай нитуктай

Шилбэлтү эзэн би,

Номуунай хаанда очеба би,

Номуунай хаан найр наада кииджэйнэ.

Йирэн табан хаа хаалууд цуглаа гэлцэнэ.

Дүрүбэн бай харбуха гэлцэнэ.

Тэрэ байе абсан күндэ гөө

Бацаганаа үгкэ гэлцэнэ.

Бэши олон юү кэлэкэ би,

Үтөр түргэн ябоорай,

Үргээкү газараа үргээгээрэй,

Идэкү хооло залгулсуу4 би.

Үгэл кэлэн болеба би.

Күбүүн гуйба. Дарки дорки абчи байджи модо чилуу цокеджил ябуна күбүүн. Нэгэ бичихан хусу гозуули абаад,-болод гура бол гэджайджи модо алкиджи байн тэрээгүүрээ:

- Шилбэлтү эзэн харбуха биизэ. Сумани чимааса шилбээд моринайни баруун күл хугу тудтагай,-гэджи кэлээд чилэджиркиналтай. Болод гура болоод боокирчи байджи харайсаар очеба. Шилбэлтү эзэн харбоод ла авсан, сумани тэрэнээсэ шилбэджи очиху мүртөө моринайни баруун урда күлииги тасу тудбалтай. Шилбэлтү эзэн екэ гэгэджи гэгэджи мордоба. Доголон мориндоо доголон доголон гэджи ябуна. Мүнөө ницүгэн күбүүн хойноосани хоёр гуяа ташуурдаджи ябаджи дагалдаджи ябуна.

Шилбэлтү эзэн хойшээ хараад:

- “Үүе”. Сайтай амитан бэши ахучи ерэн табун хаалуудтай яаджи уулзахуу би (тэрэ доголон моритой эчиджи байна биз даа). Тэрэ бүри ойрхон дүтүлджиркибэ.

- Күбүүн бү гээгдэ хойном ла ябуджи ябу,-гэнэ. Нохой шэнги сүмөөкэн широй адхуджи абаад күбүүн Шилбэлтү эзэнэй мори күлтэй болтогой гээд чидэджиркибэ. Широогаа Шилбэлтү тээши хаяхадани доголон доголон гэджи ябасан моринм гэнтэ засарба. Күлтэй болоод морини хатарчиркиба. Хоэшээ нэгэ хараад тэрэ күбүүн тааши:

- Сайтай күбүүн бэши ахучи даа,-гэджи кэлээд ябубаа тоосу бурыгулаад ла. Тэндэ хото шибээндэни күрээд моренаасаа бүүгаад харахудуни, күбүүн мүнэ күрээд эндэ тэндэ гүйджи ябуна. Шилбэлтү эзэн ороджи очеваа Намуунай хаанайда. Екэ найр нарьяан болоджи байна. Хаа халууд хуу газаа гараба. Үндэр цэргиин оройдо күбүүн абареэд байджана. Заа тэндэкин нэгэ екэ номо гаргана. Номуунай хаан гараад тэрэ үгэ кэлэджи байна:

**24** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Ерэн табан хаан хаалууд дуулактуй. Иимэ дүрбэн бай табиба би, кэн дабасан күүндү бацаганаа тэрээндү үггүнэ би. Кэндэргэй залгуулба:

- Хара лусай күбүүн би. Кэндэргэй нэрэтэй би. Кэн абху гэкүдэ Кэндэргэй бэйзэ би,-үгэл кэлэн болиба.

Нэгэ минии бай болвал, Номунай хаан кэлэбэл:

- Ел шира номуйги татаху тэрэ нэгэ бай мэни. Бухацаанай чинээн чилуу шираджайна. Энээни үргүсүн күндэ лэ, тэрэ нэгэ бай мэни.

Гунан хара буха өнэ байна гөө. Энээни эбэрээсэни зүксоосон күүндэ үгкүби, тэрэ гурбадаки бай мэни.

Хоёр дабаанай цаана гоо гурбаадки дабаанда гурбан тэргэ түлеэ бүүлгаатай даа. Мүнгүн тэбэнэ тэрээн дээрэ гозойлгогдоо. Тэрэ тэбэнэйн сүбэйе сэтэ табин очевални, тэрэ түлеэнэй бутартар харбаху, тэрэ нэгэ бай мэни,-үгэл кэлэн болеба би.

Хаан хаалууд номуйни дэликүни. Тэбкээнэсэни ангайдгаху хаалууд байна. Булту хаалуусай сүүлдү Кэндүргэй татана. Тэбкээнэсэни нилеэн ангайтар татаджи байна.

Бэши хаалууд, энэ тэрэни очиджи байджи халуун чилууги үргэджи байна. Үбүдүгөөчи күргүкү күн байна, бүсөөчи күргүкү күн байна. Мүнөө Кэндүргэй күрчирээд үргүбэ. Нэгэ онондо5 үргүкүдээ бүсөө күргүбэ, хоероодки онолдоо мүрөө күргөө. Хоёр байеын аббаа.

Гунан бухайн эбэрээсэ хаалууд шүүрээд лэ зогсоохогүй алданад. Бултунай сүүлдү Кэндүргэй күрчирбэ. Мүн нэгэ муу зоксоон алдаджиркиба. Гурбаадки байеын аббаа.

Гурбан дабаанда байхо түлеэ харбабаа. Мүнгүн тэбэнэйн сүбэйги сэтэ харбаху. Зарим хаа халуусай сумо күркүчи байху, унахачи байху. Бүри сүүлдү Кэндүргэй табиху болва. Кэндүргэй харбухадаа, мүн тэбэныни алдаа, түлеэгыни бута харбаба. Хаан хаалууд зүб үгээреэ зүбшэбэ. Кэндүргэй дабасан болвал бултуй. Кэн абху гэкүдэ Кэндүргэй бэйзэ гэджи ябуна.

Кэндүргэй тыгээд, Номуунай хаанай бацаган тэрэ үгэ кэлэджи байна:

- Або мини дуулалзо!

Долоон насунааса дээши, далуун насунааса дооши гэджи кэлээ бэлэйчи. Тэрэчини юу асан бэй? Үндэр цэрэгиин оройдо нэгэ күбүүн сулагуйгоо эрэ күн гээчи лэ. Үгэл кэлэн болеба би,- гэнэ. Номуунай хаанай харан гэкүдэ нэгэ күүн сууджи байна. Алтан кэрэлцэй дээрэ гараад, алтан тулгуураа (баряад) түшеэд, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

**25** - Олон хаалууд дуулактуй!

Үндөр цэрэгын оройдог өө

Нэгэл күбүүн сууна гэлцэнэ,

Тэрээни мэдэбэ үгэй бидэ,

Тэрээгээр бай татуулхо

Зүб гэбэлэ докектуй.

(Бүгүдэ хаалууд бултаараа,

Булту хаалууд докеба.)

Энэ күбүүни кэн бүүлгахоо бэ?

- Кэндүргэй байзэ лэ.

Кэндүргэй бүүлгаба.

- Күбүүн наашаа дуулалзо!

Эймү дүрбэн бай киисэн би

Энээни дабасан күбүүндэ

Бацаганиигаа үггүнэ би,

Хараджил байсан биизэ чи.

Манай күбүүн залгуулба:

- Цугласан хаан хаалууд дуулактуй!

Гарасаар гарбал үгэй би.

Түрүсөөр түрөл үгэй би,

Хара далай нитукласан би,

Чинаяа гэджи экэтэй асан би.

Тэрэл намай тэджээсэн,

Уг гарбалаа мэдэкчи үгэй би,

Уймар тэнэг күбүүн би,

Үмүдьеэ кубцаса байхагүй,

Экээсэ гарасанулаан ницүгүн би.

Харбуяа сумо номо байхагүй,

Хубцальаа дээл байхогуй,

Үгэл кэлэн болеба би.

Ноцуунайн бацагйн залгуулба:

- Або минь дуулаарай,

Үнөчин урөөсүн күбүүн гоо,

Үмудке хубцасо үгкү мэни,

Үг гэбэл докеэрэй.

Үбүгүн хаан докеба,

Үгэл кэлэн болеба.

Далан долоон тобчито

Дарго торгон дээл гаргаджирэбэ,

Бутайн чинээн эалаатай

Булган хара малгай гаргаджи үгбэ.

Гучин алда утасан бүсэ үгбэ.

Бэпш онгэйн хубцассын бултуй үмүдкэбэ,

Барук сайн хубцалбаа күбүүн.

**26** Номуунай хаан кэлэбэ:

- Зээ, күбүүн! Энэ номуйги дэлигүчи, янтар татасан күндэ үгкү би бацаганаа. Энэ чулууги мүрүн дээрээ гартар үргүсүн күндэ, тэрэ нэгэ байни (хоер байни). Гунан хара бухайги эбэрээсэн зогсоосон күн, тэрэ гурбадки байни. Гурбадки дабаан дээрэ байхо мүнгүн тэбэнын сүбэйги сэтэ, гурбан тэргэ түлеэги бута харбасан күн тэрэ нэгэй бай-дүрбэдкини,-гэнэ.

Күбүүн номуйги абба. Дундаасан дэлеэд кэлэнэлтай:

- Аба хаан, хугурбал яабо бэй? - гэджи.

- Хамаагуй хуту бутачи бүүбал, - гэнэ.

Кубуүн тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Бодхон Харалдай нэрэ бэлэй,

Хара далай нитук бэлэй,

Чинаеэ экэ бэлэй.

Дунда бэеын энэ нумууни Бодхон Харалдай бариба, оодоо харасан кэлэджайна:

- Шингүн далай нитуктай Ширэмэл бүкэйн баруун гуянда тусаарай, үлгүг6 яра болгоорой. Эмчиин сайнаар эмнүүл гэ, домчиин сайнаар домнуул гэ, тыгэкэл гэджи татабал би, - үгэл кэлэн болеба би. Номоо дэлеэд лэ угзарчил абсан, дунда бэеыни өөрөө баряа, хоер үзүүрни үсүрчи очесан, хайшаачи үсүрөөби, мэдэкгүй.

Заа, хоёр хормойгоо хабчуулджэркеэд кэбтэджэйкэ чилуунда очебаа күбүүн. Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Энэ халуун чилууги

Тэнгэриин үүдээр хаясуу би,

Долоон цог худай орондо тусаарай, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Аб абсаар бүсээ күртэр үргэджиркиба. Хоероодкеэ үргүлгэндээ гар дээрээ абба. Чинха өөдэни сэджэрчил оркисан, өөдөөл очиба. Тэрэ бэеэрээ эргилдээд тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Номуунай хаан дуулалзо!

Гунан бухыги барихал би,

Үкубэлни яаха бэ?

Номуунай хаан кэлэбэ:

- Гэм зэм байхагүй,-гэджи кэлэбэ. Үгэл кэлэн болиба. Күбүүн гүйгээд лэ шүүрсэн, хоёр эбэрээсэни шүүрээд лэ, таракиини хага татаджиркиба хоёр таашини. Күбүүн эргилдээд тэрэ үгэ кэлэджи байна:

- Номуунай хаан дуулалзо! Харбаяа нуму суму байхагүй, аксаяа саадак байхагүй, кэнээсэ гуйху би?

**27** Номуунай хаан залгуулба:

- Минии нума сумаар харбаарай. Үгэл кэлэн болиба. Нумаа абаад үгүбэ.

Сумайни дэлиджэркеэд тэрэ үгэ кэлэджайна күбүүн:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй .

- Хоёр дабаанай цаана гөө

Гурабадки дабаанда

Гурабан тэрэгэ модо обоолоотой гэлцэнэ,

Мүнгүн тэбэнэ хатхоотой гэлцэнэ,

Мүнгүн тэбэнэйн сүбэ сэтэ тусаарай,

Гурабан тэрэгэ модуй бутар тусаарай,

Бачи екэ бардасуу7 би,

Шиджил екэ шибшисүү би,

Үгэл кэлэн болиба би, - гээд лэ харбуджил оркисан. Мүнгүн тэбэныги сэтэ гурбан тэргэ тулеэги бута тудаба. Номуунай хаан бацаганаа тэрэ күбүүндэ үггүбэй, цугласан хаан хаалууд хуу буцабаа, байгаа алдаад.

Тэрэ күбүүн Номуунай хаанайгаа орондо байба.

Тэйгэсээр байтар нэгэ үглөө босоод күбүүн тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Номуунай хаан дуулалзо!

Шингүн далай нитуктай

Ширэмэл бүкэ ирджайна гэлцэнэ,

Бодхон Харалдайе муучилаха алалдаху дайсан гөө.

Зэрэ зэмсэг үгэйлби

Улаан гараараа гээчи гөө?

Номуунай хаан залгуулба:

- Минии номо сумай бареэрай,

Зэбэн эээрдым8 уноорай, Зэмсэг юумэндү бүү саатаарай. Зөд амбаарым цултулла,

Зэмсэг юүмэндү бүү саатарай.

Зэд амбаарым мултулла,

Зебэн зээрдэ тэндэ байна,

Булту зэмсэг тэндэ байна,

Тэрээни бушуу гаргал зөө.

Үгэл кэлэн болөба би.

Күбүүн түлкүүриини абчи очеэд зэбэн зээрдыни гаргаба. Үбчи мүнгүн9 эмээл хазаар худургу гаргаба. Торгоной саарин10 тохом гаргаба. Зэрэ зэмсэгээ гарагаба. Зэбэн зээрдээ эмээллэбаа.

Цэргэндэ дээдү гариханаасани мореэ уяджэркеэд, зэрэ зэмсэгээ дээдү ацанаасани үлгүджэркёод, гэртээ ирээд ундуханаа ууджэркеэд, далан долоон тобчито дарга торгон дээлээ үмүдчиркеэд гарабаа. Номо саадагоо аксаад, зэбэн зээрдэдээ уноод, зүүнэй хойто зүг тээши

**28** гарабаа. Хаан шинджээр ябабаа. Тэрэ зүүн хойшеэ ябуджи байтарни бүдүүнээсэ бүдүүн, еэкээсэ екэ күн алхуладжи ябуна ябаган. Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэргэниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэнчи?

Кэдүн джил кэбтүүлбэ чи?

Үбечин оруулджи кэбтэбэл би.

Одоо мүнөө нэгэ бага барак болоо би.

Ямар үри үшеэгөөр тыгэсэн чи?

Гэм хоро кеэгүй бэлэй би.

Убай үгэй үри бэйчи?

Эмэй сайнаар өдэгэбэ би,

Домой сайнаар өдэгэбэ би.

Дуутай болбал дуугараарай,

Кэлэтэй болбал кэлээрэй,

Кэмкүлкээ мэдээрэй.

Кэцүү түргэн амитан алтайчи,

Манай күбүүн залгуулба:

- Байза, байза, андаяа.

Юүнээсэчи урду кэмкүлкээ11 бүү бодоорай.

Усал үзэн үгэй гутулаа бүү тайлаарай,

Үргүсө адуулхай олон аху бэйзэ,

Яатараа доромджилаба чи

Гарасаар гарабал үгэйлби,

Түрүсөөр түрөд үгэйлби.

Тэрээнээ мэдэкү би.

Мэндү сайхан сууяла.

Аха дүү хоёр болба бида

Амор мэндү нитугаа күрүе гөө

Ирөөл табин очеба би,

Үгэл кэлэн болеба би,-гээд лэ.

Ширэмэл бүкүчини нитуктаа ябобаа. Бодхон Харалдай чини гэр тээшээ хатарибаа. Ирэджи очин гэкүдэни хадамни тэрэ үгэ кэлэджи байна. Номуунай хаан гээчи:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Бодхон Харалдай күригэн дуулалзо!

Шира бүсөгө эзэлсэн гөө

Ширгадаар бүкө ирэбэ, добтолхоо киибэлэ.

Ямар үри үшөөтэй асан чи?-гэджи. Намай екэ мэгдээбэ. Ямар күндэ бацаганаа үгсэнчи?-гэджи. Үнгө хангаар уурлаба. Үгэй таяандачи (үгэйтэйгээр) күрүбэл, үнөчин үрөөсэниичи тоолобо, муучилаад очиба. Өөрөө хоюулаа уулзактуй. Үгэл кэлэн болибал би.

**29** Бүүн харайсан бэеэрээ ундуханаа уугаад тэрэ мордобаа. Зүүнэй урда зүг ябаджиркибаа. Тэрэ ябуджи ябутарни, мүн лэ энэ гүйджи ябуна, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Али газарай эзэн чи гөө?

Хаа газарай хаан чи гөө?

Ямар ори ошөө12 киисэн би?

Йирэн дкил юүндэ кэбтэбэл би.

Баруун гуяараан үбесчи

Үлгүг (екэ болджайна) яра болсон гөө

Эмэйн оайнаар эмнүүлджи,

Домиин сайнаар домнуулджи,

Арай чирай эдэгэбэ би гөө.

Кэлэтэй болбал дуугараарай.

Убай үгэй күбүүн чи.

Манай күбүүн залгуулба:

- Байза, байза, андаяа!

Юүнээсэчиги уриду юүндэ занаба, закибачи?

Күүнэй гайда юүндэ күгшичи даарибачи?

Урту кэлэ күзү ореэху биизэ,

Урту хоромой күл ореэху бэйзэ,

Усу үзэн үгэй хутулаа бү тайлаарай,

Үргүсү13 адуулихай олон ахо бэйзэ.

Басусан килгана яакчи бэй?

Өөрөө тайладжи мэдээрэй.

Үгэйтэй муудам юүндэ күрүбэчи

Тэдкү күчиигээ шэбшикү гөө?

Юүнээсэчи уридо муугиим дууданчи?

Тэрэл үгээрээ болёорой.

Үзэлцэкү болбал үзэлцэе. Кэнии күбүүн дээрэ бэй? Нохойн күбүүн дээрэ гү? Ноёнай күбүн дээрэ гү? Бүкүсүүд тэрэнээ ойлгоджи үгэл кэлэн болебал би, - гээд лэ, тэрэ хоёр бахай барилдаад ла очиба. Хоюулаа тэрэ кэдүй цаг алкицалдаджил байна, тыгэджайхуйнгаа дунда Бодхон Харалдай гээчи чилуунай эрьмэгтэйги, модоной үзүүртэйги үдкилбаа. Тэр үгээрээ Ширалдай бүкү гээчи юү юүгуй дылдэбэ.

Баруун мүрүн дээрээ абаад тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Бүри газар бүрилкэчи гөө?

Боол болоджи ябаху чи гөө?

Хара далайдо ороху чи гөө?

Хав эагасандо идүүлкү чи гөө?

Харал кирээндү идүүлкү чи гөө?

Бощуу түрэгэн кэлэлзэ.

**30** Ширалдай бүкэ залгуулба:

- Уймар тэнэг экэтэй би

Үлүдчи ундаасчи ябахо гээчи аагуу даа,

Тэджээкү үри үгэй гээчи алтай гөө,

Анда тала болое,

Аха дүү болое ла,

Арга зүгаа үгэй лэ, аха минь болоорай.

Зүб үгээрээ зүбшэе, хаанай хатан болна чи.

Шингүн далай нитуктай гөө.

Ширэмэл бүкүйн захыни бариджи ябасан би.

Чимада юү юүгүй дылдэбэ би,

Цаг мэни болоо гөө?

Гуйна би, гуйху тологой мэни эндэл байна

Мүргүнэ би, гуйна би

Мүнгүн тологой мэни эндэл байна.

Манай күбүүн залгуулба:

- Зүб үгэйчэни зүбшээбэ би

Аха дүү болбалби,

Уймар ээджиинчэни түлөө гөө?

Тэрээнээсэ өөрө юү байхони

Ясуйчэни яйруулху14 асан би,

Өөриин эркэтэй асан чэни

Өөриингөө кэлээр гэмтэйчи,

Олон тыгэджи бүү даариджи ябаарай.

Тэрэ амаараа болвалчи

Цочиджи айджи ябасан би.

Тэнэг муудаа даарисан биизэ би

Өөриингөө кэлэндэ езебелчи (эцэбэлчи)

Эндээсэл хойши бүү тыгэджи ябаарай.

Сайн хаан хаалууд харшилаху магад үгэй биизэ,

Кэн кэниимана хамаагүй

Бэе бэендээ тусалае,

Бү мартаад суугаарай.

Орон орондоо очие, мэндү сайхан сууел даа,

Үгэл кэлэн болеба би.

Заа тыгээд орон таашэе буцабаа, гэртээ Бодхон Харалдай ирджи аморджи сууна. Кэдүн джил аморджи кэбтэбаа. Тыгэджи байтараа нэгэ бододжи кэбтэнэ: байза, тыкүдэ нэгэ гурбан бацаган хабчеэхэн годолиим абаачеэсэн бэлэй. Тэрээнээ нэкүкэм. Эрэ күнэй сүлдэ гээчи гэджи, хаяачи абал хаяа бид даа, юүчи асани очихум,-гэджи бодоба. Тыгээд нэгэ үглөө босоод Номуунай хаан тааши тэрэ үгэ кэлэджи байна:

**31** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Номуудай хадам дуулалзо!

Кэдүн джил үнгэрөө

Тымэ гурбан абахайнад

Хара далайн хаяандо кэбтэйджайхудам

Хабчеэ сумуймэни абаачисан

Тырээнээ нэкүкээ очиху асун би,

Эрэл күнэй сүлдэ гэгчи гөө,

Сайн эрэ болвал абаарай,-гэджи кэлээ сэн.

Тэрэнэйгээ хойноосо очихам,

Мордохоо мори үгэйлби

Аян холо очихо мори үгэйлби,

Зэрэ зэмсэг үгэйлби,

Бодхон Харалдай эзэг нэрэтэй би,

Зэмсэг үгэй ябухадам

Нэрэндэ гэмтэй лэ.

Номуунай хаан залгуулба:

- Күригэн наашеэ дуулалзо!

Зэбэн зээрдым тохоорой,

Зэрэ зэмсэгым абаарай,

Эрэ шинджээр ябаарай.

Зэбэн зээрдэ мори чэни

Агаараар гарчи чидахо, бүү екэ айгаарай,

Алдаачи угтаачи болвалчи зутаахал15 үгэйла,

Олзотой, омоктойгоор буцаджи тэгэрджи ирээрэй.

Күнэй газар күчитэй

Күн болгон омолгон,

Хариин газар харатай

Хариш хаанууд хайралахо үгэй

Харатай янзаар ябаарай.

Ябусан ябадлычи дуулахаби даа.

Ха уярхайгаар ябуначи

Иигэджи ябуджи екэ бүтэкү үгэйчи,

Зэмэ харандо орохучи,

Үбүген насун болоо би

Үгэймэни дуулаарай,

Дэншээркеджи16 бүү бодоорой,

Холо газар очихочини алтайла

Амар мэндү ябаарай,

Олон юү кэлэкү мэни,

Үгэл кэлэн болеба би.

**32** Тыгээд зэбэн зээрдыгээ гаргаджи, үбчи мүнгүн хазаар худургаа зокеэджи, ерэн тэкын эбэрээр киисэн йил шира нумайни абчи, ерэн хандагайн арисаар киисэн саадагайни абчи, Балбай дарханай балван дархалсан, бато цагаан сумайни абаад, нуму сумайгаа саадак руугаа чикэджэркеэд, цэргэнэй дээдү ацандани үлгүджэркеэд, зэбэн зээрдээ дээдэ гариханаасани уяджэркеэд, гэртээ ороджи ундалджи идээлээд, зэбэн зээрдэ мориндоо мордоба.

- Дээдэки ахамадту17 ябубаа,-гэджи кэлээд лэ ябуджиркиба.

Зүүн урда зүгтү тэнгэри газар хоёрай хайчилдахуйн18 тэндэ күрүбаа. Тэндээсэ дамджи дамджисаар, түүкэлэ түүкэлэсээр ябуджил байна, тэнгэринэрэй орондо гарбаа. Тэндээ өөдэ руугаа тэнэнэл, тэнэнэл, тыгэсээр нэгэ харун гэкүдэни, тэрэл нидүнэй үзүүртэ гилагарааса гилагар нэгэл гурбан сүмэ харагдаху шэнги. Дабкя дабкясаар күрэджи очина. Наада захайн сүмэндү ороджирбэ. Нэгэ бацаган байджи байна.

Үнер уте гээчи яаши үгэй гэртэни, сүмэйн дотоони идээгүй идээгыни идүүлджи, уугаагүй ундайни уулгаба. Тыгэджи байхуйн хоорондо бурханайни ширээнэй зүүн хаджууда мүнооки өөриинни годоли байна, таниба. Өөдөни түшүүлээд табиджи холо ойро дуугай сууба. Менөө бацаган хараджи тэрэ үгэ кэлэбэ:

-Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэнтэ?

Цохондоо уйтай күбүүнчи

Нидүндөө галтай күбүүнчи,

Кэрэг тушаал кэндэ бэлэй?

Кэрэг эориг кэндэ бэлэй?

Зүб үгээ кэлээрэй.

Манай күбүүн эалгуулба:

- Хара далай нитук бэлэй,

Бодхон Харалдай күбүүн бэлэй би,

Гарасаар гарбал үгэй би,

Түрүсөөр түрүл үгэй би,

Үнүчин үрөөсэн күбүүн би,

Улаан махан хоол идэджи үдсэн би,

Бургаасан номотой асан би,

Бургаасун хабчеэ годлитой асан би.

Зургаан насотай асан би

Нэгэл үглөө очисан би

Ой модоор тэнэсэн би.

Гурбан согоо үзэсэн би.

Нэгэл томойни харбусан би,

Нүдэн дээрэни тудсан гөө.

Өөдөө үндыгеэд байхуй харасан би

**33** Тэрэ муу годоли танайда харабалби,

Тэрэнээ нэкэджи гарасан би,-

Үгэл кэлэн болевал би.

Тэрэ бацаган залгуулба:

- Үнэн зүб кэлэбэлчи

Тэрэ годоли чини энэ байна

Энээнээ абаад мордоорой.

Манай абында күрөөрэй

Күрүн үгэй очибалчини

Минии або алахула

Орохуйн чини тэмдэг энэ

Тэнгэриин аянгаар бүүлгана биизэ,

Даарилдабалчи бүү далдаряарай,

Ёоёо! гэджи бүү кэлээрэй,

Алхоод гэшкеэд ябоджил байгаарай,

Ороджи ирэкүдэчини мүнгүн ширээ түлкинэ бэйзэ,

Тэрээндэни суугаад байгаарай,

Алдан үгэй кэлээрэй.

Тыгээд мордаху болхолчи

Бурханайни зүүн захадо

Шира хаба байхо бэйзэ,

Юү бэлэг угкэби гэджи сурана биизэ,

- Юүчиги бэлэг кэрэг үгэй, - гэджи кэлээрэй.

- Хоосон гарчи болохогүй, - гэджи кэлэнэ биизэ.

- Энээхэн шира хабаа үггүктүй, - гэджи кэлээрэй.

Үгэл кэлэн болеба би, - гээд лэ дүүргэбэ.

Күбүүн үнөөки сумаханаа оаадактаа киджэркеэд ябубаа. Дундаки цагаригаасани цэргэндэни мореэ уяджиркеэд, дундаки аданаасани саадагаа үлгүджэркеэд, алхулаад харшинай19 үүдэ күрчи ябуна. Тэнгэри аяма гээчээр тас нис кеэд лэ аегүйгээр бүүлгаджил байна. Эндэ тэндэл доло кэгзэ сомо бүүджил байна, күбүүн алхалджил ябуна. Энедкыни ёлтор бүүхаданчи нидөөчи цабчинагүй, аджиггүй алхалджил ябуна. Суменэйни үүдэ күркээр (күркүлээр) болитчибаа. Үүдэ алхаад орохудаа гилбаджи унамаар күн сууджи байна. Мүнгун ширээ түлкеэд лэ үггүнэлтэй суугаа байджи, тэрээн дээрэни суубаа. Уугаагүй ундайни уулгаба, идээгүй идээгиини идүүлбэ. Идээлсэнэйни сүүлээр тэрэ үгэ кэлэбэ. Суугаа байджи яриджи байна тэрэ кунни:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалууд та?

Али газарай эзэн чи?

Үнэн үгээ кэлээрэй.

Нэрэ цолу кэн бэлэй?

**34** Кэн тушеэ кэрэг бэлээ?

Юү бидэрджи гарасан чи?

Үнэн үгээ келээрэй.

Цохондоо цоктойчи

Нидүндээ галтайчи, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Манай күбүн залгуулба:

- Хара далай нитук бэлэй

Гарасаар гарбал үгэй би,

Түрүсөөр төрөл үгэй би,

Үнөчин үрөөсүн күбүүн би,

Түүкэй махан хоолтой асан би,

Нирай нилха байхадам

Чинаяа гэджи нохой тэджээсэн гоо,

Тэрэ байджи байхуйн цакто

Хабчеэ номо суматай асан би,

Күүгэд бэетей асан би

Ой күбчи очесан би,

Ан гүрөөл киисен би.

Ябуджи ябахуйн дундал гөө

Гурабан согоо байсан гөө

Хараджи гозойджи байхудамини

Нэгэниини бүдүүн согоо асан гөө

Тэрээниини харбоджи табисан би,

Тыгээд гуйгээд очесан

Тэндээсэ буцаджи ирэсэн би,

Байрандаа байсан би

Тыгэсээр байтар харасан би

Гурабан бацагад ниидчайсан

Нэгэни сумайн абаачисан:

- Сайн эрэ болвал

Хабчеэ годолеэ абана бэйзэчи,

Гэджил кэлээ бэлэйл даа.

Тэрэнээ нэкэджи ирэсэн би,

Олоод буцаджи ябуна би.

Үгэл кэлэн болебал би

Тэрэ цаадакини залгуулба:

- Хаан Хормусто нэрэтэй бэлэйлби

Юү гэгчи олзолуулхо20 би?

Манай күбүүн залгуулба:

- Олзочи омогчи кэрэггүйлээ.

Хормусто тэнгэри залгуулба:

- Хаан нэрэтэй ахо би,

**35** Хадаг үгэй яаджи би мордуулха би,

Кэрэгтэйгээ кэлээрэй, - үгэл кэлэн болеба.

Манай күбүүн залгуулба:

- Энэ шира хабайгаа хайралактуй,

Үгэл кэлэн болебал би.

Буруу хараджи бодоба.

Зүб хараджи инеэбэ:

- Арагачи үгэй биизэ би

Аваад очи гэджи кэлэкэл би.

Авоод үгбэ гартони

Тэрэнээ дагуулаад гарабал гоо

Мордоод наашеэ ябоджи ябана.

Мүнөө уриду даарикчи сүмүндөө орджирнэ. Хабани газаа үлэсэн ороходуни бацаганай гэртэ байджи байна, бацаган газаа гараху, нэгэ гэртэ ороху, тыгэджил байна.

Сайн даа, годолиим хадагалаад байгаа та, би екэ баяртай буцаба гээчи би, - гэджи күбүүн кэлэбэ.

- Зээ мэндөө! - гээд гараналтай, мэндэчилээд мүнөө бацаган мордуходони мордуулджи очеэд гозойджи байна. Мордосон хойнаа:

- Эй мартааби, эйгээд али түшээ гэртээ буцабални цэкэ бэй, мэдэнэчи биит та? - гэджи күбүүн сурана.

- Эйгээд лэ цэкэ хойшеэ очивалтанай тэнгэриин үүдэ ойрохон, - гэджи бацаган харюуцаба.

Тыгээд тэнгэриин үүдээр гараад наашаа нидүджи ябана. Тэрэ зуура хабаа мартаджиркеэ. Гэнтэ эргиджи сөөргөө харахулаарни, моринайни сүүлдэ хабани ябаджи ябана. Тыгээд өөриингөө нитукта ороод нидүджил ябуна. Харахудони нэгэ усутай шэнги гол байгаа. Байза эндэ хонохо юмэ байгаа, гэджи санаад ябуджил байна. Күрчирэн гэкүдэни нэгэ оосор бүчигүй цагаан гэр байджайна. Күбүүн газаани бүүгаад мореэ табиджэркеэд эмээлээ абаад тэрэ гэртэ оробогүй, уса ацараба. Газаани цайхан ундаханаа чинаджи хараджээ байналтай.

Аджиглахадани срдоо күн малай байсан янзагуй тэрэ гэртэ.

- Хайшаачниб, сайтайчи юмүү, саартайчи21 юмүү газаа унтаяа, - гэджи кэлээд тэрэ дороо унтахоо байна. Эмээлээ ацараад, тохомоо дэбисээд харахудони, күбүүн кэбтэбэ гээчи, тыкудэни хаб ирээд күлдэни кэбтэбэ. Үглөө босоод харан гэкүдэни гэрчи байхагүй, санаандаа зэбүүрхэбэ, ямар юүмэнэйгээ газаа хоноо гээчиби гэджи, голтойл хонооби даа, гэджи бодоно.

Зэбэн зээрдээ ацараад, эмээл хазаараа зокеэгээд зэрэ зэмсэгээ агсаджиркеэд мордобаа. Тэрэ ябуджиркибаа. Хаб хатаряад ла хаджуугаарни ябулцаджил ябуна. Ябу ябусаар эзэгүй оройтобо. Харахудони нэгэ булагту газар байна. Тэндэ очиджи бүүджи мореэ табихо юм байгаа гэджи күрчи ирэн гэкүдэни, аанайл үнөө гэр байна. Газаани күрөөд бододжайна:

**36** – Би юүнэй түлөө хаан нэрэтэй асан би. Энээндүү ороджи үзэкү,-гэджи. Мореэ табиджэркеэд эмээл хазаар дээрээ нумо саадагаа киджэркеэд ороджирэн гэкүдэ үнгүйн сайхан үнүр ункятчиба. Зүүн тээгээ кидү халтаримаар гое гээчини аргагүй сайхан экэнэр сууджайна. Идээгүй идээгиини идүүлбэ, уугаагүй ундыни уулгаба. Тыгээд тэрэ экэнэр үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хайшеэ гэджи манайда күн ороба бэ, орохуйги күнэй үзээгүйлби.

- Хаа газар күрүбэ та? Зүб үгэйтана дуулая ла, али газар күрүбэ та? Сонин үгээ яриктуй. Танай бүүджи ирсэндэ баертай сууна би.

Манай күбүүн залгуулба:

- Дээдү орон ябуба би, Хормустодо күрүбэ би, бэши юү кэлэкүм бэй, үгэл кэлэн болеба би. - гээд хонобаа тэндээ.

Заа, байз, эндээ хонохо, эймү сайхан үнүртэй гэр айл үзээгүй, ямар аятайхан айл гээчи бэй, - гэджи хонобаа. Тэрэ унтаджи байна, сүни сэрээд бододжи байна:

- Эймү үнүри үзээд, хабаа мартаба би, - гэджи сүмөөкэн эйгиджи тэмииджи үзэкүдэни, хабани дэргүдэни байна. Үглөө эртэ босон гэкүдэ, экэнэр босоод цай буцалгаджи байна:

- Айлчин босоктуй! Цай сүлэбэ би, цай ууктуй, - гэджи кэлэнэ.

Бособо, газаа гарчи мореэ харахудо зэбэн зээрдэ энээкэн дэргэдэни байджи байна. Сөөргөө ороджи нюур гараа угаагаад, цай ууба. Тыгээд Идээгүй идээгиини идүүлбэ, Уугаагүй ундыни уулгаба. Тэрэ экэнэр үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин дэнкүүдэй.

- Хоносон айлчин дуулактуй!

Ямар айлда хонобо чи?

Мэдээд кэлэджи угөө чи,

Мэкэлэджи сурана үгэйлби

Үнэн үгөө кэлээрэй,

Сайн үгөө санаарай.

Манай күбүүн залгуулба:

Үбэй чинээн элдэм түрү.

- Юүчи гэкы мэдэнэгүйлби

Үнүр сайнтай гэртэ хонобол би,

Олон юү кэлэмэй би.

Үнөө гэрэгэн залгуулба:

- Чимай мэдэкү гэджи санасун би,

Чи намай мэдэкү үгэйчи гү?

Чимай дагаджи ябана би гөө.

Хурмусту абындо юүнэй түлөө ябаса чи?

**37** Хурмустын бацаган би

Бүри намааса бү зутаагаарай,

Хатун чини болоджи ирэлэйл би,

Тэрээнэй тэмдэг гэджи сомуй чини абаачилайлби

Хормустын екэ үкини гээчил би.

Чинии орон холо гөө?

Мүнөө түргэн күркэ бидэ гөө?

Манай күбүүн залгуулба:

- Эчибэ би, айба би, үцүгүлдэрэй юүндэ кэлээгүйчи? Кэлэджил болохогүй учиртай, үгэл кэлэн болибал би. Мүнөө күбүүн гараад зэбэн зээрдээ абнааба, бареэд сөөргөө эргилдэн гэкүдэни үнөө гэрни байхагүй. Эмээлдээ күрчирэн гэкүдэни шира хаба кэбтэджээ байна тохом дээрэни. Эмээл хазаараа зокеэгээд зэрэ зэмсэгээ зүүгээд мориндоо мордоба. Байза, эндэ байсан гээд, байсан газараа харахудони гал түлисэн назаа байхагүй... ябубаа.

Одоо сайн тэрэл цокеба даа, гэрээ күрэкэм гэджи.Хабайгаа хойшээ харуходани нэлеэн холо нидүджэл ябуна. Юү юүгүй гэрээ күрчи очебаа. Цэргэндээ бүүджи дээдү гариханаасаа мореэ уяджэркеэд, дээдү цахунааса саадагаа үлгүджиркеэд гэртээ орджирэбаа. Идээ усуханаа ундулба. Тыгэсээр байтар Номуунай хаан гээчи үгэ кэлэджи байна:

Дэгдээкээниин дэгдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Күригэн күбүүн хаана ябаба чи,

Үни холо болбалчи.

Үгэй газар очоо гэджи санаа би

Мэндү сайхан ябобачи гоо

Үнэн үгэйгөө кэлэлзэ.

Олон юү сурахо би

Үбүгүн насун болба би

Ухаа мени муудаба, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Бодхон Харалдай залгуулба:

- Хормустайн орон күрүбэ би гөө

Хормустайги үзүбэби гөө,

Шира хабаа бэлэглэбэ гөө,

Бэши олзо үгэй би,

Мэндү сайхан ябаба би.

Харашилаху хаалууд үзээгүйлби,

Харин амар ябаба би,

Үгэл кэлэн болеба би,- гээд лэ дүүргэбэ.

Зэбэн эээрдээ эмээл хаэаараа абчи табиджиркиба. Шира хаба моринайгаа тэндэ кэбтэджээ байна. Нума саадагаа абаад, шира хабаа

**38** күтүлээд гэртээ ороджирбаа. Оросон чигтээ шира хаба гараад гүйбэ, эргилдээд шигаахудани, шира хаба гэрэй буланду кэбтэджээ байна. Үдэши орой болбаа, унтаджи амарба. Үглөө эртэ босоогүйдэни Номуунай күрчирээд тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Ямар джигтэй юмэ болба бэ?

Үсэ дзүсэм зарайба гөө, ямар аегүй юүмэ бэй?

Оосор бүсэгүй ордо цагаан гэр байджана.

Ямар дайсан гээчи гөө?

Үтэр түргэн босоочи, үзээд түрэгэн ирээ чи.

Гурбан зуу насу күрүбэ би гөө. Күгшин буурал болтараа эймэ юүмы үзэджи дуулаагүйлби,-үгэл кэлэн болиба би.

Бодхон Харалдай гээчи бодчи хубцалджи идээ ундаачи уунагүй очеэд орджи очина.

Яаши үгэй үнгүйн үнүрээр утасан гэр байджи байна. Юрдөө урду сүни хоносон би, яагаа тэрэ гэртэй адали юм, күүнни яасан юм. Бурхан, бурханай ширээ болоод абдар, үкүг - хуу байджи байна. Холо ойро зоксоод байтарни ниду халтирумаар нэгэ хатун ороод ирэбэ, тэрэ үгэ кэлэбэ:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Сууджи цайгаа уугаа чи. Али болон кэлэкү би. Үнгүрүкчи сүни кэлэлэйлби. Үнэн бултуй кэлэкүдэм болхо үгэй асан гөө. Тэрэ цагааса тымэ асан бэлэй гү? Бодолтой абал бодоорой, Саналтай абал санаарай. Өөрынгөө бэендэ мэдээрэй, кэлэкүйгөө кэлэнэлби, үнэн үгэйгээ кэлэнэл би. Шира хаба дагуулаалчи, тэрээнээ ойлгоногүйлчи. Хормустайн бацаган лэ, тэрэ шира хабачини, Үнөө би байджайналби.

Үнөө байхо гэрчэни

Чинии орон гээчи гөө

Мэдэл чидал чинил гөө?

Мэдэнэл бэйзэ гэджи нэлеэн ябабаби

Мэдэкэ юүмэ байхогүйлэ.

Энээни кэн ацарба?

Эрдэнеэр бүтэбэ,

Эрэл муу ахудочини

Эзэлээ үгэй кэлээби

Одоо түрэгэн мэдээрэй,

Номуунай хадамдаа кэлээрэй.

Суугаад уугаачи

Күнэй гэртэ бэшил чи лэ,

Чинии гэр гээчи лэ,

Гэрэгэн чини биили би,-

Үгэл кэлэн балеба,

Күбүүн суугаад очеба.

**39** Сууджи байджи аджигладжи хараджил байхудони, үгэй гэкү юүмэ үгэй, санасан ла юүмэни хуу байна. Эчиснээсэ арай гэджи цайгаа баряад лэ гараба. Номуунай хаан хадамайдаа оротчибаа.

Сүгүтчи суугаад тэрэ үгэ кэлэбэ:

- Або хадам дуулалзо!

Энэ бүүксан айл чини гөө

Айлчин бэши лэ

Хормусто тэнгэриин бацаган лэ,

Эрдэнеэр бүтэсэн ордон лэ,

Тэрээни кэлэджи байнал би.

Зүб үгээрээ зүбшеө

Сайн үгээрээ санае,

Муухай санаа бүү санае, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Номуунай хаан залгуулба:

- Зүб гэджи зүбшэбэ би,

Боруу үгэ үгэй би, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Тыгээд Номуунай хаан хадамаа цай уугтуй гэджи уриба, дуудаба шинэ гэртээ алтай. Тулгуураа тулаад очебаа, хаан оробо. Босогойни алхаад ла гилбаад үбүгүн унатчиба. Күригэнни үргээд баруунтаагаа кэдүй дабхор олбог дээрэ суулгаджайна.

Суусан хойноо аджигладжи харахудони нидү халтирамаар экэнэр босоод гозойджи байна. Номуунай хаан кэлэсэнчи юүмэ байхагүй. Идээгүй идээгиин идүүлджи, Уугаагүй ундайни уулгаба. Идээгээ идээд, ундайгаа уугаад гарбаа. Гараад гэртээ очебаа. Гэртээ очеэд аморджи кэбтэджайна үбүгүн насун болоод. Бодхон Харалдай гээчи ерэн табан хаан хаалууси уриба, йирэн табан абахайнари дуудаба. Нуураар кэмджэджи арики хуряаба, уулаар кэмджэджи маха болгаба. Хаан хаалууд цуглабаа. Екэ эргиндү найр болбаа. Хаан хаалууд улаан зээрдэ болоджи байнаа. Тэрээн дунда Номуунай хаан гээчи тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Цугласан хаан хаалууд дуулактуй!

Үбүгүн насун болба би.

Хаан ширээгээ даруулхом

Бодхон Харалдай суубала,

Зүб үгээр зүбшээктүй,

Есотой үгэ кэлэлцэктүй.

Зүб гэбэл докектуй.

Булта бүтүн докеба.

Шира талы эзэлсэн

Тэрээнээ даасан Харалдай

Хан Хормустын орон ябоба.

 **40** Ерэн табан абахайнар дуулактуй,

Бодхон Харалдай эзэн ябасан

Хормустын өкэ укини гэджи гөө

Тэрээни хатунда ацарбала,

Миний бацаган авсан гоо,

Хоёр куүгэсэй найр наадам киджи байна бида.

Хуу хуу дуулактүй,

Зүб утэ кэлэлцэктүй,

Зүб гэбэлэ докөктүй.

Булту бугудэ докеба.

Үгэл кэлэн болеба би.

Бодхон Харалдай залгуулба:

Хаан нэрэ үгэй асан би

Номуунай хаанай орондо сууба абалтайби,

Шира талыги эзэлбэлтэйби.

Цугласан хаан хаалууд дуулактуй.

Зүб үгэ кэлэлцэктүй

Сайхан санаа санактуй

Зүб гэбэлэ докөктүй.

Булта бүтүн бугудээрээ, булта хамтo докеба.

- Гарасаар гарада үгэй би,

Түрүсөөр турэл үгэйл би,

Заха далай нитуктай би,

Yнөчин үрөөсүн асан ба

Чинаяа тэджээсэн

Күнэй нэрэтэй болвалтай би.

Хаанай хатан болсуу би,

Эзэнэй эрэким болсуу би,

Хаан хаалууд дуулактуй.

Хада гэртээ харихо

Орон гэртээ очихо

Хуу хуу дуулактуй.

Хубилгаанта бэетэнгүүд

Ирөөл табин морилактуй.

Булту хаалуудта тэрэ үгэ кэлэбэ.

- Найрласан газартатана

Набчи цэцэг дэлгэрэг лэ,

Күрүлэсэн газартатана

Кукөл ногоо дэлгэрэг лэ,

Гарахадаа ганзагатайгаар

Ороходоо олзотойгоор

Амор мэндү ябахуйе

Ирөөл табин мордобаа,

**41** Хадан гэртээ харибаа

Модон гэртээ морилaбaa,

Олон хаалууд очеба,

Амсун сайхан джиргаба,

Үгэл кэлэн болеба,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Джиргаба, дүүрбэ гөө - гэбэл даа.

**2. АЛТААНАЙ ЭЗЭН**

Алтай Хангай нитуктай

Алтан алаг моритай

Алтаанай эзэн гэджи байбалтай.

Алталунгаа хатунтай,

Тэрээндэ ганца будуун күрүгчи гүүтэй

(ондоол джисуни),

Тэнэг Дунгяадай дүүтэй,

Буруунай арасун дээлтэй.

Тэрэ байджи байтараа

Алтаанай эзэн гээчи

Аен киджи айлду айлчаар очината

Кэдүн цаг болоод сөөргөө ороджирнэ.

Сүрүкэй айсун янзаар орджиррээд гэртээ

Үттэркэн гэгчээр цай уугаад ла

Мориндоо мордоод л тэргилбаа...

- Чимай аладжи Алталунгаа хатунаарчини олзо кикум, - гэджи арбан табан тологотой ахай мангут ирэнэ, намадо тэpээнтэй алалдахуйн чидал байхагүй. Алтан алагтаа уноод ла ябаджи угбаа зууни урда зүг гээд лэ. Тэрэ кэлэджи байхуйни тэнэг Дунгяадай дууни дуулсанни. Тэрэ аашеэрни орджирээд үгэ кэлэджайна:

Дэгдээкэйн дэгдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

* Бэригэн эгэчи дуулалзо!

Ахай мөни юүндэ очиба бэй?

Арбан табан толгойтой

Ахай мангад гэджи юу гээчи бэ?

Тэрээни би үзэкү асан би.

Бэригэнни залгуулба:

- Өбей чи бүү кэйтуурэI

Чима шэнги тэнэг күн үгэй

Үзэнү би гэджи бүү санаарай

Адуугаа хараад байгаарай.

**42** Болил гэджи хэлэнэ би,

Гэбэл даа эгэчини,

Тэнэг Дунгяадай яахани үглөөни босоод гуйбаа. Хара далай гээчиин захадо ороод, захайни өөдэ харгуйгаар ябаба. Ябусаар байтарни нэгэ уула болнолтай, харгуйгаараа нэгэ дабаан дээрэ нохой архаа бархаа улуд цохойба. Яагаа олон улaд бэй гэджи харгуй дээрэ гозойгоод күлеэджи байна күбүүн мана.

Нохой Күрчи ирэн гэкудээ ардaн тaбoн таракитай амитан ирэбэ. Уулайн чинээн шира цоохор моритой үнөөки күбүүн:

- Ппэй! Эймү ямар амитан байкчи гээчи бэй, эймү олон таракитай, - гэнэ.

Бүүн харайсан бэеэрээ морео нэгэ модоноосо уяджирееод ирэбэ.

-hаa, haa! - гэджи илэгэ хатаджи ябана (ахай мангад) "кэцүкидээү". Халуун иллэгэ идэкүм, - гэджи, гуйичини шираха би, дайбан2 модо ацара! - гэнэ. Күбүүн ара таашеэ гүйбэ. Ямар модуйги бүү мэдэ, күбүүн тэнэджээ бидэрджи ябуна. Тэрэ орой болосон хойно гүйджирбэ күбүүн модуйгаачи одоогуй мэйн ирэбэ.

Ахай мангуд унтаджээ кэбтэнэ. Галхан тулэсэн унтарантаад байджайна. Нэгэ ехэ мунца кэбтэджайна дэргэдэни. Күбүүн мунцыни абсан бэеэрээ нэгэ үргүнэ, бусэндээ күргэбэ , хоёр үргэбэ, мүрүн дээрээ гаргаба, гурбааджи үргэсэн дээрээ бүри ёсотой далайба. Таракиини тасу гээд цокиджи абна, тологойни миил бүмбэреэд хара далай тайши унаба. Бэени нэлеэн холохон үсүрчи очина. Ахай мангуд босон харайсан бэеэрээ таракисаа хормойдаа цуглуулба, ганца гол таракини үлээ .

* Заа, байза, күбүүн! - гэджи кэлэнэ. - Дуула, нугөөдур би ирэкуби, энэ гадзартаа намай күлеэджи бай, арайчэл гэртээ Күрчи цагаан заанайгаа суу саабал, тараким залгалдаху. Халуун илигиичини идэкүби, - гэджи кэлөөд, мориндоо мордоод гуйлгэбаа. Дунгяадай күбүүн гэртээ гүйджирбэ. Бэригэндээ тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хатан эгэчим дуулалзо!

Арбан табан тологойтой лэ,

тасу цокеэд орокеэ асам, үсүрчи Күдөө очеэлсан, босон харайгаад тологойгаа цуглуулба, хормойлоод мордоод очибал...

Нугөөдур ирээд эндэ күлеэгээрэй гээсэн лэ, илигычини идэкэби гээсэн гөө, нугөөдур очикул би. Бэригэнни залгуулба:

Дэмэй бүү ярилчи

Уймар чимай цохуулхуу?

Нугөөдөр очибала

Идуулкөө очикулчи,

Адуугаа харюула,

Али тэнэгэй үгэйе

**43** Үнэншэджи болохогүйлэ,

Арил цаашеэ очилчи.

Үгэл кэлэн болеба би, - гэбэл.

Тыгээд дуудаад, цай юмэкэн уулгаад мүнөө олон алаг адуугаа

харюулбаа...

Hүгөөдүр үглөө эртэ идээлэбэ. Тыгээд лэ баса Хара далай өөдөкөнөө гүйбэ, гүйсээр байтараа харганаа бургаасани заха болоо, тэрүүгээр гүйджайна. Яашигyй екэ салки гараба,"бурхан” күбүүн далайда киисэн алдахудаа бургаасанааса бариджи арай гэджи токтоо. Тэрэ гүйджи ябутарни екээсэ екэ загасу цээджинээcэ урикши екэнкини гараад байджи байна. Хуурай газарааса тэрээни чир чирсээр, ноцо ноцоссор арай гэджи усундани оруулба. Цардаа3 орсон хойноо:

- Эй, күбүүн, дуул!

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хайши очисан кубүүмчи?

Кэрэг тушеэ кэндэ билэй?

Сайтар намада кэлээрэй.

Манай күбүүн залгуулба:

* Урджиин үдөр ябасам би,

Тэр үдүрөө күрсэн би,

Дабаан таашеэ харасан би.

Олон толгой цохойсон

Күрчи ирэн гэкүдөни

Арабан табан толгойтой асан лэ,

Абай тэймү юмэ үзээгүйлби.

Халуун илэгиичини идэкү мэни, - гэсэн лэ.

Далуй чэни ширахуй мэни

Дайбан модо ацар гээсэн лэ,

Гуяычэни ширахуй би

Гуйбан модо ацара гээсэн гөө,

Одоол тэрээндэ очибал би

Модуйни олоогүйлби

Гүйджи ирэн гэкүдэм гөө

Гэнтө хараад үзэсэн би,

Ехэ мунца байсан лэ.

Тэрээниини абаад далайсан би,

Таракисыни тасу цокисан би,

Мухареэд очеэд токтосон лэ.

Бэени үсүрсэн

Yсуркэтэй зэргэ боссон гөө

Гол таракини улөө сэн

Хоромойдоо цуглуулаалсан

Цагаан заандаа курсу би, - гэджи кэлээлсэн.

**44** Hүгөөддүр үдөр дундайн кирэду

Эндэ ирээд күлеэгээрэй гээсэн

Элигиичини идэкү би гээсэн.

Тэрээндэни ирэджү ябунал би, - гэнэ.

Хаб загасу залгуулба:

* Күбүүн, күбүүн дуулалзо!

Одоол мүнөө ирэбэлни

Чидалаа гарган цокеэрэй,

Хара далай тааши ороторни

Цокихоол бодоорой,

Чимада нэгэ туса күрүгэсүү .

Намай иигэджи тусаласан чи

Кэзээчэги мартахогyйлби

Үгэл кэлэн болисуу би,-

Гээд лэ зогсобой.

Күбүүн очеэд тэрэ газарта күлеэджээ байна. Мангад ахай миин архайгаад орджирбэ даа.

- hаа, haa, haa! Күбүүн күлеэджайна аджиггүй. Халуун элигэйчэни идэкүм. Гуйбан модо, дайбан модо абаад ирэ, - гэнэ.

- Би гал тулеэд күлеэджайхку би.

Күбүүн гүйбэ, нэлеэн удаан очеэд сууналтай, модон дотор ороод, Сэмээкэн гүйджирээд харахудани куркирджи байна ахад мангут. Гүйджирэкү муртөө мунцайни абаад сайн далайджи далайджи цокиджил абба, таракисыни далай таашэ мухурибаа. Ахуй мангут эргилдэджиркеэд лэ куркираджил байна. Арбан табон таракиини хаб загасу үмкүджиркикэдэни күбүүн тэргилээд гүйбэ.

Гэр тээшээ (харан кикудэни тэрэни укөө, тэрчилэбэ тэрээнии) гэртээ амигуй гүйджи курчирбэ. Оросон чигтээ бэригэндээ тэр үгэ хэлэбэ:

Абай эгэчи дуулалзо!

Арабан табан толгойтойгоо

Алаад ирэбэ гээчил би.

Ахайнмини буха көөргэ угөөчи

Бушуу тургэн очиху мини.

Бэригэн залгуулба:

- Ахай чини айлаа лэ.

Алаха угуйби гэджи кэлээлэ...

Али тиигээд юу гэку бииби.

Алтан алагаа дуу барилза!

Абаад бошуу ирэлээ!

Үтар түргэн ацарба

Эмээлийгээ зохеэба.

Унаад ябоод очиба,

**45** Тэнэг Дунгяадай гуйлцэбэ.

Үнөө хаана асан бэ?

Үнөө эндэл асан гөө.

Үндэр тологой өөдө морёо залаба,

Тэнэг Дунгяадай улэбэ.

Эгэчини хараба, шира цоохор мори байба ла.

Уулайн чинээн унасан модотой адали гөө

Үтэр мореэ залан ябоба.

Тэнэг Дунгяадай тэгэрибэ,

Гэртээ Күрчи ирэкүдэ

Уураг улаан цайгаа чинаджи байбала,

Үлэ хоолойни угбэ

Эгэчини бишиeэбэ4, үгэл кэлэн болиба.

- Зээ, эгэчи, ахайн мэни буха кооргэйни уг! – гэджи, - би очиджи амитанаа аласан ахудаа, шитааджи, галдаджи ирэкүм. Шира цоохор мориини олзо кикум. Буруу хараджи уйладжи, зүб хараджи инеэджи, эгэчини буха көөргыни угтубаа. Тэнэг Дунгяадай көөргэйни үргэлээд лэ ябубаа. Хоёр хоног галдуба, арай гэджи галдаджи, шира цоохор мори олзотой ирэбаа. Тэрэ мореэчи харюулхо, адуугаачи харюулхо. Тэрэ байтараа нэгэ үглөө эгэчээсээ сурана:

- Намадо унахо мори байхуу? - гэджи.

- Яаху чэни? - гэнэ.

- Ахайгаа нэгэнээкү5 санаатай би

- Чиний олху гэджи хаана бэй, - гэнэ эгэчини.

Суран суран салхаа болеэ күбүүн.

- Зэй, энэ адуундачини ганца күрүгчи гүү байна бэзэ, тэрээнэй унагалхудо унахо моричэни тэрэ ахуй, - гэнэ. Тэрэ моричэни гээчи ахуй.

Идээ хоолчи уухани бага болоод, тэрэл гуүгээ харюулха болбо. Kэдун цаг, Кэдүн джил харюулха тэрээнээ. Нэгэ харюулсаар баатарни унагалбаа. Нэгэ удэши йирээд тэрэ үгэ кэлэлджи байна:

- Хатан эгэчим дуулалзо!

Күкшин гүү унагалба

Барихал гэкүдэм барюулна үгэй лэ,

Яаджи байджи бариху би,

Тэрээниим намада зааджи угөөчи.

Үни холо болбо гөө

Үбүгэн ахайгаа нэкукул би

Одоо цаг болохони гөө

Үгэ кэлэджи угөөчи!

Эгэчини залгуулба:

- Үглөө үдэр дунда

Нэгэл нюдөө цабчихо биизэ

**46** Тэйкүдэни уридчи барибал барина биизэчи,

Үгэл кэлэн болиба би, - гэджи эгэчини кэлэбаа,

Тэнэг Дунгяадай гүйджи очисан бэеэрээ харуулджээ байна, дэргэдэни ойрохон очеэд гозойджи байна. Нэгэл цавчиху шөө, тэрэ дарай ноцоод лэ очиба, хоёр хоног ноцолдобаа тэрээнтэйгээ. Хоёрдоки үглөө эртэ кутүлээд орджирбэ. Хоёр чикэнээсэни баряад:

- Зээ, эгэчи дуулалзо! - гэджи тэрэ үгэ кэлэджи байна.

- Эгэчим хэлээрэй.

Намадо хазаарлаха хазаар байхо гүү?

Тохохо эмээл байхо гүү?

Зэрэ зэмсэг байхо гүү?

Үгэл хэлэн болихом гөө.

Алталунгаа хатан залгуулба:

- Хойто тологойн убуртэ

Кундуй агуй ла байхо биизэ

Хас түмөр уудэтэй аху биизэ

Тэрээнээ хаалгаджи6 чидабалчини

Өмөөл тохом тэндэл гөө.

Зэрэ зэмсэг тэндэ гөө.

Үгэл кэлэн болиба би.

Күрин унагайгаа күтүл күтүлсээр чикэнээсэни тологойн боори курубэ. Чилуун уудэтэй нэгэ кумуг үзэбэ. Үрөөсүн гараараа унаганайгаа чикэ баряад, үрөөсүн гараараа үүдэй ни татаад, улмы дээрэ унагаагаад, үүдэй ни газарта усуртэр шиндэгыдчиркибэ. Цаашени күтүлсээр орон гэкүдэни:

- Үбчө мүнгүн эмээд байба,

Үбчө мүнгүн хазаар хадургу байба,

Хазаараар шира унагаа хазаарлаба.

Үбчи мүнгүн эмээлээ абба.

Тэр цаана саарин тохом байна.

Тэрөөнөө абан унагандаа тохоба.

Далан долоон тобчито

Дарго торгон дээл байна.

Бутайн чинээн залаатай

Булаган хара малгай байна.

Тэрээни абаад гарба.

Унугаа кутүлээд гэр тээшээ галгиба. Цэргэндээ аваачаад уяджаркеэд гэртээ ороба. Идээ ундаханаа ууба, дээл хубцасаа үмүдбэ. Арха ехэ саадагаа мартаад, саадактаа очиба. Саадагаа абаад күрчирбаа. Саадагаа аксаад, эгэчээ дуудаад гарбаа:

Зээ, эгэчим, джилооноосам бариджи угөөчи. Эгэчини джилооноосони бариба. Тэнэг Дунгяадай (Дунгеэдай) мордоба...

**47** Ойн модо тоолон, окторгайн oдo тоолон булгиба морини. Тыгээд лэ зуун уриду зүг гээд лэ зорибаа. Тэрэ ябуджи ябахуйн дунда нэгэ араг үргэлсүн аргал түүсэн нэгэ үбүгүн ябаджайна. Тэрээнтэй уулзаджи тэр үгэ кэлэлцэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Али газарай үбүгүн чи?

Араг юүндэ ургэлээчи?

Үбүгүн гэгч залгуулба:

- Араг үргүлсэн үбүгүн би

Арагал цуглуулжи ябана би,

Арбан найман таракитай гөө

Ахай мангусай үкөөлджин7 би.

Манай күбүүн залгуулба:

- Алтан алаг моритай гөө

Алтаанай эзэн гоо

Үзэбэчи буйзачи?

Үбүгөн залгуулба:

- Арбан найман таракиту

Ахай мангусaйдa байнаа ла

Алуулаа алдахадаа

Адуучин болсон ло.

Манай күбүүн залгуулба:

- Үнөө кээрэни байна гөө?

Адуундаа ябуджи очисан гөө?

- Абай күбүүн мэдэнэгүйлби, -

Гэджил кэлэбэ үбүгүн.

Арабан найман таракиту

Одоо мүнөө гэртээ гүү?

Үгэй, байхагүй,

Ан гурөөл кеэсэн гүү?

Үглөөни эртэ гаракчи.

Үдэшийн улаан наранаар ирэкчи,

Үгэл кэлэн болеба би.

Тэнэг Дунгяадай

Мореэ зүб тээшэни залаад

Мангусай таашэни очиба.

Мун адуу хуряасан күн дабкяджи ябуна. Хуугяад курча очиба тэндүни. Ахани урга чирээд ябуджи байна алтан алаг мореэраа.

Абай, мэндү, мэндү! - гэлцэбэ.

Али юүмэкэн кэлцэбэ.

Аха үлү хайхарба.

Күрин унаганааса буун харайсан кинаа сүгүджи суугаад, тэрэ үгэ кэлэбэ Тэнэг Дунгяадай гээчи:

**48** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Алтан алаг моритай

Алталунгаа хатантай

Алтаанай ахан дуулалзо!

Ой кубчи oрoнтай

Аха мэни бэлээлчи, мэндүйгээ юүндэ сайн кэлэнэгүйчи? Үтүлджи күгшэрэджи очибачи гүү?

Али намай танинагуйчи гүү?

Тэнэг Дунгяадай дуучини бэлэйлби.

Алтаанай эзэн залгуулба:

- Абай өндээд очибалби, үнэн магад дүүминичи гөө? Эндэ ирэкүйн чидал байха гэджи санаагүйлби. Эймү холо яаджи ирэбэчи? Газар тэнгэри хоёройгоо хайчилдахуйн тэндэ ирэбэлчи, хара лабтай8 Дунгяадай чи гу? Үнэн үгээ кэлэйчи гөө, арбан табан толгойто ахай мангасыги үгэй кеэ гэджи дууласан би. Алталунгаа хатанаармэни олзо кииджи очисан лэ. Манай күбүүн залгуулба:

- Олон бү кэлэлцэе

Орой цаг хэлэлцээ мана

Үгэ кэлэн болиохамини.

Заа тыгээд лэ сайн үгээ кэлэлцэджи, зүб үгээ зүбшээлцэбэ.

Тэр сууджи, нэгэ ойр зуурхан хоюулаа гэнтэ ажиглан гэкэдэ Алтаанай эзэнэй алтан алаг Күрин унага хоёр унурлэлцээд гозойджи байна. Тэд таракидаа9! Яагаа инаг гээчи бэйта, - гэджи бододжи байна Алтаанай эзэн гээчи.

Зай, ахаймэни! - гэджи Дунгяадай кэлэбэ. Арбан найман таракитайтай алалдухуйн учир ойлго, - гэджи. - Би ондоо таашэ очеэд хонохо мэни, үглөө эртэ уулзаа мэнэ, - гэджи Tэнэг Дунгяадай кэлэбэ.

Тэнэг Дунгяадай мордоод Күдөө очиба. Алтаанай эзэн гээчи адуугаа намнаад ябуджи үгэбэ. Күрин унагаа табиджи идээ усуxанаа ууджи хонобаа. Үглөө эртэ босоод, морео бариджи эмээлээ зокеэгаад, мордоод, тэрээн ябуджи ябуна. Алтаанай эзэн адуун таашеэ хуугяджи ябуна. Хоюулаа урду урдаасаа уулзаджи үгэ сайхан кэлэлцэбэ. Алтаанай эзэн гээчи тэрэ үгэ кэлэджи байна:

- Үнэн дуумини болбола үгэй мини дуулалзо, Үбүгөн насун болоолби. Энэ арабан найман толгойто ахай мангасай алукуйги арга зүгаа юу бэй?

Үнэн сайн мэдээрэй, углөөнэй улуй куртэлэ энэ суниин харанхуйда үнэн сайхан зүүдэ зуудэлбэби, унэмшэджи байнаби, - үгэл кэлэн болиба би.

Тэнэг Дунгяадай залгуулба:

- Үглөө эртэ уулзае, мэрэгэн зуүдээ зуудэлсууби. Арбан найман таракитайги, алахуйн муухайда зүүдэлсууби. Күдөө очиджи хонохом гөө. Үгэл кэлэн болисуу би, - гээд лэ Күдөө тээшээ мореэ залаад ла ябуджиркиба.

**49** Алтаанай эзэн адуун таашеэ ядуджиркида.Тэнег Дунгяадай идээ хоолоxоноо табиджи, кээрэ очиджи, чинаджи идэджи, эмээлээ дэрлээд, тохомоо дэбисээд тэрэ унтаджи ирэбэ. Тэрэ суниин дундайн кериду нэгэ зуудэлджи байна: - нэгэ гоёосо гоё экэнэр ирэбэ, - гэджи, - сайхан үгэ кэлэба, - гэджи. Цочин босон харайба. Харан гэкүдэни нэгэ гоёоса гоё экэнэр йирээд, сүгүджи сууджи байна. Тэрэ үгэ кэлэбэ:

Али газарай эзэн та?

Хаа газарай хаадуудта?

Кэрэг дзориг кэнду бэлэй?

Үнэн үгээ кэлэктуй.

Үтэр тургэн кэлээрэй.

Дуутай болбал дуугараарай,

Кэлэтэй болбол кэлээрэй.

Хариу чэгтэ галтай лэ

Хатун шинджиин күбүүн лэ.

Манай күбүүн залгуулба:

- Алтай Хангай нитуктай

Алтаанай эзэнииги

Нэкэджи ябаналби.

Арабан найман толгойто

Ахай мангасай адуучин болоо ла

Абчу очихуйн арагайги,

Алалдуху дайсан мэни,

Ахай мангад гээчи лэ

Ахайгаа абчи очихол би,

Арга зүгаа буйчи биизэ

Үнэн угөө кэлэнэлби.

Туру гээчии үзээгүйлби,

Түүкэй махан бэетэйлби

Үгэл кэлэн болибо би.

Үнөө экэнэр залгуулба:

- Хариин күбүүн харатай

Хара мангад кучитэй

Хара мангусай хатун ла би,

Алтан Дангина нэрэтэйлби,

Або эджиигиим добтолджи

Намай абчи ирээсэн.

Үнөө кирэ ябухадаа

Үнөчин, үрөөсүн күн бэлэйчи

Үнэн чидалтай күбүүн чи гүү?

Эркиидээ мэргэн эрэ чи гүү?

Үглөө эртэ очеэрэй,

Yүр сүни хоёрай забсараар

**50** Үүри цайлгаад мордоху.

Арабан найман тологойто

Ахай мангут очиху,

Очисан сүүлээр орилхалби.

Гарахуйн улаан нарунаар

Мүнгүн чиндага наадху биизэ.

Орохуйн улаан нарунаар

Алтан баганайнни оройдо

Алтан чиндага наадху.

Тэрэ хоёр ахай мантусай .

Хоёр сүнэсү тэрэ лэ.

Тэрэ хоёрииги алаад бэетэйн барилцаху

Мүнөө хатун тыгэджи кэлэбэ...

Тыгэджи кэлээд буцаджи ябуджи угбаа.

Үглөө эртэ босоод

Тэрээ ойра хаби очеэд гозойджи байна.

Тэнэг Дунгяадай гээчи.

Үглөөнэй хара буругөөр

Дун дун тэнгэри дуугаргаад

Дусур дусур бороо оруулаад

Агуулайн чинээн шира цоохор мориндоо унаад

Арбан найман таракиту

Амиа атайгаад тэрэ ябаджиркибаа.

Тэйкү самбаандуни

Тэнэг Дунгяадай хуугяад Күрчи очиба,

Байшин балгасундани ирэбаа

Хатун гэртээ сууджи байна,

Идээгүй идээгиини идүүлбэ,

Уугаагүй ундaйни уулгаба.

- Заа хараджи бай, гарахуйн улаан наранаар мүнгүн чиндага наадху бииза, чи тэрээниги тасу харбахуй мэдээрэй, - гэджи кэлэбэ. Тэнэг Дунгяадай номо сумаа зэкеэд тэрэ күлеэджи байна. Гарахуйн улаан наранаар мүнгүн баганайнни оройдо мүнгүн чиндага дэбкэчибаа...

Сайн гэгчи шигаагаад табяад ла оркиба хоёр таашеэ yсурчи очиба, тэрэни удурээ кэбтэбэ. Орохуйн улаан наранаар алтан баганайни оройдо алтан чиндага наадаба... Тэрээни харбуджил абсан, хоёр ондоо тасу усурбэ. Тэйгээд күлеэджи байна.

- Зэ, гэджи күбүүн, ундаа уу, хоолохон идэ. Күдөө гарчи хоно. Үглөө очигчи цагтoни уудэндэни угтаарай.

Ахай мангад ирэджи ябана. Күбүүн күдөө ябуджи угбаа. Дун дун тэнгэри дуугаргакчинчи болеэд, дусур дусур бороо оруулакчинчи болеэд гэртээ күрчи ирэкэдэни хатун угтаба, урдаасани уктуджи очеэд:

- Аетай яббуу, антай яббуу? - гэджи сураба.

**51** - Анчи үгэй байна, замчи үгэй байна, - гэджи кэлэбэ.

Үдэр дундайн кирэдү тологойм үбүдсэн, гүзээм үбүдсэн, мореэ уяджэркеэд үүдэндээ күрээд:

- Али наашеэ, эмэгэн, мэргэн цагаан тулгуйм үгэджи, алаг нохойн доогуур бүү оруул, алцагар эмэйн алан доогуур бүү оруул, - гэджи кэлэнэ.

Тыкэдэни алаг нохойн доогуур өөрынгөө доогуур оруулаад абаад үггүнэ. Цагаан түлгөө хаяад үзэкүдэни юмэ гарахагуй.

- Ай, дэмии юмэ, - гээд абаад гэртэ ороба. Арай сүлдэ муутай ороджи ябуна.

- Үтэр утэр эмэгэн, цай халаа! - гэнэ. Халуун цай байсанни кээд үггүбэ. Ууба ундалба. Унтаджи угбаа мангад. Үглөө эртэ босоод Дунгяадай күбүүн гээчи тэрэ хуугиджи ябана. Харшинайни үүдэнэй тэндэ күрчирбаа, Цэргэни харшинайни бүри дэргэдэ, цэргэнэйни оройдо гараад (мореэ уяжархёод) гозойджи хараджи байна. Тэрэ саруул болохоор ахай мангуд мордоба. Цэргэнэйни оройноосо маннай рууни байлгаджил абналтай.

Ахай мангуд баахан оборготоджи үбүдүгтээ сууджи очина, моринааса унаад, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Өбөй чинээн өддөм туру.

Ямар юумэ даариба бэ?

Маннай мини цоорон алдаба,

Гол таракинайм цохо гуу

Кэн күбүүн даариба бэ?

Ямар урэ ушээгээр?

Үгэтэй болбал яриктуй!

Тэрэ тэйгэджи кэлэкэгүй сэн гөө

Ухаани дуйрэн гөө

Тэнцээреэ олоджи ядаджайналби.

Мунхаг тэнэг болбаби гүү?

Манай күбүүн залгуулба:

- Арабан найман таракиту.

Мангут нэрэтэй бэлээлчи,

Зүб үгэй мэни дуулаарай,

Чиний сурахаду хэлэбэлби.

Алтан алаг моритай гөө

Алтаанай эзэн гөө

Боол болгон байлгаалчи

Гэм чэни тэрэ лэ,

Үзэлцэбэл үзэлцэе,

Үнэн үгэйгээ кэлээрэй!

Үгэл кэлэн болеба би,

**52** Тэйкү муртэни ахай мангадни

Босон ла харайсан

Тэнэг Дунгяадайтай барицалдаад лэ очиба,

Мангут бичи гээд дылнэгүй,

Дунгяадай бичи гээд дылдэнэгүй.

Кэдэн цаг ноцолдоба, гэнтэ нэгэ тас ч кисэн, ахай мангад алдалаад унатчиба.

Тэнэг Дунгяадай тэрэ холо үсүрчи очеэд байджи байна.

Хороту сэлмээрни Алтаанай эээн гээчи арабан найман таракиини хага цокеджиркеэ. Сэлэмэни мангусай сэлэмэ, аннаджи очихудоо абчи ябукчи юмасан ахуй. Тэнэг Дунгяадай тэрэ Күрчи ирэбаа. Аха таашеэ тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэгдээниин дэбдүүкэй .

- Або мэту ахайм дуулаарай!

Арабан табан толгойтой асун гоо

Алакчи мангадни.

Эймул янзуйн асан лэ

Уймар тэнэг дуучини биизэ

Үнэмшэнэгүй сууналчи.

Туруйги үзээгүйлби чиний мэдэсээр байтара адуугаал харюулаал би. Үнэн угөө хэлэлцэе, - зүб гэбэл докеэрэй. Ахай мантурай буха көөргө олоорай. Тулеэ тулэши цуглуулхам. Алтан Дангина хатун ябуджайна. Али би цуглуулалцасуулби. Екэ тулеэ кэрэктэй. Байшин балгасүни абхачи гүү? Алтан Дангина хатун кэлэбэ:

- Абхагуй абалчини, гэртэни оруулайии. Гурбүүлаа чирэбэлтай. Алта мунгуйни абактуй. Булга шэлуусыни абактуй. Байшин балгусатайни галдактуй. Одоо миний цаг курубэ гүү? Танай орондо очилцоху би, унөчин үрөөсүн бэе мэни эзэнгил үзэкэни алтайчи.

Хаанай хатан алтайчи. Йирэн джил болсон гөө, эндэ ирэджи суусан ба, Экэ эцэгым добтолсон энэ хара мангад гөө. Хара таракинайни хамхархадал харин баяртай байна би. Хаанай хатанда даарилдаджи харал таркяа алдаба. Зүб угөө зүбшэе, - үгэ кэлэкээ болиба би. Гурбүүлаа уулзаджи зүб yгөө зүбшээнэ.

Байшин балгасундани арай гэджи чирчи дааджи оруулба. Алта мунгуйни абба. Булга шэлүүсыни абба. Байшин балгасундани гал асаагаад, буха көөргөөр көөргэлэбэ, арай гэджи шитааба.

Күдөө гарчи кудэлөөд, унда усуxанаа ууба. Алтаанай хаанай нитук тааши зорибаа.

Агуулын чинээн шиpa цоохор мориини олзо кибаа. Алтан Дангина хатуниини унуулаад ябабаа.

Аен харгуйдаа ороод ябабаа,

Кэдүйн цаг, кэдүйн джил ябуджи

Алтай Хангайнгаа боори күрүбаа.

**53** Ахайндаа ороджи ирэбэ

Уугаагүй ундaйни уулгаба

Идээгүй идээгиини идүүлбэ.

Алтан Дангина хатун тэpэ

Үгэ кэлэджи байна:

- Алтаанай эзэн дуулалзо!

Боори тээгээ10 болгончи гоо

Зүб үгээрээ зүбшээктүй.

Тэнэг Дунгяадай дуулаарай,

Абхал гэбэл абаарай,

Үгэй гэбэлэ үгэй гээрэй.

Тэнэг Дунгяадай залгуулба:

- Хаан ахам дуулаарай,

Зүб угөө кэлэлцэйе,

Үбүгэн насун болвалчи

Нитуктаа ирэджи амарабалчи,

Боори тээгээ абна чи гөө?

Аб гэбэл, гээрэй даа.

Алтаанай залгуулба:

- Алтан Дангина хатуни

Бэри киджи суухам даа,

Зүб үгээрээ зүбшээбэ даа.

Тэнэг Дунгяадай дуулал зо,

Йирэн табан абахайнар цуглуула

Нуураар кэмджээд арики,

Уулаар кэмджээд маха болгонзо,

Үбүгүн насун болбалби,

Турулчини тубкин улсуу би

Үгэл кэлэн болиба.

Тэнэг Дунгяадай уриба.

Йирэн табан хаан цугларба,

Йирэн табан абахайнар цугларба.

Нуураар кэмнэри арики хуряаба,

Ууллар кэмнэджи маха болгобо.

Екэ найр наадам кийбэлтэй.

Алтаанай эзэн гөө

Тэр үгэ кэлэбэ:

- Цугласан хаан хаалуусууд,

Зүб гэбэл гээрэктуй,

Буруу гэбэл гээрэктуй!

Тэнэг Дунгяадай дуудээ

Бэритээгээ аббал би,

Алтан Дангина нэрэтэй лэ.

**54** Үбүгүн наса болба би

Алтай Хангайгаа даатхаба би.

Орондоо суулгаба би

Али орон тэнэнэ би

Амараху цаг мэни курубэ гөө.

Орон орони эзэнгууд

Орон орондоо морилактуй

Ирөөл табин очиита!

Булта бүгэдэ хаалууд...

Булту ирөөл табин кэлэбэ,

Найрласан газарта мини

Набчи цэцэг дэлгэрэг лэ,

Курулэсэн газарта мини

Куку ногоон дэлгэрэг лэ,

Гарахадаа ганзагатайгаар

Ороходоо олзотойгоор.

Оросон тэнгэр арилакчи

Йирсэн айлчин морилакчи

Бугудэ булта морилактуй

Орон орондоо очиктуй

Амар сайхан джаргаела,

Үгэл кэлэн болеба би.

Джиргабаа.

**3. БУДЖИЛТУ ТҮШИМЭЛ**

Эртэ урдайн цакту

Гарсаар гарбал үгэй,

Typүсөөр турибэл үгэй

Буджилту түшимэл байбалтай.

Буджи буурал моритай

Буджилатаа хатунтай

Гэрэй нэбту туяатай

Боро тологой нитуктай.

Буджилту түшимэл тыгээд лэ тэрэ нойрмок, унтаана юмэ унтаджил байху. Нэгэ үглөө эрт босоод Буджилатаа хатунни баруун забиджаараа галаа улеэджи, зуун забиджаараа үгэ кэлэджайна. Баруун гараараа галаа тулиджи байна. Зуун гараараа галаа удхаджи байна.

Зуун гараараа үбүгүнэйгээ нирууги цуцулаараа ябүүлджи байна:

- Бушуу тургэн босоочи баруун зүгээcэ гурбан хаан хаалууд ирэнэ лэ.

**55** Тэнгэри газар хоёрой

Хайчилдахуйн тэндээcэ

Буджилатаа хатунаарчини

Олзо кикээ ирэджи байна,

Эрэ күн бэлэйлчи

Үтэр тургэн хубцала!

Эрхим янзайн саадаг агсаарай,

Эрэ шэнджи гарагаарай,

Буджи буурал мориигаа

Бариджи босон ирээрэй,

Үтэр тургэн эмээллэ

Үбчи мүнгүн эмээлтэй

Торгоной саарин тохомтой.

Буджилту үбөгөн залгуулба:

- Одоо юу кэлэмэйби?

Ямар юмэ гээчи болба бэй?

Буруу хараджи уйлаба,

Зүб харади энеэбэ.

Үкэкэ насу мини бэши билээ

Үтллкэ насум билээ гөө,

Түрөө үзэджи үкүкүм гөө

Түрүсээр түрүл үгэйби,

Гарасаар гарабал үгэйби,

Түрү үзэкү асан мэни алтай.

Арха екэ саадагаа аксаба,

Буджи бууралдаа мордоба.

Ерэн пүүд татаху

Янджин болод ташууртай

Ташуураа баряад мордоджи

Тэрэ ябоод уггөлгөө,

Үгэл кэлэн болибо гээд лэ.

Баруун зүг гээчи руу сарабчилан сарабчилан хараад ла ябуджил байналтай (күн болосоор түрү үзөөгуй күн тэрэ). Ямар юмэ гээчийгээ үзэкүм аабай гэджи досоогоо бододжи, галгиджи ябуджайна. Тэрэ ябуджи ябуджи нэгэ намук газар даарилдаад, морёо чидүрлэджи табиджиркеэд, муу сайн усахан бидэрчи ябуна. Усухан олоод, эмээлэйгээ тэндэ ирджи усоо табяад, тулга байкгүй, тулга бидэрбэ. Гурбан цагаан чилуу олджирээд, тула тагаа тулба.

Ундаа чинаджи уугаад, тэрэ убyгөн кэбтэджи амарджайна. Тыгэсээр байтар нара ороджи харанхуй сүни болба. Баруунай зүгээсэ ирэкү хаан хаалууд харагдахагүй, тохомхоноо дэбисээд, эмээлкэнээ дэрэлээд үбүгүн унтабаа.

**56** Kэдүй чинээн унтасанаа үбүгүн мэдэк үгэйни, нэгэл ойлгон гэкүдэ юмэ джиир дуугарчи байна. Салагай нюдоороо дэмии нэгэ хараба. Тиигэн гэкүдэни гурабан екээсэ екэ улуд ирээд гозойджи байна. Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

-Буджилту түшимэл дуулалза!

Унтаджайхуйн чини цакту гөө

Алаад чимай очиху асан бида,

Хаан нэрэндэ мана муу аху биизэ гэджи

Гайхад чимай сэрюүлджайна бидэ.

Манай түшимэл залгуулба:

-Энэ муу тушимэлииги

Дэмы түргэн бүү дoбтoлoктуй,

Ууха ундым күлеэктүй,

Унаху мореэ бариху мэни

Тэрэ бүгүдүйм күлеэктүй,

Үбүгөн насун болоолби.

Эрэкэл бэши бодоктуй

Зүб үгэ кэлэбэл мани

Зүбшээбэлэ зүбшытэ!

Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэнта?

Нэрэ цолутани кэн билээ?

Зулаанай Зусаан хоёр бидэ

Отхон гурбаадки дуу мана

Булцуунай Сулинаа нэрэтэй

Тэймү гурабан ахадуу гээчи бидэ

Үгэл кэлэн болибо би, - гэбэ.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Манай Буджилту түшимэл бүсээчи бүчэлсэн үгэй, бүксэн дээрээ суугаад лэ тэрэ түүреэджи байна. Арай гэджи күдүлэджи бүсээ бүсэлэджи, тогоогоо аваад, усунда ядаад үггүнэ. Ябун гээд шибэр үгэй газарни хуу шибэр болоод байна. Арай гэджи эйн тэйшэни хугучаджайджи усухунаа абчи, эмээл тээшээ ирджи одоо ундуханаа чинаджи, ууджи ундаладжи сууна. Одоо голоо засаджи голтой болоджи, досоони онгойгоод, буджи бүүралаа ацарджи, убчи мүнгүн эмээлээ тоходжи, саадагаа аксаджи, янджин болод ташуураа баряад, шорог дээрээ мордоод харан гэкүдэни, мүнөөки шибэр гэкчини хуу сума чигээд байджайна. Хаджуу таашеэ харан гэкүдэни, гурбан цагаан чилуу тулгани гурбан күнэй тараки байна. Ябун гэтэрни олон илаа батагана шэнгеэр сума бууджайна. Тэрэ үбүгүн бай киджи бахай барилдаба1.

**57** Тэдээнэр – гурбан ахадуу гурбан минган цэриктэй асанни, тэрэ ябуджайхуйн дундани, нэгэ ойлгон гэкүдэни, олон юмэчи үгэй болочиджэйджи, гэнтэ сарабчилан гэджи харан гэкүдэни цэрик нэгэнчи байхагүй, гурбан аха дүү зэргэлээд лэ байджайджи, Дүрбэн хаалууд тыгэсэн биеэрээ уулзалдаба. Тэрэ оролдоджи байхуйн дунда Булцуунай Сулинаа гээчи үгэ кэлэджи байна:

- Буджи буурал моритойгоо

Буджилту түшимэл дуулалза,

Амаралту кэлэнэл би.

Гурбан хоногой болзороор

Идээ усуйгаа ундалае,

Түрүйн түшимэл гэлцэнэ

Тэнкээ чинээчини муудаагуй гүү?

Зүб гэджи зүбшээбэл

Докеэд гэджи байгаарай!

Буджилту үбэгэн докиба,

Зүб угэйни зүбшээбэ.

Зүб тала тээшээ мореэ залаба,

Бууджи амарба.

Гурбан ахадуу кудөелэбэ,

Үгэл кэлэкээ болибо.

Буджилту убүгэн

Буджи буурал мореэ табиджирхеэд

Эмээл тохомоо дэрэлджи

Тэрэ кэбтэджи амарчи байна.

Амарсанайгаа сүүлдү усунду очиджи, усыгаа ацарчи ундаа чинаба. Тулга тулха тулга олджи ядаба. Хонон бидэрээд хоосон хонобо. Хоёр хоноги үлэджи байна.

Буджи буурал морини кэлэджэй:

Юмэ гээчи дүтүлбэл

Бушуу тургэн бушуулаачи!

Сумоо хатхоод сумандоо үлгөөд чинахаа яанабчи? Сумоо хатхаад үлгүнэ тогоогоо, хаана газарай мухурто екэ туликээ сумоо хайрална. Тыгэсээр байтар цак күрүбэй. Аргани үгэй. Буджи бууралаа ацарчи, абчи мүнгүн эмээлээ зокеэджи, арха екэ саадагаа аксаджи, янджин болод ташуураа баряад мордобаа буджи бууралдаа.

Дүрбэн хаалууд тэрэ аладжаджи кэдүйн цакч биизэ, алалдаджил ябахуйн дунда Буджилту түриджэл ябуна тэдүүнээ. Улам цаашэни хашиджил ябуна. Гурбан аха дүү тэргилбаа.

Буджи буурал морини тэрэ үгэ кэлэджайна:

- Энэ кукуруджи байху усуйга харана чуу? - гэджи. Энээни күркээсэн урида тасу харбаачи Булцуунай Сулинаа күбүүнэйни мориной баруун урда кулыни бэрбэгэйгээрни - тасу харбаачи, үтэр! – гэнэ.

**58** Саадагаасаа номоо сугу татоод, сумоо сугулхада сумо байхагүй. Хоносон газартаа сумоо тогоотайгыни үлгээд мартаджи, мореэ сөөргөни залаад хоносон газартаа дабкиджи ирэбэ. Хонокчи газарту үтөр буун харайсан биеэрээ сумоо сугу татаад, тогоогоо ганзагулаад, сумоо саадактаа чикээд, тэрэ гүйлгэджи ябуна.

Куке далай гээчиин эргидү дүтэлэджи ябуна, гурбан аха дүү. Морини тэрэ үгэ кэлэджи ябуна:

Турги, тургилзо, тургилааби.

- Эзэн мэни дуулаарай, күйцэджи ирэкүйн цакто баруун урда күлиини тасу харбаарай, күке далай күркөөсэни урда - үтэр! Күкө далайдаачи дүтэлнэ биизэ, унаган гүйдэлээ гаргана биизэ би. Үридбэлэ амааpаа шүүpнэ биизэ би, гэджи буджи буурал кэлэбэ, үгэл кэлэн болиба би.

Буджилтуйн буджи буурал унаган гүйдэлээ гаргабаа. Нилеэн дүтүлджиркүйн кирэндү, номоо сугулджи абаад, Булцуунай Сулинаа күбүүнэй мориной баруун урда күлыни тасу харбаджиркинэлтэй. Буджи буурал гээчи киидсэн гүү, ниидсэн гүү хоёр чикэни шуугичиба убүгэнэй, хоёр нидүни нилбусаар бутэсэн. Тыгэджи ябухуйн дундани Буджи буурал морини:

- Эзэн наанаачи бушуулаачи, - гэджи дуугарчи байна.

- Зээ юу асан бэй? Гэджи Буджилту кэлэнэ.

- Үтэр бушуу абаачи энэ нэгэ кулыни мориной, - гэджи морини кэлэнэ.

Буджилту үбүгүн мориной дээрээсэ шүүрээд, саадагайгаа оёорто чикэджиркэбэ тэрээнээ.

Буджи буурал галгиджээ ябуна.

Гурбан аха дүү хаад буугаад сүгүдчи суугаад байна. Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээкээниин дэбдүүкэй .

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Эрэйн эрчитэй гэлцэнэ,

Буджилту түшимэл дуулалзо!

Гуйна бида, мүргүнэ бида.

Мүргүке мүнгүн тологой эндэл бии,

Гуйху гуулин тологой эндэл бии,

Чикэ гэджи чиннаарай

Цээжил гэджи ойлгоорой.

Дүрбэн аха дүү болое гэджи гуйна бида

Зүб үгэй мэнэ зүбшээгээчи

Буруутайл үгэй мэнэ орокеэрай,

Манай убүгэн залгуулба:

- Зүб гэджи зүбшээбэ би,

Буруу үгэйтана оркиба би.

**59** Буурал насун болоол би

Бэтэгэй худал кэлээрэктүй.

Булцуунай Сулинаа залгуулба:

- Екэ аха мана болоорай,

Бүри газар бү бүрилгээрэй2,

Хаанай хатун бэлэй бида,

Эзэнэй эрэкэн билээ бида,

Доголон (яаджи ябаху би)

Моринай күлыни хайрлаачи,

Манайда бүүджи цайлактуй,

Шингэн далай гаталтала

Тэрээнээcэ цаашэни ойрохон

Үнэн үгэйгээ кэлэбэ бидэ.

Үбүгэн буурал аха мана

Үлэдбэ ундаадба биизэчи,

Зүбтэй үгэй мана зүбшигээрэй,

Зүс үгэй кэлии мана

Күдөө хаан морилактуй

Манай түшимэл залгуулба:

- Зүб гэджи кэлэбэ

Моринайчини күлыни үгүбэби.

Шингэн далай гаталба.

Гурабан өкэ балгаан харагдаджи байна,

Зулаанай дуүгэйдээ очиба,

Бууджи морилджи ирэбэ.

Мүнгөн ширээ мүлкюүлбэ

Токтосон газар үгэй,

Алтан ширээ алхуулба

Арай чирай токтооба.

Үгэл кэлэн болибо.

Идээгүй идээгиини идүүлбэ, Уугаагүй ундaйни уулгаба. Үдөр сүни хоёр ууба, үглөөни босоод Зусаанай дүүгэйдээ айлчилба. Тэндээ цайладжи, идээлэджи, тэндээ хоноод, Булцуунай Сулинаа дүүгэйдээ очиба.

Очин гэкүдэни байшин балгаасанааса нэлеэн холо оро засаад байджи байна. Алтан ширээ табяад үгсүн, Буджилту убүгэн үгэйлэ болджи очисан тэрруу шэрээтэйгээ... Тыгээд дэмэй оодоо харан гэкүдэни, зүүнэй сүбэ шэнги юмэ дээрэни гилайна. Тыгээд чиннаджээ байналтай.

Зулаанай ахай, Булцуунай Сулинаа дүүтэйгээ Буджилтайн буджи буурал морииги аянду сайн мори гэлцэджайнал. Түмөр чидүрөөр чидүрлөөд, түмөр амбаарту хааху гэлцэджи байна. Тыгээд Буджилту үбүгүн тэрэл харанхуй нүкэндээ сууджил байна.

**60** Нэгэл аджиглун гэкүдэни, эндэни хацартани ээджи нэгэл ширүүн юмэ байба. Лаб цаагуур иигэдэи баряад абхудани, адуунайл килгаасу шэнги, чинга гэгчийн адхасун, юу юүгэй үгэараад ла абчисан, убүгэн гараад эргин дээрэ суугаа хараджи байна. Юрдөө ойлгоджи ядаджи, хаана сууна гээчи би, - гэджи.

Буджилтуйн буджи буурал морини ерэн алда сүүлээ залгаджи байджи табяад эджинээ гаргаа (тэрэнэй үзүүрээсэ баряад). Буджилту убүгэн тыгээд лэ ябуджиркиба.

Гурбан аха дүү Булцуунай Сулинаа дүүгэйдээ цугладжи угтаджи ябуна. Күркүтэйн зэргэ гурбуулаа суугаад тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй .

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Буджилтул ахай дуулалзо!

Мүргүкү мүнгүн толгойнууд эндэл,

Гуйху гуулин толгойнууд эндэл гоо,

Эндэбэлэ андабалди, уур кэнтэг бүү болоота!

Откон дүү Булцуунай Сулинаа залгуулна:

- Эндээ би, андаа би!

Хоёр аха дүүдэ гомодол үгэйлэ,

Гомдохул дүүтэнэ биили би.

Уриналби, түүреэнэл би!

Уймар тэнэг дүүтэнэлби,

Оронытана күртэр үдэкүлби.

Зүб үгэ кэлэнэлби,

Бууджи морилджи цайлаата!

Муу муухайги бүү санаата!

Үнэн үгэ кэлэбэл би,

Алаба чаги алактуй

Хайралхуяал мэдэктуй!

Манай тушимэл залгуулба:

- Худал үгэ кэлэджи

Худукта оруулсан юунэй учир тана бэй?

Кэнтэк уур күрүнэ гөө.

Зусаан ахачини хэлэджайна ла,

Буджи бүүралыни хаакты, - гэджи кэлээ лэ.

Түмөр чидүрөөр чидүрлэктүй, - гэджи кэлээ лэ,

Түмөр амбаартаа оруулактуй, - гэджи кэлээл бэлэйлтэ.

Гурбан аха дүү дуулактуй!

Кулдэм сүгүдчи мүргэктүй!

Тыгээд тани мэдүүджил би

Үгэл кэлэн болиболби гээд лэ үбүгүн,

Уураа ууланда хаеба би, гэджи,

Кэнтэгээ кээрэ хаеба би, -гээ.

**61** Одоо намайги үтэр үдэгтүй нитук таашимини!

Гурбан ах дүү зүб гэджи,

Гурбан аха дүү найрлуулба, аракидуулба,

Ёсотой дүрбэн ах дүү болоджи

Буджилту үбүгэн екэ ахыгаа үдэбэ.

Гурбан дүүни Шингэн далай гээчииги гаргаад,

Булцуунай Сулинаа бүри бага дүүни.

Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Буджилту ахайм дуулаарай!

Дүрбэн ах дүү болба бида,

Кэн кэнэйгээ үгэ дуулае,

Орон орондоо байхудоо

Хаа хаанууд харшилаху магад үгэй биизэ

Бэе бэыгээ дуудая

Бэе бэендээ туса күргэлцэе.

Буджилатаа бэригэн мэни

Күбүүтэй болоо гэджи дууланалби,

Тобчиин чинээн толгойтой гөө

Тохойн чинээн бэетэй гөө

Алтан цээджитэй гэлцэнэ.

Дооши хагад бэени гөө

Мүнгөн бэетэй гэлцэнэ,

Мэндү сайхан күрээрэйт!

Алибаа хоротон боротон3 даарилдабални

Хашкираджил үүккэреэрэй,

Дуулхоораа дуулхо бидэ

Тусаа күргүкөө мэдэкүбидэ.

- Орон орондоо очиектуй!

Амар сайхан сууектүй!

Үгэл кэлэн болиба би. .

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Гээд лэ Буджилту үбүгэн гээчи ябуджиркибаа.

Гучин джилэй газарииги гурбан сараар тобчилаад күрүбаа,

Гэртээ күрчирэн гэкүдэ, Буджилатаа хатунааса суран гэкүдээ... Күбүүн манай екэ болоо гүү? - гэджи сурабалтайдаа.

- Юун күбүүн?

- Күбүүн чини үгэй болоо, хулгай абаа, - гэджи кэлэнэ. Буруу хараджи уйладжи, зүб хараджи инеэджи сууна үбүгэн: Үглөөни эртэ босоод буджи буурал ацараад, үбчи мүнгөн эмээлээ зокёогоод, далан долоон тобчито даргаа дэбилээ эмүсээд, абай екэ саадагаа аксаад, янджин болод ташуураа баряад мордобо үбүгэн.

**62** Зүүнэй урда зүг гээд лэ зориджэркибаа Буджилту үбүгэн гээчи. Тэрэ кэдүн цаг ябуба. Тыгэсээр байтур араг үргэлсэн аргал түүсэн нэгэ эмэгэн даарилданалтай.

- Зай, кукшин! – гэджи, - тохойн чинээн бэетэй, тобчиин чинээн тологойтой күнииги абаад ябаху күнииги харабачи биизачи? - гэнэ.

- Ээ, ха газарай эджэн гээчи буйта?

Чимa зэргын муу үкээлджиндү нэрээчи кэлэмээр бэшиби, цолоочи кэлэмээр бэшиби, - гэнэ.

- Эй, - гэджи – чи бидэ хоёры кэн маначи өөрөгүй күкшин насун болоо биддаа хоюулаа, - гэджи. Эйгээд очихудачи энээкэн тушаа нэгэ нуур байха биизэ, тэрэ нуурта күрчи очеэд лэ, хоёр гурба балгаарай. Тэрээни үмэкэйнээсэ үмэкэй усу, үмэкэй гэджи бүүкэлээрэй, - гэнэ.

Тэйкүдэчини тэрэ нуурайчини эджэн нэгэ харгуй зааджи үгкүлэ биизэ чимадо - гэнэ. Үбүгэн гээчи тэрэ үгээрни дабкяад очихудани нэгэ нуур байджайна.

Юү юүгүй хоёр гурба балгуджиркилайл даа.

- Яагаа сайхан усу гээчи бэй! - гэнэлтэй. Нуураасани нэгэ үбүгэн цукуйгаад4, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэнтэ? Нэрэ цолу кэн бэлэй?

Минжи лэ усуйги сайн гэджи күн кэлээгүй, яасан сайхад эзэн бэйчи. Кэн гээчидэ кэрэкээйчи?

Манай үбүгэн залгуулба:

- Боро тологой нитуктай Буджилту түшимэл би, буджи буурал моритой би, Буджилатаа хатунтай би, күкшин насан болсон хойном күбүүн үри гарасан гөө, тэрээниим хулагай абаачиба гөө. Тэрээнээ нэкэджи ябунал би. Зам харагуй зааджи үгэета? Али орон очеэбэй?

Хариин үбүгэн залгуулба:

- Тобчиин чинээн тологойтой, тохойн чинээн бэетэй, тымэл шинджиин күүни дуулсан би.

Газар тэнгэри хоёрай хайчилдахуйн тэндэлэ. Гайту Гайгуйн орон тэндэ гэлцэнэл, Гайту Гайгүй абаачисан гэлцээсэн, - үгэл кэлэн болибали.

Тиигэджи дуулаху, мүртөө Буджилту үбүгэн гээчи урданайкяаса илүү, кэдүйнэкеэсэ кэцүү болоод ябуджиркибаа. Тэрэ ябу ябусаар кэдүн цак болоод орон күрчи очибаа.

Далан долоон тобчито дарго торгон дэбилэйни тобчини кэнтэгтүни тасу үсүрчи байна. Орон ордуниини янджин болод ташуураараа тас тас китэр цокиджайна.

**63** Гайту Гайгүй гээчи айху мүртөө гүйн харайджи гараад тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Алтанджоо нэкэнджоо.

- Буджилту абам дуулалзо! Хулуухал гэджи абайгүйлби. Ачи үриин ерөөл болтогой гэджи абсан би. Абай абам алтайчи. Бууджи морилджи хайралаата, мүргүкэ мүнгүн тологойм эндэ, гуйху гуулин тологоймини эндэ. Або эджиидээ очихоо кииджи байна бидэ. Хан ширээ даруулха санаатай асамнай, мүргүнэби мүнгүн толгой энэ. Кэлэкү кэлиигээ кэлэбэ би, - үгэл кэлэн болибо би.

Буджилту үбүгүн буугаад гертэни ороджи очиба. Тобчиин чинээн тологойтой, тохойн чинээн бэетэй күбүүн урдаасани угтаджирээд, алтан ширээ түлкеэд үгүнэлтай.

Буджилту түшимэл тэрээн дээрэ сууба. Тэрэ күбүүнни үгэ кэдэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Буурал абам дуулалзо! Уур кэнтэг бүү бологтуй! Гайту Гайгүй

ацарджи, аба эджийдээ буцаха кииджи байсан бида. Гайту Гайгүй кэлээсэн: "Хан ширээ даруулхэби" гээсэн. Хайралхоо мэдээрэй. Хан абам дуулалзо! Тобчиин чинээн тологойтойби, тохойн чинээн беетэй би. Уур кэлэн бүү зооглоктуй5, түбшин сайхан морилактуй. Мүргүнэби, гуйнаби.

Үгэл кэлэн болибо би, - гэджи кэлээд, идээгүй идээгиин идүүлбэ, уугаагүй үндыни уулгаба.

Уур кэлэн үгэй сууба.

- Үглөөни босон мордоху, - гэбэ.

- Унтуджи үзээта, - гэбэ.

Гайту Гайгүй кэлэбэ:

- Хамак юүмээ тэннээ, тэргэндээ ачаалая.

Зүб үгээрни зүбшеэд үнджибэ. Кэдүн тэннээ тэргэ ачибат. Алибаа алта мүнгүйгээ, оосор бүчигүй ордон цагаан гэрээ ачиба. Үглөөни эртэ босоод аян харгуйдаа ороба. Ябу ябусаар үдэши орой болсан цагтуни оосор бүчигүй ордон цагаан гэриигээ бариба. Гайту Гайгүй бодхобо. Гэртээ ороод хонобот.

Үглөө босон гэкүдэ, гэрчи байхагүй, юүчиги байхагүй. Буджилту үбүгүн ганцаараа унтаджи кэбтэсэн. Өөдөө уруугаа эргиджи төөриджи тэнэбаа, арай гэджи олоба.

- Энэ хайшеэ эйгэбэ гээчи буйта? - гэджи Буджилту үбүгөн кэлэбэ.

- Төөреэд эйгэджи ирээбидэ, - гэбэ. Цэкэ харгуйда цэкэлээд ябубад. Тэрэ кэдүй цаг ябуджи ябуджи кэдүн джил ябуба. Тэрэ ябусаар орой цаг болджи хоноба. Цаг зуура Гайту Гайгүй гэрээ табиба. Гэртээ ороджи хоносон. Үглөө босон гэкүдэ Буджилту үбүгэн

**64** ганцаараа үнтаджи кэбтэсэн. Буджилту үбүгэн буруу бидэрээд кэдүн джилдү тэнэбэ. Күн амитан нэгэчи даарилдаху үгэй, цэкэлджи цэкэлджи гэр тээшээ цэкэ ябуджиркибаа. Тэрэ ябуджайтараа оройтоод хоноба. Хоноджи байхудаа зүүдэ зүүдэлджи байна: "Тохойн чинээн бэетү, тобчиин чинээн толгойтой күбүүн. Боро тологой нитугтаа байна”,- гэджи зүүдэлбэ. Үтэр үглөөни босон ябуба. Арбан хоногой газарта арбан үдэр күрүбэ. Гэртээ күрчи ирэбэ. Байсан балгасу баряад байджи байна күбүүнни. Алтан дээбэритэй, мүнгүн туургатай балгасу баряад байджайна.

Буджилту үбүгөн гилбаджи бууджи, гэртээ арай гэджи орджи очиба. Уугаагүй ундаа ууджи, идээгүй идээгээ идэджи байтарни, Гайтү Гайгүй ороджирджээ. Абу эджийдээ мүргүбаа. Сайхан цэбэркэнээр хоноджи байна.

Үглөө босон гэкүдэ, Гайту Гайгүй бэри байхгүй. Хайшээчи очисониини мэдэгдэкэгүй. Күбүүн гэджи яашачи үгэй заннаджи кэнтэглэджи байна. Абудаа ирээд:

- Буджи буурал морео үг! - гэджи. Убчи мүнгүн эмээлиичини тохохом, абай екэ саадагуйчини аксуху би, далан долоон тобчиту дарга торгон дээлиичини үмүдүкү би.

Зүб үгөө кэлэлцэджи зүбшибаа. Буджилту үбүгүн гээчи, газаа гараад, гурба сайхан хаткира, гэнэлтэй. Гурбан сайхан гэгчээр хаткирналтай күбүүн.

- Гурбан абаганар чини ирэкү биизэ гэджи, сайхан харуулджи хараджи бай, - гэнэ. Күбүүн газаа гозойтсод ла хараджи байну. Гэнтэ харан гэкүдэни нэгэ гурбан улаан тоосо гарчи байна.

Мүнөө тохойн чинээн бэетэй күбүүн күлеэджил байна. Гурбан абаганад күрээд лэ ирэбэ. Буул үгэй морин дээрээсэ ямар юм болоо гээчи бэй? - гэнэлтэй. Күбүүн тэрэ үгэ кэлэбэл сүгүдчи суугаад:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Хан абаганар дуулактуй!

Бэритэнэ үгэй ла

Би юү кэлэмей би.

Бүри газар6 очибаа гу

Мэдэкүйгээ мэдэл үгэй би,

Абаганар мэни наанактуй,

Аба мэни насун болсон ло

Дуутай болбал дуулактуй,

Кэлэтэй болбал кэлэджи үгэгтүй!

Бууджи oрoджи морилаата,

Зубтэй үгэйгээ зүбшээктүй, -

Үгэ кэлэн болиба би,

- Зүб! - гээд буун харайба, Мориини абчи цэргэндээ үяджиркиба. Саадагайни абчи цахандоо үлгүджэркибэ. Гурбан аха дүү ороджирбэ.

**65** Идээгүй идээгиини идүүлджи, уугаагүй ундайни уулгаба. Буджилту үбүгөн ботчи тэрэ үгэ кэлэджи байна:

- Дүүнэр мэни дуулактуй! Танай оронооса буцаджи ирэкүдэ гэртээ күрэн гэкүдэ, тобчиин чинээн тологойтой, тохойн чинээн бэетэй күбүүн гэджи үгэй болсон гү. Нойртой нойр үгэй хоносонби. Зүүнэй урда зүг ябасан би. Ябоджи ёбохуйн дундани нэгэ нүүрта күрүсэн би.

Ангаджи цангаджи ябосан би. Мэгдээд тэрэ усунааса уусан би. Нуурайни эзэн кэлэбэ. Аян харгуйгым зааджи үгсэн аяар газар тэнгэри хоёрой хайчилдахуйн тэндэл гөө, Гайту Гайгүйн орон күрүсэн би. Мүрүгэджи уктуулсан тохойн чинээн бэетэй гоо, күбүүн мэни тэндэ байсан гөө.

Тэрэ үэ кэлээсэн, бэрим болоджи мүргөесэн, эвтэй зүбтэй болсон бида.

Гайту Гайгүйтай юүмээ ацарсан би.

Гэртээ ирэсэн хойноо гэе байсан бида

Эбтэй зүбтэй байсан бида.

Кэнтэг кэрүүл болоогүй бида.

Үглөө босон гэкүдэ

Үгэй байгаад үнээ күртэр лэ.

Дүүнэр мэни дуулактуй,

Хайшеэ ябуджи очибо бэ,

Бага балчир ачитана

Насуни баахан гөө

Нарани эрэкэн гөө

Бэени мүнгөөрсөн гөө

Тэрээни учираар дуудуулба би.

Зөб үгөөр кэлэлцэктүй

Зүбтэй үгөөр зубшээктүй

Баруун зүг очисан гэлцэнэ.

Ерэн табан хаа хаалуусай

Эркэдээ хуряасан эзэн гэлцэнэ.

Аха заха Харгаанай гэлцэнэ.

Тэрээнэй орондо очисон гэлцэнэ.

Хаанай хатан гэлцэнэ.

Хариин газар очихута

Харатай сайхан ябуктуй,

Үгэл кэлэн болисуу би,

Булцуунай Сулинаа залгуулба:

Зүб үгэй тэнэ зүбшээбэлбидэ,

Аян харгуйда ябуха мана гээчи биизэ.

Хаанай хатан гэлцэнэлта

Харюу ни үгэй гэлцэкчи7

**66** Халджи тулджи очиху мани биизэ гөө,

Хаан ахам дуулалзо

Харалцаджи суугаарай!

Хатууда ула болоорой

Хатан бэригэн дуулаарай

Харангуйдо зула болоорай!

Дайгаа дараджи буцасуу бидэ

Даагаа сүүлдэджи буцасуу бидэ!

Ирөөл табин мородов! -

Yгэл кэлэн болибо би

Тыгээд лэ тэндээ эб зүбөөрөө кэлэлцэджи Буджилту күбүүн буджи буурал мореэ ацарджи үгчи, мүнгүн эмээл хазаараа зокеоджи, абайнгаа арха саадаг аксаджи, мореэ баряад сүгүдчи суугаад тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Хаан абам дуулалзо!

Хариин газар очиба бидэ,

Хатуудо ула болоорой,

Харалцаджи суугаарай,

Мүргүкү минии мүнгүн толгойм эндэ гөө!

Хатун эджим дуулалзо!

Харанхуйдо зула болоорай,

Харалцаджи суугаарай!

Мүргүкү мүнгүн толгойм эндэ гөө!

Хариин күбүүн хартай гэлцэнэ,

Амар мэндү ябона биизэ би,

Аба эджии хоёр мэни

Амар мэндү суугаарай!

Үгэл кэлэн болиба би.

Буджилту үбүгэн дамджуулба:

- Дээдү номтү тэнгэринэр

Дэмджэджи харалцаарактүй,

Дооду найман аймаг гөө

Дэмджэджи тусалаарактэй!

Дүрбэн хаалууд очиба гээчи гөө

Харал далай харалцаарай!

Харгуй замдани тусалаарай,

Кэлэкчиигэ кэлэбэ би.

Хара далайн окиндо гөө

Хатун эгэчини байха биизэ,

Тэрээнии барихуй бодохулта,

Үдөрчиин газарааса үнүриитэнэ мэдэхү биизэ,

Хоногчийн газарааса хориитоно мэдэкү биизэ.

Харатай зангаар ябааракуй!

**67** Цагаан түлэгөө8 хаеджи үзээрэгтэй гүү,

Дайнаа дараджи ирээрэктүй,

Даагаа сүүлдэджи ирээрэктүй,

Ироол табин болиба би.

Заа, тыгээд лэ аян харгуйдаа ороод ла ябабаа мордоод... Ябуджи ябутараа суни орой бодогдобаа. Түлэкү түлеэчи үгэй орондо хонобо. Хара далайн захада тэрэ сүниин дунда кирээсэ абхуулджи екэ салки гараба. Зулаанай ахани босоод харан гэкүдэни нэгэ екэ юүмэ гүрбэджи байху шэнги, эргинэй захадо лабладжи харджирээд нүкүсөө ботходжи байна,

Нүкүд босон харайсан, юү болбо гээчи бэй? - гэджи сурана.

- Зээ, юрдөө нэгэл эймү юме күдэлджи байна. Загасул гээчүү? Дүрбүүлээ очиджи алалдулаа усунда орүүлха гэджи нэгэл екэ загасу. Түлкиеэ модо байхагүй.

Тобчиин чинээн толгойто күбүүн:

- Байза, байза, - гэджи, - би ташуураа ацарсу би - гэджи гуйджи очисан, ташуур байхагүй.

- Ташуураа ацарку гэкүдэ ташуурмини үгэй, мартаа гээчи губи, - гэнэ.

Үүр цайсан хойно арай гэджи усунда оруулба. Загасу усунда ороод, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалуудта

Али газарай эзэнтэ?

Али газар очиба та?

Кэрэг зориг кэн тушеэ бэ?

Дуутай болбал дуугарактуй.

Кэлэтэй болбал кэлэктүй!

Манай күбүүн залгуулба:

- Екэ абагайн нэрэл гү

Зулаанай гэджи нэрэтэйл,

Дундал абагайн нэрэл гү

Зусаанай нэрэтэй гөө,

Откон абагайн нэрэни

Булцуунаа Сулинаа гэкчи гөө,

Буджилтын күбүүн би

Тобчийн чинээн толгойтой би,

Тохойн чинээн бэетэй би,

Үгэл кэлэн болиба би.

Зулаанай абага залгуулба:

- Хара далайн эзэн чи гү?

Хаб загасу гээчи чи гү?

**68** Хайрал тусаа мэдээрэй.

Харгаанай хаанай орондо.

Очиджи мэгдэджи ябана бидэ,

Аян харгуйгимана заагаарай,

Абарал тусаа үггээрэй.

Хаб загасу залгуулба:

- Энэл замаараа ябахота

Хара далайн экиндэ күркэтэ

Хабцагай агуй байх биизэ

Хабхара эмэгэн байху биизэ

Хара абдару байху биизэ

Хоёр боро үндүгө байху биизэ,

Тэрээниини абхуй бодоорыктуй.

Үдөрчиин газарааса хоройтана мэдэкү биизэ

Харатай сайхан очеэрактуй.

Хачинан сумуйгаа илгээкэлта,

Харал бэеэрээ очиху үгэйлта,

Харанхуй сүнийн дунда гү.

Хачинан сумайгаа табеэрактуй,

Үгэ гэджи үгэлөөрэктүй!

Кэлэл гэджи кэлээрэктүй!

Тэрээнээсэ цааши ябахалта

Хараалайн ордондо күрүкүлта,

Цонхондони очихата

Цокиджи докеэ үгкэтэ

Тэрэ үгэ кэлэкэ биизэ.

Хара далайн дэл гэнэ биизэ,

Болод гозуулиин орондо гаргаху биизэ,

Тэндэ байгаа кикү биизэ,

Хаанай хатан гэлцэнэ,

Харатай боротой ябаарактуй.

Хадайн чинээн хара моритай аху биизэ

Харгаанай хаан эзэн гөө

Оортчини ээлджээ күрнэ биизэ.

Болод гозуулинда гарна биизэ

Алдан үгэй харбаарактуй.

Хара таракиини тасу харбаарай

Хадай уруу үнкүритэрни,

Хаб загасу мэдүүджи гөө.

Дайгаа дараарай,

Даагыни сүүлдээpэктүй,

Үгэл кэлэн болибал би,

Буджилту күбүүн сөөргөө буцаба ташууртаа.

**69** Kэдүн хоног, кэдүн цаг ябоджи ирэбэ Гурбан абганар тэндээ күлеэджи байба. Күбүүн ирджи ара харгуйдаа оробаа. Тэрэ кэдүн цаг ябаджи ябаджи бууджи амарна. Тыгэджайхуйн цагта тобчиин чинээн толгойто күбүүн эцэгынгээ мэргэн цагаан түлэгүйги хараджи үзэнэ.

Хара эмэгэнтэй алалдуху дайсан, - гэджи бууба.

Харанкуй сүнийн дунда

Хачинан сүмаа9 илгэкү кэрэгтэй,

Хара далайн хабцагайдү

Хара эмэгэнэй хара абдаранда.

Тымэ түлэгэ бууба.

Тэрэ сүнийн дүндааса нилээн урда Зулаанай гээчи ахани сумоо

табихуни, тэрэ үгэ хэлэбаа:

Шэрэлэнгүй ерэлэнгүй

Шэрэлэнгүй ерэлэнгүй

- Хачинан сума дуулаарай!

Хара далайн эки очихү чэни

Хабцагай уула байха биизэ,

Күмүг орон байха биизэ,

Тэрээндэ ороджи очиха биизачи

Хара абдарандани тусаарай.

Хоёр боро үндүге байха биизэ

Тэрээни абчи ирээрэй!

Табон богоор такиха бииза би,

Табон богуйги бага гэбэлчини

Табин бодоор такина бииза би.

Хоротойл эмэгэн байхал гэкчи,

Хоногчиин газарааса хоройчэни мэдэкү.

Үдэрчийн газарааса үнүриичэни мэдэкү,

Тэрээни мэдэджи ябаарайл,

Үглөө сүнийн дунда

Күлеэджи сууна бииза би,

Чиргэнэл биизачи,

Тэрээнээ сайн мэдээрэй.

Үбчүүгээ үрээд угтуна биизэби,

Үгэл кэлэн болибалби,

Гээд лэ сумаа табиджаркиба,

Тэрэ тэндээ үнджин күлеэбэ.

Маргааши сүнийн дүндайн кирэдү, нэгэ юүмэ джиир джиир кикү дуулдана, муухан янзатай дуулдана, булту хубцасаа үмүсөөд, тобчеэ тайлджиркеэд, тэрэ күлеэджи байнал.

Сумани үгэ кэлэджи байна, ерэджи ябаху даа:

Шэрэлэнгүй ерэлэнгүй

- Хара далайн эки күрү бэлби,

Хоногчийн газарааса хоройм мэдэбэ гөө,

Үдөрчийн газарааса үнүриим мэдэбэ гөө,

Күрчи тудчи очисан би,

Баряад намайчи абсанни.

Үкэрэй хабирга номотой гөө

Алан доогуураа харбуулаа би,

Арай гэджи ябана би,

Арай күрэн унаба,

Үгэл кэлэн болиба.

Tэpэ бэеэркинаа

Зусаан ахани табихуй

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Харанхуй сүниин дундал гөө

Хачинан сумайги ябуулхамини,

Хара далайн эккиндү зорюүлхамини

Хабцагуй күмөг агуйда

Хара эмэйн орондо

Хара абдаранда тусаарай,

Хатир ятир бүүкилгээрэй,

Хоёр боро үндүгэ абна биизачи.

Хоногой газарааса хорычэни мэдэк биизэ,

Үдэрчийн газараасаа үнүриичэни мэдэкү бииза

Харадаар гэджи ябаарай10,

Тэрээни абчи ирэбэлчини

Табан богоор11 такихуби,

Табан богуйги бага гэбэл чини

Табан бодоор такихулби.

Маргааши сүниин дундал гөө

Күлеэджи сууху би,

Тобчеэн тайлаад сууху би,

Тэйгээд бариджи абху би.

Бачи екэ бардаасу би.

Шиджил екэ шибчэсүү би,

Тыкэл кээд табиба,

Тыгээд лэ арилаба.

Сумони ябабаа хангинаад ла,

Тэрэ үдүрөө үнджүбаа

Сүниии дунда кирэдү ботчи

Далан долоон тобчитай

Дарга торгон дээлээ үмүсөөд

Тобчиини тайшиджиркеэд

Үбчүүгээ үрөөд күлеэджи байна.

**71** Тэрээн дундахан нэлеэд холо нэгэл

Муу джиир джиир гэджи ирэджи ябундаа,

Тэрэ үгэ кэлэджи ябүна:

- Эзэн мини дуулаарай

Муу муухан ябаба би,

Хара эмэгэнэй орондо күрүбэ би,

Хара абдарандани ороба би,

Хоёр боро үндүгүйни аббал би,

Хара түмэр хангирба,

Тэйгээд чимээгиим аббал гөө,

Халуун үрүлби шүүрбэлэ,

Хоёр үндүгүйм абба ла,

Халуун галда шитааба үдүймэни

Күрчи очиджи чидана гүби, үгэй гү! - гээд лэ

Тэрэ холо шаргеэд унаджи очиба ла,

Үгэ кэлэн болиба,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Заа Булцуунай Сулинаа гээчи тэрэ үгэ кэлэджи байна. Тэрэ сүнийн дүнда сумоо сугу татаад, нумоо сугу татоод, сүмоо онолоод, дэлиджэркеэд, түккэл абан түүреэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хатан түмэр сума мэни

Хара далайн зүг зорюулбал би,

Хара хабцагай байхо биизэ

Хабцагай кэрүм ордон байха биизэ,

Тэндэ күрчи очеэрэй,

Хара эмэгэндэ ороху бэтчи.

Хараартай ябаарай.

Хоногчийн газарааса хоройчини мэдэкү биизэ

Үдөрчийн газарааса үнүриичэни мэдэкү биизэ,

Үнэн сайхан ябаарай!

Хара абдарандани ороорай,

Хатир читир бүү чимээ гарагаарай,

Хоёр боро үндүгүйни ябаарай,

Халахай бүү барюулаарай,

Чиигээрэй чиргээрэй!

Тэрээнээл абаад ирээрылчи,

Гурбан бугоор такиху би,

Үглөө сүнийн тэг дунда

Бүкэ бэеэрээ күлеэкү би,

Бачил екэ бардасуу би.

Шиджил гэджи шибчэкү би

**72** Тэйкэл гэджи табисуу би.

Үгэл кэлэн болибал би.

Чиигэбэ, чиргэбэй сума

Хатирба, ябоба.

Хара далайн эки күрчи

Хабцагай күмэг гэртэ ороба,

Хара абдарандани оробо

Хоёр боро үндүгү абба,

Абаад яван гэтэрни

Хара эмэгэн гээчи ханеэджиркиба,

Цочеэд, хара тогооги үдээрээ чиррэн гэтэр даариджиркиба, халуун үрүлбээрээ хабчеэд бариба. Хоёр үндүгүйни булеэгаад абба. Хара тогоогоо хангинатар кисубал хачинан сүмаарни, тыгээд үүдэнэйгээ забсараарни энээд чидэджиркиба.

Тэр сумани ябуджи ябана, үдэрчиин газарта нэгэ муу дуулдана,

Булцуунай Сулинаа гээчи бүкэ бэеэ бэкилээд лэ күлеэджи байна. Сумани үгэ кэлэджи ябана:

- Эзэн мэни дуулаарай!

Хара далайн эки күрүбэл би,

Хабцагай ордондо оробол би

Хара абдарандани оросон би,

Хоёр үндүгүйни абсан би,

Хара эмгэн ханеэсан

Цочеэд хара тогоогиини даарибал би,

Цочеэд хара тогоогиини даарибал би,

Гарахуйн самбаа үггөөгүй.

Халуун үрүлибөөр хабчиджи барисан

Хара тогоогоо хабирсан

Хатирхай үүдээрээ12 хаеба,

Тэнкээ чинээм үгэй лэ,

Үгэл кэлэн болеба би.

Хагад үдүрчиин газарта таард кеэд унадчиба,

Булцуунай Сулинаа сумандаа очибай

Буруу хараджи уйладжи

Зүб хараджи инеэсээр очиба.

Хачинан суманайни түмэрыги

Үгэй болон алдатар хабираад табяа!

Тэр сүниини хоноод, үглөөни үдөр

Дүндайн кирэндү

Тобчиин чинээн толгойто

Тохойн чинээн бэетү

Дүрбэн зүг тээшээ гүйджи,

Дүрбэ докеджи мүргөөд,

Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

**73** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Гурбан хаалууд дуулактуй!

Зүб үгэ зүбшээктүй

Кэнтэг гээчи кэцүү байна,

Мэдэлтэйтана мэргэлэктүй­13

Мэдэлгүй тана байрджиктүй!

Гэнтэл ябасаар байтар мэни

Далан долоон тобчи мэни

Тасо булту буубала,

Дөөдү биенэйм тобчи тaсураа үгэй лэ.

Ямар тэмдэг болсон бэй,

Хара далайн эки очиходо

Хабцагай кхара күмүгииги

Хара эмэгэн эзэнтэйги

Хага даарин очихол би.

Хаан абаганар дуулактүй!

Эймэ гурбан тэмдэги

Мүн үгээрээн мүнкэлджи

Зүб үгээрээн зүбшээджи

Кэлэджи намадаа үггүгтүй!

Гүрабан абаганар уруугаа хараба гөө

Зусаалай күбүүн залгуулба:

- Тэнкээ чидал чинии лэ

Өөрөө өөрынгөө бэе мэдээрэй.

Зуб үгычини зүбшээбэ бида

Буруу үгэйчини оркибал бида

Үгэл кэлэн болиба.

Зулаанай абагани залгуулба,

Тэрэ үгэйни кэлэбэ:

- Эрэ күн зорисондоо

Эбдэрэл санаа14 санаху кэрэг үгэй лэ,

Эндэ тэндэ бодоху кэрэг үгэй лэ,

Тобчи бүчинычэни тасуракчи

Олон залуугай ёсо гоо,

Өбөчин кэнтэгтэй бэйзачи

Алалдаху дайсандаа

Абурал тусыгаа өөрөө мэдээрэй.

Манай күбүүн залгуулба:

- Дээдү номту тэнгэринэр дуулактуй,

Дооду найман аймак дуулактуй,

Кэн кэнтана дамджиктуй,

Боро тологой нитуг ала

Буурал абам дуулалзо!

**74** Буурал эджиим нааналзо!

Дэмджилцэджи хайралактуй!

Иимэ кэцүү юмэ гээчи гүү

Гурабан абаганар муудаба,

Харабан гэкүдэни сумагүй болсон лэ

Хара эмэгэнэй харанда

Хага зада харбаат би,

Хуу хуу дуулактуй!

Хубилгаанта бэетэнгүүд

Сумаймини дэмджин харилцактуй!

Насамэни багахандаа

Нарамэни эртэкэн лэ

Чисүмэни чингэкэн гөө,

Ширбэсү мэни нариихан гөө...

Хара далайн эки зорюулхамини

Хатан түмөр сумаа харабахул би,

Хабтагай хабцагайн күмүгүйги

Хага бута тудтагай!

Хара эмэгэндэ тудтагай,

Далдал байсан ууткиини

Далан хоёр чиндаасани

Харал таракинайни хагартар

Тыгеджи тусаад очеэрай!

Хара абдарандани ороорай

Хоёр үндүгүйни абаарай.

Үглөө сүнийн дунда күлеэкэ би.

Номойгоо дэлибэ

Сумайгаа онолба,

Дээдү харасан кэчирыни

Дээдэ тэнгэринэр сакиба,

Доошеэ харасан кэчирыни

Доодо найман аймаг сакиба.

Дунда бэеиини бариба,

Бато цагаан бариба.

Тэрээнээcэ шэлбээджи очибалчи

Ясу мэни зайратугай

Ябасун улуд үзэтүгэйни.

Үндүгөөд абаад ирэбэлчэни

Хорин богоор такихол би,

Тэрээни бага гэбэлчэни

Экычэни (?) алан такихалби,

Тыкэл гэджи табихол би,

Гээд лэ табиджал орхиба сумаа.

**75** Чиигиба, чиргибаа сумани

Хантинаба, хатинаба (сумани)

Үмүлгэеэн күдүлбэ.

Олан хаалууд гайхаба,

Хара далай долгидба

Харцагайги тудбаа.

Хара күмөг гэрыни хамху тудба,

Тэндээсэ дабхур цаашеэ

Хара эмэгэни далдал байсан ууткитайни

Далан хоёр чиндаасутайни

Хара илэгэнэйни хагадтай

Тасу тусун очибаа.

Хара абдуранда ороба

Хоёр үндүгүйни аббаа.

Тэндээcэ yсүрөөд чиигиба чиргибаа.

Хара далайруу хоногчиин газарааса

Тэрэ үгэ кэлэджи ябуна.

Чиигиба би, чиргиба би

Үнэ саналычи хатааба15 би.

Сайн эрэ болбал гоо

Бариджи намайги абна бэйзэ чи,

Баруун сугайгаа үрээрэй

Бактү тудхайм тэндэ лэ

Бариджи абчи чидаарай.

Урдaнайкяаса өлүүгээр

Кэдүйнэйкеэсэ кэцүүгээр ябунал би,

Үгэл кэлэн болибал би.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Гээд лэ, сумани миин нэгэ хатинана

Күцэтэй гээчини кэцүү,

Далан долоон тобчиту

Дарга торгон дээлээ эмүсджиркеэд

Баруун сугаа үрөөд үггүнэ.

Баруун сугаарни тусаад дэ ирэсэн

Баруун сугоо шүүркүдөө ходжимдоо

Зүүн сугоороо шүүрчи унахайн тэрээкэнээр шүүрээ.

Үдэйн газар ширгүүлджи арайкан гэджи баряа.

Одоо күбүүн сумоо ацарчи

Идээ ундаа идэджи, амарчи кэбтэджи байна.

Заа, тыгээд лэ мори хараа бариджи эмээл хазаар

Хамугаа тоходжи, номо сумоо, саадагаа

Аксаад, аен харгуйдаа ороод ябубаа.

**76** Тэрэ ябуджил ябухуйн дунда гурбан абаганар тэрээ хойно ороод лэ ябуху, ходжидоджи гээгдээд лэ ябуху. Нэгэ ябутараа нэгэ суни хоноод, үглөөни босоод, гурбан абаганасаа абаад, гурба хуруйлаад, гүрбан хурубчинай чинээн болгоод, гурбан мориини хуруйлаад, гурбан хурубчи шэнги болоод бултайни саадагайгаа оёорто чикэджеэд, аха заха Харгаанайн орон уруу ороджи очибаа.

Тэнгэри тулмо сүмүтэй алтаар хүчигдасан, мүнгөөр хаджигдасан тиимэ сүмүндэ күрчи очибаа.

Харши күреэндэни күрчи очиба.

Үүдэйни мулталджи ядабаа.

Кэнтэглэсэн бэеэрээ харшинайни оройгоор харайлгаджи ороод, цонхонойни цокиджи тэрэ үгэ кэлэджи байна (мүнөөки мууни):

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Ерэн табан хаани эркэдээ хуряасан

Аха заха Харгаанай гэлцэнэ.

Чикэл гэджи чиннаарай!

Цээджил гэджи бодоорой!

Нидүл гэджи хараарай!

Гайту Гайгүй юүндэ ацарабачи?

Дуутай болбал дуугараарай!

Кэлэтэй болбал кэлээрэй!

Өблөр гэджи кэлэнэ чи гөө

Өбдэрэмээр гэджи кэлэнэ чи гөө

Үтөр түрэгэн дуугаралзо!

Үгэл кэлэн болиба би,

Заа, тыгэсээр байтар цаанасаани

Үрүү нэйни усy үндүгүн цагаан болсан,

Цанцүгайни усу цан буурал болсан тэймү

Үбүгэн күн цонхоороо цохойджи ирээд,

Тэрэ үгэ колэджайна:

- Хаа газарай күбүүм чи?

Али газарай албам чи?

Хаанааса санаджи харайлгачи?

Яаджи халджи санаба чи?

Үглөө үдөр дундайн кэридү

Харал далайн экиндү

Очеэд тэндэ күлеэгээрэй.

Болод уула байхо бэйзэ

Тэрэнэй оройдо моритайгаа күлеэгээрэй.

Бүрил газар16 бүрилгокү би! -

Үгэл кэлэн болиба би...

**77** Гээгдээд күбүүн харшиини харайлгаад, сөөргөө очеэд Хара далайн өкиндө очиджи, тэндээ идээ ундаа чинаджи, мореэ хооллуулджи хонобо. Үглөө үдөр дундайн кэридү мореэ токходжи агүй екэ саадагаа аксаад, данджин болод ташуураа баряад, мордоод, хоер гурба мореэ цокеэд гозуулинай оройдо харайлгаджи гараад, тэрээн дээрээ дүрбэн күл дээрээ тогтоод морини байджи байна.

Зээ, гэнтэ харан гэкүдэни

Уулайн чинээн хар моритай

Уулайн чинээн күн ирэджи ябана.

Дэргүдэни ирээд хоер гурба эргилдээд, тэрэ

Үгэ кэлэджи байна:

- Тобчеэ тайлаад гозойно

Таракиичи тасу табина би,

Хара далайн нируун уруу гөө

Хара тарикинайчи үсүртэр

Үгэй тоорог болгоху би.

Кэнэй күбүүн кэнкэлдэй

Хаанай хатан биизэ би,

Эзэнтэй эрэким биизэ би,

Бэеэ чингаар бареэрай.

Буджи бууралаар олзо киикү би.

Сумыгаа сугулба,

Номондоол онолба,

Үгэл кэлэн болиба.

Гэсэн бэеэрээ таракиини тасу гээд лэ ябүүлджи абба. Буджи буурал моритой муу күбүүн эргилдэджэй байна тэрээн дээрээ.

- Өй! Тараким тасурба гэсэн мини тобчим ахуни юү бэй! – гэджи гайхуджайна

- Күбүүн бүү наашеэ маны ээлджээн болба! – гэнэ. Күбүүн тэндээсэ буун харайлгаад күрчи очиба. Тэрээнэй оройдо гараад эргилдэджэй байна моритайгаа.

Мүнөө Буджилтайн күбүүн тэрэ үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Буурал абам дуулалзо!

Хатан эджийм дуулалзо!

Дээдү номтү тэнгэринэр дуулалзо,

Дээдү кэчириим сакитогай!

Дооду найман аймагууд

Доодо кэчириим сакиита!

Хан абам дуулаарай,

Хатууда - ула болоорай,

Хатун эджиим дуулаарай,

**78** Харанхуйдо зула болоорай!

Хариин орондо ябунал би,

Хайран таныл күбүүн тана би,

Хара далайн эзэн гөө

Хаб загасал нэрэтэй гөө,

Чикэл гэджи чиннаарай,

Цээджил гэджи бодоорай,

Hидүл гэджи хараарай!

Аха заха Харгаанайги

Алдал үгэй харбасуу би.

Хара таракиини тасу тусаарай

Хара далай тааши үмкөрө

Хаб загасу шүүрээрэй,

Аха заха Харгаанай

Али олон илэглэбэ.

Алдал үгэй табихоби,

Шиджэл екэ шибчэсүү би.

Сумайгаа сугулба,

Номондоо онолба.

Гучин гулда гуйбаба

Өмөлгэеэн күдэлбэ.

Олон хаалууд гайхаба

Тиикэл гэджи табихони

Үгэл кэлэн болибал би,-

Гээд лэ ( ябуулджил абсан күбүүн)

Хара таракини далайруукин үнкүрбаа,

Иргируухан.

Хаб дзагасу хаб байтар шүүрээд абба.

Уулайн чинээн үбүгэн

Yгээ тарааджи алдалджи унаба хоишеэ,

Күбүүн мореэ зүб залан

Харганайл орүү харайлгаба,

Бухайн арасун көөргыни ацараад көөргөдэджи

Гaлдaджaркеэд (Харгаанайгаа), мориини абаад,

Күтүлээд хото шибээндэни очиба.

Хото шибээндэни ороод, гэртүни oрoджи очисан.

Уугаагүй ундайни уулгаба,

Идээгүй идээгыни идүүлбэ.

Гайту Гайгүй гээчи гүйджи байна (тэрэ идүүлджи даа)

Гайту Гайгүй гээчииги бареэд,

Гайту Гайгүй гээчииги күлеэд,

Уулайн чинээн хара мориини олзо кеэд,

Адууса малыни, албата иргэныни абаад,

**79** Хото шибээгиини буха көөргөөрни көөргэдчи хайлджиркеэд,

Гайту Гайгүйгаа гандзагулаад зам харгуйдаа ороод ябубаа,

Тэрэ ябуджи ябахуйн дунда хажуудани

Ёоё!" - гэджи юүмэ дуугарна.

Гайту Гайгүйгаасаа абсан олзо хара мориигоо

Аргамджажи хоноба, модондо үлгүнэ.

Саадагни сүни миин сар сар күдэлджи байна.

Цочин ботчирхэ мүртөө сууджи байна.

Күбүүн байза юү билээ гэджи бодон гэкүдэни

Гурбан абагани тэндү аху билээ.

Үглөөни босоод гурбан абаганасаа гаргаад, гурба хуруйлаад aбaганасаа табиджиркеэд, гурбан мориини гаргаад гурба хуруйлаад, гурбан мори болгоджэркеэд, ундахан чинаджи ууджи абаганадтайгаа аен зам харгуйдаа мордоод ябүбаа. Боро тологой гээчи күрчи ябүхааса урдахан гурбан абаганарни тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

- Буджилтул ахайн күбүүн чи,

Үни ходо болоба бида

Гэртээ буцаджи бидэнэр очисуу бида.

Орон нитугтаа күрэбэчи,

Дайныгаа даробачи

Дагаачиги сүүлдэбэчи

Омогтой сайхан ябобачи,

Олзойн эрэким олобачи,

Орон орондоо тараектуй!

Манай күбүүн залгуулба:

- Аба мэтү абаганар мэни дуулактуй!

Али газар ябоба бида

Амар мэндү ябобал бида,

Абаганасайгаа аборалаар

Аладжи буцаджи ябанал би.

Гэртэм күрчи цайлактуй!

Тэрэ газар тэнэбэ бида

Абамени гомодохо гөө

Сонин сониноо кэлцэктүй,

- Зүб буруугаа кэлцэктүй,

Үнэн үгээ яриктуй,

Зүб үгэймэни зүбшээктүй

Буруу үгэймэни орокиктүй

Мүрүгэнэ би, гүйна би

Үгэ кэлэн болибал би!

Зулаанай баабай залгуулба:

- Зүбшэджи бодобал би,

**80** Зусаан, Булцуунай Сулинаа дүүнэрнил дуулактуй

Ахай мана уурлахо

Мэндүйни мэдэектүй!

Үгэл кэлэн болиба би.

Булцуунай Сулинаа залгуулна:

-Ямар нюураар очиху бида

Аха дүү юү гэджи кэлэкү бида

Олон хаалууд дуулаху ла.

Эчикү мэни яасан бэ?

Ачиинга алалдахуйги үзээгүй бида.

Манай күбүүн залгуулба:

- Абага тыгэджи бүү кэлээта!

Арай танай абаралаар

Аладжи буцабал би.

Алад цаашеэ санахагүйлби,

Али би кэлэкүгүйлби,

Бууджи ороджи хайралактуй,

Кэдзээнэйкеэсэ кэцүүгээр

Урданайкяаоа элүүгээр

Үтүр хурдун ябаектуй!

Үгэл кэлэн болиху би.

- Оох! – гэкү мүртөни ангинтар хатарбадаа Юуджилтуйн цэрэгэ күртэр дүүгээд орджирбэ. Буун харайсан бэеэрээ гурбан абаганасай-гаа мориини абаад, дээдү цэрэгэнэй гарихуноосо уяджи уяджөркиба, саадагуусыни абсан бэеэрээ дээдү дээдү ацанда үлгүджиркиба.

Гайту Гайгүйгаа ганзагунаасани абаад газарта хаеджиркиба. Өөриингөө морииги дунда гариханааса уяджэркиба. Саадагаа дунда ацанаасани үлгүджиркиба. Абаганасаа гэртээ оруулаад Гайту Гайгүйгаа абаад өөрынни гэртэ абаачаад хаеджэркеэд, эцэгындээ ороджиркүдэни дүрбэн аха дүүнэр тэбэрицэлдэджи уйладжи дууладжи байнад. Идээгүй идээгыни идүүлджи, уугаагүй ундайни уулгаджи абаганартаа йирэн табан хаа хаалуус цуглуулба. Нуураар джишэджи араки хуряаба, уулаар джишэджи маха болгоба. Нэгэ өкэ иргэмдэ наадам кибэ. Гайту Гайгүй абаганартаа мүргүбаа, тэрэ улаан зээрдэ болоджи байхуйн дунда Булцуунай Сулинаа гээчи тэрэ үгэ кэлджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Цугласан хаа хаалууд дуулактуй!

Хатун абахайнар дуулактуй!

Эрын эрчитэй гэлцэнэ

Хаанай хатан гэлцэнэ

Боро тологойн эзэн болоджи сууха гөө.

**81** Нэрэ алдар ооноохоху

Муу тэнэг абагани би

Нэрээ танда үгкү би.

Булцуунай Сулинаа нэрэтэй атогайла

Боро тологойги эзэлүтүгэй лэ!

Зүб үгэй мэни зүбшээктүй.

Буруу үгэй мэни орокиктуй!

Зүб гэбэлэ докиктуй!

Булта бүкүн докиба.

Манай күбүүн залгуулба:

- Боро тологой эзэлсэн

Буджилту түшимэл

Буджилтуйн күбүүн би.

Булцуунай Сулинаа нэрэтэй күбүүн би.

Хаан хаалууд дуулактуй!

Хаан нэрэтэй болоба би гөө?

Хан абаганасайгаа күчээр

Йирэн табан хан хаалуусыги

Эркэдээ хуряасан Харгаанайги

Муучилджи добтолбоби.

Өөрын эрчитэй гээчиби гү?

Хаанай хатан гээчиби гү?

Хаан хаалууд дуулактуй!

Хара мориини үгкүм гү?

Хаан мэтү абаганартаа

Олзо болгон очитагай!

Зүб гэбэлэ докиктуй!

Бултаа хаалууд докиба.

Иигээд лэ екэ найр наадам кииджи байна.

Яашэчи үгэй улаан зээрдэ

Булцуунай Сулинаа күбүүн нилеэн

Улаан зээрдэ болоод байджи байна.

Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хуу хаалууд дуулактуй!

Оросон бороо арилакчи

Йирэсэн айлчин мородокчи

Орон орондоо мордоктуй,

Хуу хуу дуулактуй,

Хубилгаанта бэетэнгүүд

Орон орондоо очиктуй!

Найрласан газартатана

Набчи цэцэг дэлгэртүгэй.

**82** Күрүлэсэн газартатана

Күкэл ногоон дэлгэртүгэй

Гарахадаа ганзагутайгаар

Ороходоо олзотойгоор

Амсан сайхан джиргаактуй!

Амар мэндү ябаактуй!

Үгэл кэлэн болибал би,

Зээ, амсун сайхан джиргабаа.

**4. БОЛДОГОЙ ЧИНЭЭН БОЛОД БОРО МОРИТАЙ БОЛОДООР ЭЗЭН**

Эртэ урда цагту

Хара далай нитугтай

Хараалта хаан

Хоёр зангитай хажуудаа

Дээдэ талайнки даасан

Загалту занги

Доодо талайнки даасан

Замбалту занги

Гэджи хоёр зангитай

Гурбуулаа үри үгэй, баян.

Харайлан хатунни күл күндү болобо.

Күбүүтэй болобо

Зангн - дээд талайн занги - Загалту,

Доод талайнки даасан

Замбалту занги

Гурбуулаа күбүүнтэй болобо.

Гурбан хоног дээр гурбан күбүүсэй,

"Милаангуур кэктүй!" - гэджи найр наада кинэ.

Гурбан зуун хаалууд гурбан хатун абахай

Гурбан зуун хаани түрүүлээд суусан

Үбүгэн Буурал хаан сууджи байна.

Улаан зээрдэ соктоджи байхуйн үедү түүреэбэ:

Дэгээниин дэгээниин

Дэгэй дэгэл дэгээниин.

Абахайсай джинарту

Нэгэл үгэ үгүүлнэ би.

Энэ гурубан күбүүдтэ

Нэрэтэни үксүү бидаа

Намааса биши лэ

Кэнтэни чи намайла аха намайдаа

Хараалтуйн күбүүн болобо.

**83** Болод боро унаатай

Болодоор мэргэн атагайни,

Хоёр зангиин күбүүн лэ

Мэткүджи джиткүджи гарасунаараа

Мэткүлтү Джидкүлтү байтогайни.

Найр таруджи

Күлдү ороджи хабчеэ, томохон тайбалджи

Нэгэ Харалтуйн күбүүн

Хара торгон цулаасаар далаладжи байна.

Түүреэджи байджи:

- Хоёр зангиин күбүүн лэ

Наашаа сайхан дуулактуй!

Күнэй күбүүд күн болобо биизэ

Күлүгэй унага мори болобо

Мори хараа бариктуй

Өөрөйнгөө үе насанай

Наян түмэн цэригээ татактуй,

Манайду ирэджи цуглаектүй.

Аличн бэри гэртээ наадку бида

Аба хайдаг киджи зугааладжи ябаектуй даа!

Гэджи хоёр зангиин күбүүд

Мэткүлтү Джидкүлтү хоёриигаа

Дуудаджи байна:

- Ирэ даа.

Наян түмэн цэригни

Үбчө мүнгөн эмээлтэй

Сөөг мүнгөн саадактай

Толгойл гэджи бата бообор булган малгай

Цээджи гэджи хабирга мүнгэн бүстэй тон гое.

Ташуураараа ара талаасан атуритар цокиджиркиба, үбүр талаасани үрчиитэр ташуурдаджиркэбэ. Хоёр дакин Болодоор үгэ кэлэджайна:

Кикөдөөр кикөдөөрэн

Кикөдөөрэн дээрэнкүй.

Мэткүлтү Джидкүлтү таа хоёр ямар санаатай иигэджи намадл эсэ табината?

Экэ эцэгиин үри үшөөн үү?

Энээкэн бэөнэй үри үшөөн үү?

Тыкүдээн болобо.

Зангиин хоёр күбүүд ташуурнуусаа мүн даллаад, Болодоорой хоёр хаджуунааса дабшалджи күрчирээд. Болодооройгоо тараки түрүүгүй хоер гурба бутаруулджаркеэд...

Үгэ кэлэн түүреэджи байна:

**84** Якинзо юүкинзо

Яар өкэ яакинзо.

Хараалтуйн күбүүн Болодоор лэ

Наашаа сайхан дуул! – гэнэ.

Эцэгийн чини ямар сайнииги санамай бидаа,

Эртэ урда цагту лэ

Хоёр эцэгэси мани

Бүрүнкүйдө бүчиджи

Харанхуйда хашаджи

Дайн гэджи дараджил,

Түрүсэн тугулааса дороор ла

Улаан гараар бариджи

Хото шибээ хобхолджи

Зоолгоджи нүүлгоджи ирсэн гэгчи лэ.

Түрэнэй түлөө лэ

Чинии гарчи түрүкүлөөр

Бидэчи хоёр гарсан бида.

Хараалту эцэгэсэй холодуни

Алахуйн муугаар алаху гэджи ябана бида.

Наян түмэн цэригээ

Найман дангаар бүсэлэктүй,

Бидэ хоёр болоболо

Дундаа ябчи дүрүлэджи

Хоёр хажуунаасани харбуджи алаа.

Загалту Замбалту хоёр Зангиичэни

Хото шибээ хобхолбо лэ.

Баруунай урда зүги зөөлгөджи нүүлгэнэм,

Үбүгөн Хараалту абатани

Тогтооджи алалданам.

Хоёр тууджи алалданал

Арга мэргииги бидэрджи үзытэ! – гэджи байндаа.

Болодоор мориноосоо буун харайгаад,

Хоёр килгаасу сугалджи абаад,

Моринойнго хоёр тонтгогоолиин ореэгаад

Газарту хаеджиркяад ташуураа баряад,

Дакин алдаджи байджи үгэ кэлэн түүреэджиркинэ:

Кикү үдээр кикү үдээр

Кикү үдээрээн дээрэнкүй

Болод боройн мини хоёр тонтогоол лэ

Наашаа сайхан дуул, - гэнэ.

Би лэ Болодоор

Шиджи гэджи шибшэсүү би,

Бачи гэджи бардасуу би.

**85** Нэгэ дакин докиходо мини

Болод мори нэгэни хубилаарай!

Хоёроодкёо докидо мини

Болодоор лэ нэгэни хубилаарай!

Гурбаадкиигаа докиходо мини

Болод мори Болодоор босон харайлгаарай!

Боссоноосоо хойно лэ

Мориндоо алабкиджи мордоорой,

Мордосноосо хойнони

Мэткүлтэ Джидкүлтэ хоёртай

Алалдаджи дайлалдаарай!

Хорин джилтэй болотороо

Хайшинчи табин үгэйгээр

Ганцахан газар ээрэджи алалдаарай.

Гээд лэ докиджиркёод зоксочибал даа.

Нэгэ докихудони болод боро мори болобо,

Хоёрдоки докихудони Болодоор болобо,

Гурбаадки докиджоркихудани

Мори эзэн хоёр босон харайба.

Боссоноосо хойши мориндоо алабкиджи мордоба. Мордосноосо хойшө Мэткүлтү Джидкүлтү хоёртайгаа алалдаджи оркиба, Болодоор болоод ла. Тэйкүдэни Болодоор эккэ нитуг таашээ хатарджиркиба. Түргэн салкииги түргэдкэджи хатарина, удаан салкииги уридаджи хатарина. Хото шибээндээ күрчи ирикүдэни хото шибээнэй байсанчи юмэ үгэй аба, баруун урда зүг тээшээ газарай күрисииги үгэй болтор туугаад очеэ мүрни.

Тэрэнэй хойнааса Болодоор хатарджи ябана, тэрэ мүрөөрнил. Тэрэ хатарджи ябатарни еккэ мэнэн талайн тэг дундани нэгэ еккэ манан тоосо харагдаджи байна. Үндөр тоосу гээчи тэнгэри тулджи байна. Үткүн тоосу гээчини дэлэкэй дүүрчи байна. Тэрэ тоосуйги хараснааса хойши Хараалтын күбүүн Болодоор гээчи хаалгын чинээн энтэй, хачинайгаа ерэн тэкүйн эбэрээр киисэн, өндэр шара номондо онолоод, күлүбэдкоо киджи байджи үгэ кэлэн түүреэбэ:

Кикү үдээр кикү үдээр

Кикү үдээрээн дээрэнкүй.

- Загалту Замбалту

Хоёр ла зангинар

Яаджи ябана болбуута.

Үбүгүн Хараалта абу мини

Тулиджи зободжи ябуна алтай.

Үни эйши тыккү...

Үбүгүн Хараалта абу мини

Хаджуу таашаа зайла! - гэнэ.

**86** Тэнэг балай зэмсэгтэм

Даарилдаджи үкүбэ чи, гэджи байна даа.

Харбабал бизэ даа, яасанчи би... здаа.

Хоёр зангини бододоорой урдаасани

Үгэ кэлэн түүреэджи байна:

Яакинзо юүкинзо

Яар өкэ яакинзо.

- Эркимтэ эзэн Болодоор

Энэл кэлэкү тана зүблээ бэзэ.

Манай гээчи энэ ябудал болобо, тэймү чэги бэши лэ.

Бидэ энэ гурбан үбүгөд болобол

Күгшөрсөн хойноо ла

Сайн дээрээ лэ сайнай гэджи,

Аличи бүри ганца газарту

Хокир широондо даруулху бэ?

Сонор сэрмүүн газарту

Хото шибээгээ урилха гэкүдэ

Хараалту лэ эзэн мана

Үнэмшэлджи ябана алтайла, гэджи байна

Тэйкүдү Болодоор зоксоо үгэй

Дайлулдуджил оркеэ даа.

Үбүгүн Хараалта албату малиигаа

Туугаад хото шибээн тээшээ

Сөөргөө буцаджи ирбэ.

Күбүүнни хоёр зангитайгаа алалдуджи үлэбэ. Еккэ удаан алалдаба - кэр чинээн...

Күкү ногооной ургахуда зун болоболтай, - гэджи, күр уссунай (цасунай) унахуда үгүл болоболтай, гэджи алалдуна.

Алалду алулдасаар бүкүли

Хорин джил болотор алалдуба.

Хорин джил болотор алалдухудаа

Мэткүлтү Джидкүлтү хоёр ириджи ябуна.

Мүн үдэйн газартаа

Ному сумусаа засаджи ябана.

Одооч чимай! – гэджи ябуна даа.

Хараалтын күбүүн Болодоор

Сайниичини үзэкү бида даа.

Загалту, Замбалту хоёр абад мэнэ

Хаджуу таашеэ зайсактуй!

Зэмсэгүүдтэ мани даарилдаджи үкүбэт гэджи,

Тэйкүдү Загалту Замбалту хоёр

Күбүүсэйгээ урдаасани үгэ кэлэн түүреэнэ:

**87** Сүрөгэй сүрөгэй

Сүкэй кэнин (бара) гүзээрэ.

- Мэткүлтү Джидкүлтү хоёр мана

Болодоорой моринай хоёр тонтоолтой

Хорин джилдэ алалдасун таа хоёрта

Найдаджи хайшээчи күдэлэмэй би даа? –

Гэджи байна даа.

Дүрбэ болоод алалдуджи байна даа.

Болодоор ганцаараа

Одоо Болодоорой болод боро морини үгэ кэлэн түүреэнэ:

Турги тургинзо

Турги тургинзо.

- Болодоор ээзн гэнэлби

Энэ дүрүбэн эзэдтэй

Алалдаджи байхудаа

Юүкэн гөө бододжи мэдэджи ябана болбуу?

Болод борын чэни мэдэкүдэ болбол

Мэткүлтү эзэнэй

Мэлзэнкэн күкэ морими

Сүни болоходоо гурбан күлээрээ гүйнэл,

Үдэр болоходоо дүрбэн күлээрээ гүйнэл,

Буруу талайнни болод хара туурай киисджи

Гал цакилджи ябана ла.

Энэ дүрбэн эзэсэй

Сүкэркү сүнэсэдни

Тэрэ моринайни туурайда ябаналтай.

Тэрээни ойлгоджи мэдэджи ябоочи! - гэджи байндаа.

Тэйкүдэ болбол Болодоор

Хоромсогнойгоо оёорто байсан

Болод мүнгүн эөөриигаа абаад номондоо

Онолоод гэтэджи ябана.

Моринойни кэлэкчи мүн зүб болбо.

Харахудани, ойлгохудани

Болод хара туурайгиини хага харбадкиркөба.

Алтан алаг хараацагай таран тэргилбэ. Болодоорой мүнгүн зоорини болод күкэ харцагаар хубилаад эрггюүлээд очеэ даа.

Тэрэ алалдукчи табан эзэд зоксоогүй алалдаджи байна, тэүнээсэ хойши холо ойро удаан үгэй, эргюүлсээр чимээ үгэй. Екэ үни холо болоод оккторгойгоосо дээрээсэни уруу ирджи ябаджи, түүреэджи ябана Болодоорой мүнгүн зөөрини:

Болоор болоор зөөринкүй

Болоорингүй зөөринкүй.

- Болодоор эзэн гэнэлби, мүнгүнкэн зөөричини тэгэриджи ябунаби.

**88** Эртэ урда цагту цакту ла

Мэткүлтү эзэнэй

Мэлээн күкү моринайни

Болод хара туурайги

Хагар туссан би.

Алтан алаг хараацагай гаран тэргилсэн

Тойрон харцагаар хубилджи эргюүлсэн би.

Доодо гурбан дэлэкэйги шибтү эргюүлсэн би

Дээдэ гурбан тэнгэрииги лүпүр

Дээдү ерэн юсүн тэнгэри гарихайн чинээн тооноор

Гарахудани үбүгүн Хараалта абамани

Гарихын чинээн тоониигини

Хааджи хабхагласан, арай гэджи эблэджи

Хамсаджи барисан бида.

Алтан цэцэг хараацагай дотооноосони

Дүрбэн алтан үндүгүйги абаад

Зэй дотоо мини кисэн...

Эзэндээ очи гэджи сэндэгиидсэн

Түрүүчиинкеэсэни түргэдбэ би,

Хуучинайкяасаа хурдадба би,

Сайн эрэ болоболо бариджа абана биизэ чи

Муу эрэ болболо алдана биизэ чи намай.

Доодо гурбан дэлэкэйги шибтү тудху мэни

Гэджи ябуна.

Тэйкүдэ Болодоор мориноосо буун харайгаад

Мориигаа табиджиркиба.

Дээдэ тобчиигаа тайлаад энгэриигээ ираджөркеэд

Хоер таашини күлеэджи байна.

Үбчүүн дундан тудчиркиба зэбсэгни

Хойгуурни лүпү гарчи очибадаа.

Зэмсэгтэ сэггиин үнкүүлээд

Зэйнэй хойгуур шүүрчи үбүдүкцөө газарта

Орджи очеба. Тэндээсэ гараад одоо зэмсэгээ

Үзэкүдэни үбүгүн Хараалта эцэгэни

Дүрбэн алтан үндүгүйни

Күбүүнэйгэ зэмсэгии зэй дотоони

Алтаар ганнаад, сэндэгиидсэн юм байна.

Тэрээниин хобхор татаад

Дүрбэн алтан үндүгүйги цулаадта орёоджи абаа даа.

Зэмсэгээ хуряаджи абба даа

Болодоор мориндоо мордоба, мордоод тэрэ

Дүрбэн эзэд тээшэ харуулджи байна:

Зэй даа, таа дүрбэн эзэд аджин түджин амугалан

**89** Суутараа энэ мэтүйн ябудал кибэлтэ.

Кэндэчи гомодомойтон даа.

Хаана ябаджи? Хараалтын күбүүн Болодоорииги

Мэдэнэ үгэй биита? - гээ.

Ами голиигоо хайралджи

Үккэр бурууги өөблөджи

Хони хуригайги хачкирчи

Үүдэнэй үкөөлджин ябануута?

Али үкүсэн дээрэ гэнэ та гүү?

Заа, али дуратайгаа шиликтүй! - гэнэ.

Тэйкүдэни хоёр зангини Болодоорой урдааса

Мүн үгэ кэлэджи байна:

- Одоо бидэчи хоёр яамой даа

Үккүсэнчи тэрэ лэ биизэ даа.

Энэ хоёр күбүүд мани

Юүчи үзэнгүйгээр эккэ эцэгиин үйлэдү

Энээкэн насандаа үкүкү үйлэ бииз даа

Тыгэбэчи ааса оороо мэдэнэ биизэчи даа.

Тэйкүдэ Болодоор:

- Зэй даа, таа д рбэн эзэд эндээсэ эймэ

Эүнээсэ хойши энэ мэтүйн ябудал бүү

Кээрэгтүй даа, аладжи хороогоодчи тани

Яамой бидаа.

Баясан суусан зангаараа байиктуй даа.

Тэйкүдэ болбол үбүгун Хараалта хаджуугаасани

Баса үгэ кэлэджи байна, өөрөө үбүгөн:

- Эй, Болодоор күбүүн

Алеэлчи тэрүүнээ наашөни

Намада байтугай! - гэнэ.

Өнө би хашираал байна бидаа

Болодоор эцэгэдээ үгүнэчи үгы даа,

Мориндоо залгюулджиркиба.

Минии моринай гүджээнээсэ

Кэнэйчи күбүүн абмой даа, - гэнэ.

За, тыгээд лэ тэр гэртээ буцаба даа, булту

Мори хараа табиджиркеба даа,

Амараджи кэбтэджи байна даа холо ойро тудаа.

Гэр гэртээ очеэд, тыгэджи байхуйнгаа цакту Болодоор мүн баса газаагаа гараад, хото шибээнэй кирэнсээ дээрэ гозойджи байджи пулаасаар далалджи дуудаджи байджи үгэ кэлэджи байна:

- Манайду ирэктүй!

Баруун зүгэй Заха далайги эзэлсэн Забхаалту

Хаан гээчи найр наадан киджи байна.

**90** Забхайлан нэрэтэй абахайгаа

Ширгүүнэйн күбүүн Ширгадаар гээчидэ

Уккү гэджи найр кикү, гэджи кэлэбэ.

Тэрэ нааданда очиктуй!

Заа, тыгээд лэ Мэдкүлтү Джидкүлтү хоёр

Болодооройдо ирэнэ даа.

Заа гурбуулан мордоод ла баруун таашээ ябуулджиркэбэ даа, гурбан күбүүд ябу ябусаар Заха далай эзэлсэн Забхаалту хаанай газартуни күрүбэ даа.

Амитан зон гээчи еккэ олон байба. Наян найман гарихатай мүнгүн цэригэнэйни узууриин күртэр очеба гурбуулаа, найман бүкүчүүлнүүд угтаджирээд, газар күргэнгүйгээр үргэджи буулгаба, моришыни унджиркиба. Саадагуушиини абаад сахундаа үлгүджиркиба. За, тэрэ найры тэг дундани арбан күлтэй алтан ширээ засаад гурбуулайни суулгаджиркибэ. Болодоор дээдэ таладуни сууху, Мэткүлтү тэрэнэй дундани, Джидкүлтү хамугай доодо таладани сууба.

Еккэ күндүлджи найрлуулджи байна. Одоо тыгүджи байхуйн үедү Забхаалту хаанай мэнэ Забхайлан абахай найр дундаа даа, бүгүтэр иргиин ууца гартаа баряад, хаан хаалууд, хатун абахай, харуца албата бүгүдэ зондо хараджи байджи үгэ кэлэн түүреэнэ:

Алтан зөөкээл гэрэл күкэй

Гээл күкэй гээл күкэй.

Хан эцэгэ абу мэни

Хатунчиги иджээ мэни!

Хаанчи хаалууд бүгэдөөрөө

Харуцучи албату,

Хатун абахай бүгүдээрээ!

Энэ найр цугласнааса хойшиду

Нэлээнчэги ирэгиин ууца үбчүү барибалтай би.

Хан хаалуудта абахай тайджинарта заллабалтай би.

Одоо энэ ууцайги

Энэ зүүнэй зүгээсэ ирэкчи

Гурбан эзэсэй хамагай доодо талайн эзэндү залахуда ямар бэ?

Зүб буруу болбо гү?

Буруучи болбол тэрэл биддаа, - гээ

Албатуйн мини түрүү

Ахалакчи зонни

Абаачаад үг! – гэнэ.

Ацараад ла үгбэ даа Джидкүлтүдү. Джидкүлтү ууцайги абаад, тэрэ күдөөлэбэ. Буруу хараад отолджи идэджи байна. Яса маха хоёрай забсарааса алтан билисүг газарта унаджи очиналтай даа. Махыни идээд ясуйни нохойдо хаеджиркибэ. Билисүгыни цулаадта орёогоод хармаандаа киджиркибэ.

**91** За, ирээд суудалдаа сууджи байна. Сууджи байтарни Ширгуунайн күбүүн, Ширгадаар гээчи Забхаалтын күригэн еккэ кэнтэктэй урчиихадани тэнгэри газар хоёр күдэлджи байна. Тэрэ үедэ болбол найрай тэг дундани амяараа сууджи байсан хара торгон дээлтэй күбүүд, бэе бэеыгээ татаад мордоод ябаджи очибо. Юсүн хара моритой, юсүн хара торгон дээлтэй күбүүд залуухан.

Түүнээсээ хойши удангүй Заха далайги эзэлсэн Забхаалту хаан гээчи босоод, хаа хаалууд тааши хатун абахай, харацу албату бүгүдэ зон тааши хараджи байджи арбан пүүд алтан тулгуураараа газар тааши гулзуйтар тулджиркеэд:

- Гурбан зуун хаалуусай дээдү таладани суусан байжа еккэ хаан ахудаа өөрынгөөчи найрта болбол найрыгаа тарааху мани Забжаалан абахайгаа Ширгуунайн күбүүн Ширгадаар күригэнээ мордуулху цагни күрэбэ, - гэнэ. Албатуйн түрүү ахалагчи Залан Затигар Забхааланай зама зэмсэги түкеэрсээр байктуй!

- Энэ минии найрту цугласан хаа хаалуудчи болбол харуца албату нитугтаа буцаад, сонин болгоджи кэлэцэкүйн түлоо эзэн хаанай гурбан бай кэкү мэни, - гэнэ. Хаан хаалуусиичиги би сориджи сунгана биши бидаа. Эрким минии бай:

- Энэ газааки амбаарта мини бүгтөөнэй чинээн бүдүүн бэетэй эмник хара буха байна.

- Найман бүкүчүүд мини гаргаджи ацарактуй! - гэнэ.

Тэрэ бухайн хоёр эбэрээсэни шүүрээд, сэджүүлэн үгэй токтоосон эзэн күнэй күчитэн, хаанай хаатан - тэрэл ана бииза. Ширгуунайн күбүүн Ширгадаар күригэнээсэ биши кэн таничи амайдаа.

Хоёрдохи бай мини кэджи байна:

- Заха далайн мэни цаадтээ өрэгтэй, - гэнэ. - Арбан күүнэй тэбэричи күркэ үгэй бүдүүн алтан нарасу бэй, - гээ.

Тэрэ нарасуйги тээрмын чинээн томо чилуугаар узуураарни тас шэндэгиидсэн эзэн күнэй күчитэн, хаанай хаатан тэрэ даа. (Хото шибээнэйн газаанааса далайги ото) Ширгуунайн Ширгадаар күригэнээсэ бэши кэн танайчи амайдаа.

Гурбадки бай мини (гэнэ биизэ):

Гурбан зуугаад хаалуусай мориши сарайн газарааса табихуда мини, гурбан зуун мориши түрүүлэджи ирсэн “үнэн күлуг” тэрэ амай биизэ, - гэнэ. Ширгуунайн Ширгадаар күригэнэй ширгацаан моринаасани бэши, кэнэй танайчи амай даа, - гэнэ.

Заа, тыгээд тэүнэй сүүлдү Болодоор босоод, Забхаалта хаанай урдаии гозойгоод, малгайгаа абаад, хоёр гурба докиджи күргөөд, үгэ кэлэджи байху:

- Эркимтэ эзэн Забхаалту! Бии нэгэ үгэл танааса сурасуу би. Энэ эзэн хаани дани гурбан байду:

- Аян харгуйн улад болоод, бага дүүгээ табикудам ямар бэ?

**92** Бултайни гарчи яаху бэй? Гэм үгэй. Кэнэй болоно. Найман бүкүчүүлнүүдни тэрэ бухыги гаргаджи ирбэ. Амитан бүгүдэ зоной дунда ацараад, нидээ килайгаад, кэлээ гаргаад гурбан алха эбэртэй күрзээд гозойджи байна.

Хаа хаалууд ичээд лэ шүүрчи байна хоёр эбэрээсэни, бултуйни сэджирчи байна. Нэгэчи күн тогтоно үгы, бариджи чидаагүй.

Хагадни шүүркээчи айгаад сөөргөө тэкэрчи байна. Дэргэдэни күрээд лэ. Ширгуунайн күбүүн Ширгадаар гээчи алхулджи күрээд, хоёр эбэриигэ цаб шүүрэбэ. Ойр зуурахан барин гээд сэндэгэйдэгдэджиркибэ. Хамагайни сүүлдү Джидкүлтү эзэн хоёр хормойгоо хабчуулаад, хоёр ханцуйгаа нугалаад бухайн хоёр эбээрэсэни мүн цаб шүүрэбэ. Гэдүргэни шиннайтар татаджиркээд:

- Заа, хуу хаасууд хатун абахай, харуца албата – бүгүдэ зон таашээ хуу хараджи байгаад үгэ кэлэнэ. Кэлэкэ үгэни болболо даа:

- Энэ буха тани кэр зэргын хайратай буха бии? Аян харгуйдаа ябасан манда үри яла болууджи, хайра үгэй болбални, би Джидкүлтү, энэ хото шибээнэйни оройгаар шиндэгыджи оркихом, - гэнэ.

Забхаалта эзэн дуугарчи байна:

- Бухандам хайра үгэй!

Джидкүлтү шиндэгыдчи оркеэ, хото шибээнэйни дээгүүрни, хайра үгы юмэ.

Амитан зоной тойроод очеэд үзэкүдү, газарту бакца тусаад, хоёр эбэрыни үзүүр бултайджи байна.

- Зээ. Үккээл биддаа тэрэчиги буха, "күнэй күчитэн, эркимэй эзэн" энэл байна даа, - гэлцэджи байна.

Эркимэй бай Джидкүлтү аббадаа.

Зээ, эзэн хаа хаалууд захааса чилуу шэндэгыдчи байна даа, күргэсэнни холтосыни холтор цокиджи байна, далайн дунданичи сэндэгытчи оркисан, үргүджи абаадчи табиджиркина дааджи ядаад (тэрэ түмөр оосортой - найман бүкүчүүл ацарху).

Забхаалтын күригэнни Ширгуунайн күбүүн Ширдагаар күригэнни үргүджи абсан бэеэрээ сэндэгэйтчи оркиба. Голоосони үрөөлэйги лупу цокиджиркиба. Хамагайни сүүлдү Джидкүлтү эзэн үргөөд, үбүдүгтөө амаараба.

Дакин үргүкүдээ мүрүн дээрээ табиджиркиба. Хаа хаалууд тааши, хатун абахай, харацу албату – бүгүдэ зон тааши хараджи байджи үгэ кэлэджи байна.

- Энэ чилуутана кэр зэргэ хайратай чулуу тана? Аян харгуйда ябасаг манда үри ялачи болууджи, - гэнэ. - Хайра үгэй болбални, би Джидкүлтү, эндээсэ сэндэгытчи оркихомини, арбан күнэй тэбэрчи күршигүй бүдүүн алтан нарасуйги узуураасани үглү тусаарай, оройдони күртэр мүчирчи бүү үлээгээрэй. Тэндээсэ дээшээ харгеэрай, - гэнэ.

**93** - Күкэ тэнгэриин доохонуурни, күбэлээкү үүлэйн дээкэнүүрни баруун урда зүги зореэрай, - гэнэ.

- Газар нитугай холодо сарайн газар үргүн мэнэн таляда байна, - гэгчи.

- Тэрээнэй тэг дундани үдэрээр тойроджи күрши үгэй, нуур бургилтар тусаарай, - гэнэ.

- Эндээсэ эйши, эүнээсэ хойши тэрэ зам харгуйгаар ябаоан амитан зон сүниин хонолго, үдэрэй үдэлгэ кэджи ябатогай!

Дуратхаал болтогойни! - гэнэ.

- Чилуунда бидэ хайра үгэй, - гэнэ Забхаалту эзэн. Сэндэгытчи оркеба даа, юүчи үлээ үгэй, узуураасани үзүүртэни мүчирчи үггэй даа. Амитан зоной очиджи үзүкүдэ, заа тыгээд одоо эркэтэй эзэн энэ абал гээчи! - гэбэ даа.

Гурбадаки бай абхудаа, гурбан зуугаад хаалуусай моришиини сарайн газарааса (абаачеэд) табиджиркиба.

Дунда газар күрчи ябана. Джидкүлтү эзэн күрчи ябана. Джидкүлтү эзэн гээчи, гурбан гурбан зуугаад морисааса нэгэ хоногой газар урда ябуджи байна, тыгэджи байхуйн урда Джидкүлтү эзэнэй джидкөө боро морини үгэ кэлэджи ябуна даа:

- Джидкүлтү эзэн мини, чи ябухадаа, юу бододжи ябуджи байна чи? Ширгуунайн күбүүн Ширгадаарай ширга морини эгээ мүнөө хаана ябуна гэджи санана чи? - гэнэ.

- Манааса урда мана хоногой газар урда ябаналтайла, - гэнэ.

- Ширгадаары. ширга мориндони гартаа болбол юүчи гэджи найрай газар очихо мандаа энүүкэн дорооса экэ газартаа буцасан дээрэ бид даа, эккынчини ама биши бэлэй лэ, эреэн хацары мини күртэр хага угзараачи. Эцэгынчини гуя биши, гуяын цүмүгөндө күртэр хага шибхадаа чи! - гэнэ.

- Бүкүлүджи баряарай! - гэнэ.

Джидкүлтү эзэн гээчи, - эбэын эеэ алдагдоо, - гэджи байна.

Минии урда мэни күн үгэй гэджи бодоо бэлээби, - эккын мини ама биши бэлээ гэджи эреэн хацараа угзарчи оркиба, эцэгын мини гуя биши бызэчи гэджи яссудани күртэр хага цокиджиркиба даа.

Кэйдсэн ниидсэнээчи мэдэнэгүй даа, Заха далайн эзэн Забхаалту хаанай күригэн Ширгуунайн күбүүн Ширгадаарааса хоногой газар урда күрчи ирбэ, хоногой хойно Ширгадаар ирбэ.

Тэрэ гурбан зуугаад хаалуудчи зуураасаа буцаа, ирээгүй, хоёр лэ мори ирээ, ирсэн хойноол тэрэ Ширгадаартай дайлалдаджи оркиба (мартасан би Болодоор сүнэсыни абсан ла юмэ - үндүгүл асан).

Амайни абхудаа ами голоо хайралджи, адуу малым харюулджи ябакчи гү даа? Али үкүсэн дээрээ гэкэчи гү даа? Али дуратайгаа шиликтүй! - гэнэ.

**94** Тэйкүдэни Ширгуунайн күбүүн Ширгадаар үгэ кэлэджи байна Болодоотроо:

- Тээрмэйн чинээн дэлэкэйдү тэнгүй бэлэйби, би Ширгадаар. Алиганай чинээн газарту анда үгэй бэлэйби. Хараалтан күбүүн Болодоорииги тэн олоболтайби. Эймэ икэ эзэн хаан болоод, яаджичи адуу маличини харюулджи ябахубидаа, үкүсэн дээрэ бэзэ! – гэнэ.

- Тэнгэбэчи ааса Хайчилту Гайхалту хоёр, Шинхалту Дзосолту хоёр, Түксүлтө Түрүүнэй хоёр – энэ зургаан эзэд: энэ мууги бүтүгэй оркеорактуй! – гэнэ.

- Үттэр түргэн эддэктүй! – гэнэ.

Болодоор ница цохиджиркиндаа үндүгүйни.

Ширгуунайн күбүүн Ширгаадар

Ширга моринааса унаджи очиба даа.

Ара бэеэрээ алдалджи

Ширгадаарай унахудани

Дүнгэр дүнгэр тэнгэри дуугарба.

Дүсэ дүсэ бороо оробо,

Яа янгирба, модо могцорба.

Газар тэнгэри хоёр нэгэ болоджи очиба.

Тэнгэри тэнэглэбэ,

Газар гайхаба.

Заа тэрээнэй сүүлдэ

Дайнаа дараба бида гэджи

Забхаалта эзэнэй хото шибээндэ

Ирээд мори хараа табиджиркихудаа.

Забхайлунгаа ноён хаанай найр цагаан гэр бариба (одоо Джидкүлтүдө абхун). Аморджи, джиргаджи, цэнгэджи кэбтэнэ гурбуулаа. Забхайлун хатун гээчн нэгэ үүр сүниин хоорондо босон харайджиркику даа: нэгэ гараараа дээлээ ханцуйладжи байна, нэгэ гараараа цуцулаа уткулджи байна; нэгэ забиджаараа галаа улеэджи байна; нэгэ забиджаараа үгэ кэлэджи байна:

- Болодоор, Мэткүлтү, Джидкүлтү! Үтэр түргэн босоктуй! Баруунай зүгэй Хайр далайги эзэлсэн Хайчилту Гайхалту хоёр гурбан зуугаад хаалуусии цуглуулабала нүкүд! Наян түмэн цэригээ татабала. Экэ нютаг газарааса гараба, гархудаа кэлэб

Үгэй болбол, Болодоор, Мэткүлтү, Джидкүлтү! - гэнэ лэ.

Тэрэ ямар юмэ танай асан бэ?

Тэймэ иккэ дайсун болоод, ойро дүтэ ирээ болбол бэлэн бэркэчи болху биизэ. Тэрээни дуулсан бэеэрээ Болодоор, Мэткүлтү, Джидкүлтү гурбан эзэд босон харайджиркиба. Мори харын бариджи даа одоо, эмээл

**95** хазаараа тоходжи олбок хуягаа бүктүрчиркэкү, гэртээ орджирээд, амтатай сайхан хоолоо идэджи, аришаан сайхан ундаа ууба, тэдэнэй сүүлдү үнгэркэйгээ үдэджи, хангирхайгаа хададжи - хамуг юүмээ бүкүлджиркеэд, мордоху цактаа:

Таачиги аали нитуктаа мэндү! Бидэчиги аян харгуйдаа мэнду! - гэнэ.

Заа, мордоод лэ очеэ даа.

Баруун зүктэ тэрэ ябаджи байн даа, урдаасани Хайчилту Гайхалту хоёр хаалууд гурбан зуугаад нүкүдтэй, наен түмэн цэриктэй, түрүүлэджи ябана. Тэрэ хоёр хаалууд бултуйги тэрэ гурбайги хараснааса хойши үгэ кэлэджи ябана:

- Энэ зүүнэй зүгээсэ ирэкчи, гурбан эзэнэй харануута нүкэд, наян цэригүүд мини, найман даннаар бүсэлэктий!

Гурбан зуугаад хаалууд, нүкүд, дундаа абчи дүрлэктүй! - гэнэ.

Хурабчиин чинээн цээджишиини одо мүчи тоолотор харабактуй!

Манай дуугуй очиджил ябана гурбуулаа ойротон ирэкүдээ наен түмэн цэригни найман даннаар бүсэлбэ. Гурбан зуугаад хаалуудни:

һүүө! гэджи сүкирбэ.

hаае!*-* гэджи хачкирба.

Күлгүлэджи дайлалдаджиркибэ даа. Уулзаджи дайлалдаснааса хойши, холо ойро дайлалдан байна. Олон бидэчи гэджи дылнэ үгэй даа. Гурба бидэчи гэджи дылнэ үгэй даа. Тэн тэреэн алалдаджи байна. Алалду алалдусаар наен түмэн цэригни хороджи үгэй болджи ябана. Үцөөн болоджи ябана.

Нэгэчи үгэй болва, үкүсэнничи мэдэгдэнэ үгэй даа, зутааджи зайлсанничи мэдэгдэнэгүй даа. Мэйн гурбан зуугаад хаалуусаар алалцаджи байна. Алалда алалдасаар байтарни мүн гурбан зуугаад хаашиин үцөөн болджи, барагда барагдасаар байна. Бүри үцөөкүн болоо. Алагдасанни мэдэгдэнэ үгэй, алуулба гээчи гуу, зутааба гээчи гуу, мэдэгдэнэгүй даа.

Бүри сүүлдү арбан нэгэн хаалууд үлээд алалдуджи байна, юсүн хаалууд хара моритай, хара торгон дээлнүүдтэй, мори хараа татджиркеэд, зэрэ зэмсэгээ саадаг хоромсоголдоо хуряаджи дүрэджиркибэ. Тэрэ табан эзэд тээшээ хараджи байджи үгэ кэлэджи байна:

- Хайчилту Гайхалту хоёр таланар! Бидэ юсүн харатан зоксобо бида, болеба бида. Дутуу китүү зоксоба гэджи ой ухаандаа бүү санаджи ябаарактуй! Энэ зүүнэй зүгээсэ ирэкчи гурбан эзэд наашаа сайхан дуулактуй:

- Өртэ урда цакту

Нэгэ эцэгиин күбүүд

Арбан харатан асан бида,

Угаал еккэ мэни болобол

Зүүнэй зүгтү

**96** Эзэн үгэй нитук

Хара далай байна гэджи

Эзэлэджи суукчи.

Кэрэү кирээ кэлэлцэкчи

Сараатай шаазагай сахаджукчи

Ухаатай уули дуугаракчи.

Хараалтайн күбүүн Болодоор

Хоёр зангийн күбүүдтэй

Баруунай зүгын аян харгуйда мордаба гэджи

Таал гурбан бэши бызэта? – гэнэ.

Тээмэндынчиги найрааса

Мордосон учир болбал

Амитан зоной чигэй ондоо болходо

Түбэкшээгээд мордосон бида.

Энэч ябадал болбал

Энэ хоёр таланарайнгаа

Уриджи дуудасанда ирэсэн бида.

Элбэлцэбэ, хамсалцаба гэджи

Ой ухаандаа бүтүгэй санаджи ябаарактуй!

Бууджи золгоктуй!

- Буцаджи тэгэрикүйн цакту

Күрчи бууджи мордоороктуй! – гэнэ.

Заа тыгээд булта бууба

Моринааса бууджи золголцоджи

Танилцаджи ойр зуурхан сууджи

Тамаки таряагаа таталцаджи байн даа.

Үгэ кэлэлцэджи.

Заа, тыгээд лэ юсүн харатан мориндоо мордоба. Мордохудоо кэлэкү үгэни:

Таа чиги аян харгуйдаа мэндү ябаарактуй, бидэчи аали нитуктаа мэндү суусуу бида! – гэнэ.

Мордоод лэ очеэ юсүн харатан. Тэрэ табан эзэд мориндоол мордосоноосо хойши дайлалдаджил оркиба. Тэүнээсээ хойши нэлеэн ойро дайлалджи байна. Гурба бидэ гэджи дылнэчи үгэй даа, хоёр бидэчи гэджи дылнэчи үгэй даа, хоёр бидэчи гэджи дылдэнэ үгэй даа. Тэрэ табан эзэнэй тэрэ дээгүүрни хоёр хониной чинээн цагаан хун эргиджи байна. Дээрээсэни үгэ кэлэджи байху, кэлэкү үгэни болвал:

Энэ доро мана табан эзэд алалдуна. Энэ алалдуаанда Хайчилту Гайхулту хоёр абад мана байгаа болбал наашаа сайхан дуулактуй:

Харида заяатай манай түлөө

Хайран амиигаа алдабалта!

Энэ зүүнэй зүгээсэ ирэкчи

Гурбан эзэд мана болбал

**97** Үккүл тахулаа мартасан эзэд гэгчил,

Кэчээ, зоксоота! - гээд лэ очеэ даа.

Тыгээд лэ тэрэ табан эзэд тэүнээсэ хойно алалдун аталаа, Хайчилту Гайхалту хоёр морисаа татаад, мүн зэр зэбсэгээ хуряаджиркиба, саадаг хоромсоголдоо дүрээд:

Таа энэ гурбан эзэд! - гэнэ. Хайчилту Гайхалту хоёр зоксоджи мори хараа амараагтуй! Манайду оче иктуй!

Алалдабалчи алалдуджи бид даа, болиболчи болюуджи бид даа, аморджи байджэй, - гэнэ.

Болодоор үгэ кэлэджи байна:

Бидэ күнэй үгүнээсэ үцүкчи үгэй, зоксо идаа! - гэнэ.

Заа, тыгээд зоксоод табуулан Хайчилту Гайхалту хоерай хото шибээндү очиба. Очеэд мори хараа табиджиркиба. Найрладжи, амараджи, кэбтэджи байнал даа тэндээ.

Тыгэджи байхуйн үедү Джидкүлтү эзэн хоёр аягандаа араки кибэ. Хоёр цагаан хадаг царбуун дээгүүрээ табяад, Хайчилту Гайхалту хоёрай урдани гозойгоод хоёр гурба докиджи мүргөөд, үгэ кэлэджи байна:

- Эркимтэ эджэд - Хайчилту Гайхалту хоёр аличи болгон амараху бэй? - гэнэ.

Юугиини тоорюулху байдаа. Нилуунааса шилуунни дээрэ бэддаа, Хайчилан Байчилан хоёр абхай тана Болодоор Мэткүлтү хоёр ахайду мана абху гэджи ирэсэн бида. Үгкүчи болбал үгкүйтана дуулайи үгэйчи болбал үгэйги тана дуулайи!

Хайчилту Гайхалту хоёр араки хадагыни абаад, үгэ кэлэджи байна:

- Заа, нилээнчи хаалууд иреэ бэлэй даа, үгнэ биизэ бид даа! Та гурбайги ямар гэкү бэй? Аракишиини абаад ууджиркидаа.

Тэүнээсэ хойши найр наадамай юмэ түкеэрбэ даа. Найр наадам кибэ. Наен ханатай найр цагаан гэрнүүши наен наен атанда ачеэлаба. Албата малайгаа тэн үрөөлэ хагасыни энджи үгэбэ. Мордуулба даа. Мордуулаад үдэбэ хоюулаа. Угталгайн холо сайн гэлээ.

- Зээ, аали нитугтаа, аян харгуйдаа мэндү күрэктүй! - гэнэ.

Тыгээд лэ буцаджи очиба даа гэртээ бацагасаа үдээд лэ, тэрэ албатуйн түрүүчүүлдү Болодоор үгэ кэлэджи байна:

- Заха далай эзэлсэн Забхаалту хаанайду күлеэджи байктуй мани! Бидэ юсүн харатунду даариху мана. Табун күн болоод ла юсүн харатанду очиба.

Аилчид ирэбэ гэджи, ачинар бэреэд ирбэ гэджи найр наадам кибэ даа. Мордохуйн цагто табууландани адалихан иккэ бэлэк үкчи мордуулба. Мордоод Заха далай эзэлсэн Забхаалтуйн хаанайда ирбэ. Забхаалтуйи хаанай наен ханатай гэрын мүнгэ наен атанда ачеэд, мүн албата, мал - тэн үрөөлүйги үггөө даа бацагандаа.

**98** Хара далай нитугтаа күрчи ирбэл даа,

Хара далайнгаа хойто урда бэеэрни

Хото шибээ ботхобо.

Албата, мални хара далайдаа бакташи шингэши үгэй олон болба.

Манааса дээгүүр эзэнгүй

Манааса дээгүүр хаангүй.

Аргал хорголдоо бүдэрэджи амсун джиргаба.

 Тараалга

Кэрүүлээр кэрүүлээр кэрүүлаани.

Үлигэр мани джиргаба.

Өөрөөн бидэ унтаху болба бида

Үлигэр гэджи үнэн хадулыни мэдэгдээгүй.

Цэцэн гэджи цээжээсэ асан

Уран гэджи ухаанааса асан

Хобчи гэджи хошуунааса асан.

Энэ кэлэсэн үлигэрни

Хадайнчи хаалууд цугласан болбал

Хариджи морилактуй,

Модны монгол уурласанчи болбал

Морилоджи тэгэриктүй,

Эндээсэ эймэ эннээсэ хойши

Гарасан газарто галгүйлэн

Очисон газарто орчилан үгэй

Гархудаа ганзагатай

Ороходоо олзотой

Буусан газартаа бүктүргүтэй

Ябахуйн бэлэк болтугай

Энэ бидэ бүгүдээрээ

Ирэкү джилэй нируунда

Энээкэн үргөөндү

Энэ мэтү цугладжи

Найрладжи күрлэкүйн мана бэлэк болтугай!

Аукталга

Эртэ урда цагту

Захайн модоной

Загдуул ахуду

Загал гурайн

Инзага ахуду

Сүн далайн шалчээг ахуду

Сүмбүр уулайн дэннүүл ахуду.

**99**

**5. ҮНЧҮН ГАНЦА КҮҮ АЛИ ГҮРҮ ДАРМА КҮҮ**

Нэгэ урда цагту үнөчин ганца күү байсан, юүмэ үгэй, хоосон даа. Үндэ түндэ зарим юүмэ оёод байсанджи. Нүгө байсанджи үрэгүй азлда - өмгөн өбгүн хоёрто байсан аху. Гэрэй эзэн хузяанни нэгэ джилэй холо газарта алба киикү албатай болджи даа. Түрө күү айлда олон джилдү байсанджи. Үгэлгэ абалцаагүй - кэлцээчи үгэй - байсанни. Араки уулгүй, хаарта наадхагүй, хулгай худал хуурмаг ябадал кикэ үгэй. Тэрэ олон джил байхудани эджэн худжаанни:

Үнэ гэмгүй сайн күн, - гэнэ. Адаглаал аабииз.

Би албанда мэндү сайн ябуджи ирээд, би чимада гэр бариджи, гэргэн абчи үкү би, - гээ юм байн худжаанни.

- Алта мүнгө, адуу малаа адали хубааху би. Дуратай бол наматай цуг ябахучи, дурагүй бол амяараа ябахучи гэм үгэй, эаабол цуг яба гэкэ үгэй би. Эзэн худжаанай очисон эджэгүйдэ самаганай үгэнээсэ үнсөөгүй, хүбүүнни лугаа адалихан байджи ябаанни. Төрө цагта нөгө гурабан хоногой талада нэгэ хурим болоху агсанни. Түрө гэрэйни эджэнэй унадаг мори - джироо мори, тэрэ морини адуунда санни холо, адуучинтай төрө гэрэй эзэнэй морииги бариджи ирээд, ганцахан үдөр бариджи унаа асан байна.

- Юу гэкүндаа ходжомни, - гэджи самагантуйни кэлэлцэнэ аху даа.

- Төрө мориигини нэгэ үдөр унаху байтугай, тологойгоорни абааш чини болохо, чинии дура.

Эджэнни мордоходоо кэлэсэнни:

Адуу малай тоо, алта мүнгүнэй тоо данциигаа тэрэ зарасудаа үггөөд очисонни.

Минии албанааса ирэкү буцаку цакту энэ данцииги ёсоор ябуулаарай, адууса малаа, алта мүнгөө хубааху бидэ.

Тиигээд албандаа мордоод ябуджи очиджэй.

Самагандаа көлөнө:

- Өнө күнэй дураараа мал, мүнгөнөөсө худалдабални, бү хорёорой. Хорибаасу чини, өнө күн чимайги ганцаарайчини оркеэд ябуджи очиху.

Тэрэ зарацу күмүүн худжаанайгаа үгэйдэ ишигэ хуриганайчиги наймаа кээгүй. Адуун дээрэ (холо адуучинтай сан) кээрэ очиджи, джироо морииги барюулаад адуучинаар, мориигаа күтэлөөд ирэджи ябатараа эджэн үгэй гоби тала цагаан газарту оройтоод (сүни ириджи ябаа өм байндаа) ябаа. Нэгэ гал дүлэ ноцоод, тэрэ күнииги дагаджи ябана. Тэрэ күн айгаачи үгүй ахудаа. Моринай энэ хазаарай оморюун доогуур тэрэ дүлө орохулаарни, ташуураараа нэгэ ширбээд абсан байна.

Ташуурай сурта нэгэ юүмэ тоб киджи даарилдусан байджай. Тэрэ цакту моринааса бууджи ташуураараа газараар киджи бидэркүдэни, тэниикүдэнни,

**100** одоо нэггэл юүмэ дайралдаджи даа. Абахудани күнэй тологой аба ха. Тологойги ганзагундаа уяджи сүни унтасан хойно гэртээ нууджи (одоо самаган үглөө эртэ босоод, үрэкээ татаджи ябухадаа хараад айху гэджи) гэртөө ороод, эдээлэджи унтаджи даа.

Үглөө эртэ босоогүйкэн байджи даа, нэгэ хоёр китад орджирджи, түрө күнииги бодходжи:

- Зэй нүкэр, - гэджи төрө хоёр китад.

- Бидэ үглөө сүни зүүдэлээ бидэ, чимаасу эрдэнитэ габала абчи байна бидэ, цалин мүнгү дэнсэлджи байна бидэ (цалин мүнгү гэджи илгалан мүнгү кэлэкү); теэд бидэ тэрэ зүүдэ мани үнэн гү, худал гү гэджи ирэкү гэджи ирээ бида, - гэнэл даа.

- Би ноосон тологой олоджи ирээби, габала мүн гү, бишуу, би мэдэкү үгэйл даа.

Хоёр китад үзээд габала гэджи танибаа.

- Юүгээр үккүтэ? – гэнэ.

- Би габала юүчи үнэтэйги мэдээ үгэй. Би габала худалдаджи үзэсэн бишичи даа.

- Китад бидэ цэнгиини гаргаха үгэй бидэ. Энэ габалнайни эзэнэй эрисэн лэ үнииги үгкү бидэ, - гэбэл даа.

Минган лаа ирээ, тэрэ габалнай эзэн.

Нүгөөдү зон иккэ улаан цэмбэ дэлгэджи, цэмбэ дээрэ тэрэ күнииги суулгаад, габалтайни хоюулай дамджалдаад очино гэртээ. Минган лаа мүнгө дэцэлээд өгөнө. Тэрэ габалнай үниини гэджи, тиигээд лаанаа абаад ирджэй гэртээ.

Үглөөдүрни хурим болоху санни. Хурим гэдэгни үглөөни аху санни, тэгээд тэрэ үдөрөө байгаад ла хоноджи даа. Эгээ тэрэ шингээд албанда очисан хузаанни күрджирджэй. Гэрэй эзэн күрджиркэдэни гэртэкинни сайн байджэй. Мал адуусандани гай үгэй тэрэ зараца күмүүн эккэнэрэй үгүнээсэ үсүлгүй, еккэ сайн байсанджэй.

- Би танай сайн морииги адуунаасаа бариджи абчирээд уяджи, засаджи байнаби, - гэджи кэлсэн юм байна даа.

Хузаан үнөө морииги үдэрэй үнгүндэ5 унухаа байнагүй. Үнөөн модо дүрбэ кэсэглэкэ, эрэ күн гээчи ганца үгэтэй. Урдайн кэлэлцэсээр болоджи гэджи (урда зүбшөөн бэлэйл даа албанда мордухадани).

Хузаанда үгэ кэлэджи заруца:

- Манай кэлцэдэк үгэ бидэ болиджи, минии эрисэн үгииги таа үккү таг, үгэй юү? Гурбан хара морииги, тарантас тэргээ зүүкү6 кэрэксэл дутуу үгэйгээр (тэргээр хуурахал дурани күрээл даа)?

- Хайра үгэй, -гээ хузаанни, - үгкүби.

- Тэрээн дээрээ нарин хара буугаа үггүлцэ, - гэнэ тэрэ зараца күмүүн.

- Зэй нүккэр, юүндэ кэлэлцээгээ урбабачи, бида гэр баряад, самага абчи үккү гэсэндэ мэни, юүндэ дура үгэй абаачи.

1. **-**Намада күрэкэ, - гээ.

-Би гомодол үгэй, ондоо юүмэ үггэй.

Тиигээд хоноод, үглөөни гурбан хара мориини баряад, тарантаас тэргэдэни кэрэксэл дутуугүй зүүгээд, нарин хара буугиини абаад, нарин хара буугаа тэргэндээ кээд, хузаанайгаа гар бариджи мордоху болджэй.

1. -Зэй, чи энүүнээсээ хойши үмүскү ундаасху магад үгэй, ириджи, бууджи, юүмэ абаачиджи байгаарай.

-Тэрэ цакту мэдэн даа, - гэджи тэрэ заруца күбүүн кэлэбэ.

Тэргэндээ суугаад, күбүүн очибэй (түрүде очиба гээчил даа, аракидухал дурани күрөөл даа).

Зай, тиигээд тэргэндээ суугаад далай мүрүн усунай гол иргеэрни ёбджайгаал даа.

Тере күнэй урдаасани хоёр заалахан күбүүд хаалтанда7 алтан загасу бариджи хаанду бэлэг абаачиху гэджи очиджи ябунад, тэрэ далайгаа өөдэ. Тэргэтэй күн харана, мориигаа татаад гозойно (зогсоно).

-Алтан загасуйгаа худалдагтуй, - гэнэ.

Алтан загасуйгиин худалдаджи абхудаа зуун лаа цагаан мүнгө үггүнэ, үнэтэйшиг. Тере загасуйни тере күн абаад, үккүүлэл үгэй далайда табихуйн сэткил түрүджи даа.

Тэрэ күн хойто насундаа кэлэкү үгэтэй асу би гэджи санана.

-Одоо буянай түлөө нэгэ амитанай үкүкү гэджи байхуданн зуун лаа мүнгөөр амиини худалдаджи абсан би. Тэрэ загасуни лусун хаанай ганца бацаган юм сан байна. Тэрэ күүкэниигээ тэрэ күн нүккэр кэкээ абху болоджи, самгантай болоджи (взять в жены), абаад тэргэндээ суулгаад очибаа. Найрай газарта күрчи сархуг аракки бариджи, еккэ күлчүүтэсэн лэ биддаа, соктосон ла бииз. Нэмнии8 цагаан тала гэдүгтэ гер бодходжу (гер бариджу), тиигээд байбаа. Эзэнгүй еккэ гоби тала газарта абсан самгантай, еккэ эрдимтэй асанджэй. Эрдэмиин күцээр (чидалаар) алибаа санасанни бүтүкү.

Үнэн үгүүлэкчи хаан дүүдээ кэлэнэ:

-Нэгэ сүрүкэй үзүскэлэнэй сайхан эккэнэр хатантай нэгэ күн бии.

Тэрэ сайхан эккэнэриини буляаджи абхам гэджи үзэкүйгээ (үзэкээн) тэрэ айлда ирээ.

Иимэ сайхан джибхулантай9 самагайги би эккэнэр киику би, гэнэ.

Хаазнда тэрэ самаган арга үггэй очиху болоджэй хаанда очихудаа, өөриингөө нүккерте үгэ кэлэджи:.

-Үглөө эртэ бодчи, хамаг нюур, гараа хара көөгөөр будаарай. Өртө гэгчи босоод хаанай хото шибээнэй урда зүгтүни үндүр ууланда гарчи, үглөөнэй улаан наранаар:

Хай! - гэджи хачхарджи, һүүй! - гэджи сүкирчи, хаанай байдаг ороной үүдэндэ очоорой, - гээ.

**102** Тэрэ хатун хаанда очеэд хонохудаа хаанда дүрөө үгсүнгүй10 байджи. Тэрэ күн хаанай ордондо тулджи орджирджэй. Хаанай хатун газаалджи ябтараа тэрэ күнииги күзүүгээрни тэбэреэд таалаба.

Хаан еккэ кэнтэг уур болджэй:

- Энэ күн күнчи юмуу, ондоочи юмуу, эймэ муухай амитанииги тэбэрээд тааладаг ямар учир байбаа. Хаан изугууртай, дөөдө түрэлкитү күн гээчи би,-гэнэ:

Тэрэ хатан кэлэнэ:

- Энэ күн шэнги иигээд ирэбэлчини, чимай тэбэрээд таалаху би. Хаан хамуг хубцасаа хаяад, хамаг бэеиигээ тогооной көөгөөр будаба. Үндөр уулайги өөдэ очиба. Хадай уруу гүйджи ябуна. Хатун урдаасани арбан хасаги мордуулджи, зэмсүгтэй күмүүни урдаасани угтуулджи:

- Муу юмхотондо оруулан үгиигээр күдөө алактуй! - гээ.

Арабан кунииги хараад:

- Таа яабата, бх хаан тани би, - гэнэ тэрэ хаан.

- Бидэ арбан хаантай бэши, ганца хаантай бидэ,- гээд алаба.

Тэрэ хатун хуучин нүкүрөө хаан ширээндү суулгаба.

Хаан түрүйги дааджи12, сайхан джиргабаа.

**6, ЦОЛБОН ЦООХОР МОРИТО ЦООХОНДОЙ МЭРГЭН**

Эртэ урдайн цакту

Заха далай нитукту

Забхаалто эзэн гэджи байба.

Засуул гэджи дүүтэй

Гарасаар гарабул үгэй

Түрүсээр түрэл үгэй.

Дорооной Дорхооной хоёр

Добтолджи абаачиба.

Забхаалта эзэнииги абаачаад

Күлээрни күрзэ кииджи

Гараарни гал шилээджи байгаа

Айил үгэй муу юүмэ идүүлджи байгаа.

Абаачихуйн кирэдү

Бацаган күбүүн хоёр гараба.

Тэр хоёри абаачалгүй

Нитуктани нэгэ муу балагаантай оркеэ

Нэгэ цоохор унагатайгаар.

Зээ, тэрэ хоёр тэндэ байджи

Ан гүрөөл кииджи, ами хоолоо тэджээджи

Ан алаху тумай хабчеэ тому сумахан киигээд,

**103** Тэрүүгээр аладжайгаа.

Екэкэн болоджи, буга хандагай алаху болоджи күбүүнни.

Арбан хандагайн эбэрээр нуматайгаа

Арбан хандагайн арусаар саадаг кииджи байгаа.

Зандан модоор сума суманайгаа кииджи

Далан долоон тобчито дарга торгон дээл оёоджи

Киджи, үбчөө мүнгэн эмээл хазаар худургатайгаа кииджи.

Зэй, нэгэ үглөө босоод цоохор унагаа тохобо. Тохоод мордобо.

Мордухудани окторгойн одо тоолон булгиба. Ойн модо тоолон булгиба. Буун харайсан бэеэрээ арха еккэ саадагаа аксаад хойто үндүр тологойнгоо оройдо гарба, тыгээд тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дүүкэй дүүкэй

Дүүкэй кээр , дүүкэй кээр дүүкэй.

- Чикэл кэджи чиннаарай гөө

Цээджил гэджи ойлгоорой!

Дүүкэй дүүкэй,

Нидүл гэджи хараарай гөө!

Дүүкэй дүүкэй,

Харбусанхан сомо мэни ,

Дүүкэй дүүкэй,

Тэмдэг болгон харбаху би.

Алтан уляасу болгосуу би,

Найгутогой найтутогой!

Набчи цэцэг дэлгэрэтэгэй!

Зүүнэй хойто зүги зорибоби,

Удаан ябоо болбол гөө,

Ерэн джил ябаху би.

Дүүкэй, дүүкэй,

Түргэн ябоо болбол гөө

Гучин джилдэ ябоху би,

Дүүкэй дүүкэй,

Хаа хаалууд харгилаху магад үгэй,

Хаткирчи үүкиреэрэй,

Йирэн джилэй газарииги

Юсүн сараар тобчилоху би,

Гучин джилэй газари

Гурбан сараар тобчилоху би,

Мэндү сайхан суугаарай гөө,

Үгэл кэлэн болибо би,

Дүүкэй дүүкэй, - гэбэл даа. Теэд зүүн хойто зүг зорёод лэ ябуба. Ябуджи ябухайн дунда нэгэ кирээ дон дон - гэджи дуугарчи байна, тыгээд морини үгэ кэлэбэ:

 **104** Турги тургилзо,

Тургилаа би тургилаб,

Турги тургилзо.

- Энэ баруун шибуучи юу гэджи кэлээ бэ?

Эзэн мэни ойлгобочи гүү?

Энэ гурбан бэлчир хараначи гүү?

Гурбан бэлчирэйчэни тэг дундаки

Тэнгэридү тулама бэлчиртэ гөө,

Гурбан экитэй булаг байна гэнэ,

Сайн муухан хаадуусай газар ганца лэ,

Үгүүлкээ лэ болибо би.

Тургилзо, - гэнэ морини.

Тыгээд лэ морёороо замдаа ябухадани

Баруун таани нигэ үндэр тологой байджайна.

Тэрэ тологой өөдэ ябаад нэгэ гахай алаад,

Урууни ябаад баса нэгэ гахай алаад, бооридони

Бууджи ирэкүдэни гурбан эккитэй булак байджи байбал.

Бүдүүн моды бүкылгөөд,

Нарин моды накиилгаад, шираджиркеэд,

Екэ түүдэг гал тулиджиркеэд,

Эмээл хазаараа абчи хаяад,

Цоокор унагаа табяад,

Тэрэ кэбтэджи байнал.

Кэбтэджи байкуйн тэндэ

Сүни дуэдайн кэриду

Тэрэ нэгэ кии өлбүнэй үгэй дуугархииги дуулаба.

Дэбдээниин дэбээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Заха далай нитуг билаа,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Забхаалту аха бүлээ,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Дорооной Дорхооной хоёрой гөө

Добтолджи байхуйн цагааса

Ерэн джил болсон гөө,-гэбэл даа.

- Тыгээд энэ гурбан бэлчэри

Тэг дундаки тэнгэри тулма цагаан бэлчэри гоо,

Күнэй ясун бэлчир гөө

Өбей чинээн өлдөм түрү.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Ачи мэни йирэнэ гэлцэнэ,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Хаанай хатан гэлцэнэ,

**105** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Эзэнэй эрэким гэлцэнэ,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Мэргэн Цоохондой нэрэтэй гөө,

Цолбон цоохор моритой гөө,

Цоохондой эзэн гөө.

Дорооной Дорхооной хоёрой добтолсон цагааса

Йирэн джил нэбтэбэл би.

Тэнкээ чинээм үгэй лэ,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Чидүр гэджи чидурлеэсэн,

Дээсүл дээсүл гэджи кулеэсэн,

Үгэл кэлэн болибо би,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,- гэбэ.

Мүнөө Цоохондой күбүүн босон харайсан биеэрээ махайнгаа нүгоо талаасани эригилдүүлджи хоёр гахайгаа шираджэркеэд, үүр цайхасаа урида босон харайсан биеэрээ зүүн забиджеэрээ үнкээд, баруун баруун забиджээрээ ясуйн тургиджи хаяджиркеэд, цоохор унагаа күтүлджи йирээд, үбчи мүнгүн хазаар худургаа тохоод; арха екэ саадагаа аксаад, баруун үндүр тологойни оройдо гараад, урда зүг тээшээ хараад, тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

Харанхуй сүниин дунда кэридү

Ямар кии өлбөн дуулаба би гөө,

Байгаа зандаа нарасуйги

Үндүсээрни үглэ угзарба.

Баруун мүрүндоо далайба

Забхаалта аба наанаарай!

Хатундаа ула болоорай,

Хатан эджиим наанаарай,

Харанхуйда зула болоорай!

Уймар тэнэг күбүүн чэни

Загдаг загдуул нарасу

Дорооной Дорхооной хоёрай оройдо зорюулба би.

Хадагүй газарта

Харагуй гараган очеэрай.

Дабаа нүгэй газарта

Дабаа гараган очеэрай!

Адуугаа зоксоокчи газартам тусаарай,

Буха шэнги күреэлээрэй,

Буура шэнги буйлаарай!

**106** Найман бүкүчүүлээ илана биизэ,

Хара усунда кэрэгтэй гэнэ биизэ,

Найман бүкүчүүлээ абаад очихудани

Эйшэ тэйшээ шидээрэй!

Тэндээсэ тэлбэджи тусаарай

Байшин балгуусайни баруун углууги

Бута кэмкэ цокеэрай!

Тэдээсэ үсүрчи очеэрай,

Хара усунда очеэрай! Тусаарай!

Харанхуй мана татаарай,

Бэши хаан хаалуусай

Оройдони гартар тусаарай!

Ерэн табан хаан хаасууд цуглуулаа биизэ

Үгэл кэлэн болиба би,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Бачи екэ бардаасу би,

Шэджил екэ шибшисүү би,

Үгэ кэлэн болисуу би.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,-

Тэндээсэ буун харайсан биеэрээ

Тэнгэридэ тулма дүрбэн бэлчирэй

Тэг дунда тээши номоо чиглүүлээд,

Номоо дэбеэд, үүр цайху хоордо дэбеэд улаан

Наранаар табиху гэджи,

Дэкэмэркээниин дэбдээниин

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Үүлэн тэнгэри тулма цагаан бэлчири

Бута шэнги бургюулсуу би,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Үнэсүн шэнги үргюүлсүү би,

Насу мэни баахан гөө,

Нара мэни эртэкэн гөө,

Нису мэни шингэкэн гөө,

Ширбүсү мэни нариихан гөө

Үүлэндэ байсан юүмииги

Гэм хоро бүү күргээрэй.

Заха далай нитуктай

Забхаалта күбүүн гөө

Мэргэн Цоохондой нэрэтэй би,

Цолбон цоохор моритой би,

Бачи екэ бардасуу би,

Шиджил еккэ шибшисүү би,

**107** Тычээлгэн табиба би,

Үгэл кэлэн болисуу би, -

Гээд лэ табиджэркиба сумайгаа.

Буха шэнги бургюулба,

Үнэсэ шэнги үргюулбэ,

Дабкяад күрчи очиба тэндүни,

Еккээсэ еккэ биетэй амитан кэбтэджи байна.

Чидүр гэджи чидүрлэгдээ,

Дээсү гэджи күлигдээ.

Чидүр дээсүйни тасу отолджиркиба, үргөөд бодхобо тэрэнээ.

Байгаа зандаа модоной чинээн күн аба тэрэни. Үнөөки гурбан экитэй булагта очиба хоюулаа ан гүрөөл кииджэ тэджээбэ, тэрэ күн тэбэриджи тааладжи тэрээнээ, абагани болджээ.

- Зээ абага мэни, - гэджи.

- Заха далай нитук тааши очи, - гэджи кэлэбэ.

- Муу бацаган ачитайгаа мэндү сайхан сууктуй! Би зүүн хойшеэ эориба би, - гэнэ.

Газар тэнгэри хоёрай хачилдахуйн тэндэ Хайчилту эзэн гээчиин Хайчилутаа абахайда эуучин очиба би. Алагайн чинээн эсээсэ арбан захату бүтээкү, хормойн чинээн эсээсэ хорин захату бүтээкү тэймү шинджиин абахай.

Үгэ кэлэн болиба би - гэнэл.

Зүүнэйгээ хойто зүг зориба мордоод, тэрэ ябуджи ябахуйн дунда морини тэрэ үгэ кэлэджи ябуна:

Турги тургилзо

Тургилаа би турбилайб.

Турги тургилзо.

- Эзэн мэни дуулаарай!

Ширээнэй хаан байна гэлцэнэ,

Йирэн табун хаан хаалууд цуглаа гэлцэнэ,

Ерэн табун абахайнар цуглаа гэлцэнэ,

Екэ иргэндээ найр наадам кэнэ гэлцэнэ,

Бацаган абахайгаа күндү үккү гэлцэджи байна, гэлцэнэ,

Хаан нэрээрээ очиджи чидахугүйчи,

Үгэл кэлэн болиба би, - гээд лэ.

Буун харайсан биеэрээ цолбон цоохороо газарта цокиджиркеэд сүүлээсэни бареэд, хамуутай хара даага болгоод, талкиин кэлэн ташууртай, талкин эмээлтэй, хобтойн чинээн нисутай, доргоной чинээн бөөсүтэй, хоногчиин газарааса холимсотой, үдүрчиин газарааса үнүртэй, муу үкөөлджин болоод лэ.

Хамуутай хара даагандаа унасан биеэрээ шира хорумсан саадактай болоод, дабкиджи ябуна күбүүн. Тыгээд дабкисаар байтараа хамуутай хара даагани унатчинал даа. Сүүлдэджи үргээд тэрэ дабкяджи ябана.

**108** Йирэн табан хаалууд хараад тэрэ гайхаджи байна. Тэндэни күрчи очеэд тугалайни далаасани мореэ үлгүджэркеэд, тэрэ екэ найр дотор ороод, нируугаа үргэлээд ябуджи байна муу күбүүн.

Тэрэ олон зон үмүкэйдэни ядаад ханцуйгаараа бүгүдэ хамараа бүглүджиркинэ.

Ширээнэй хаанай бацаган дээдэ цонхоо хаалгаджиркисан биеэрээ тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Алтанджоо нээкэнджоо

Алтан дээрээ нээкэнджоо.

- Ширээнэй абам дуулалзо!

Захал далай нитуктай гөө

Забхаалтын күбүүн гөө

Эзэнэй эрэким гэлцэнэ,

Хаанай хатан гэлцэнэ,

Цолбон цоохор моритойгоо

Цоохондой эзэн гэлцэнэ,

Эрикиидээ эрэчитэй

Цохондоо цоктой гөө

Эцэджи цуцаджи ябана, гэлцэнэ, -

Үгэл кэлэн болиба би.

Тыгэсэн биеэрээй Ширээнэй хаан алтан кэрэлсэйндээ гарсан биеэрээ хара торгон дэлкүүрээр иишэ тышэни дэлкүджиркинэ, тэрэ үгэ кэлэбэл даа:

Дэбдээниин дэбдээкэй.

- Йирэн табан хаа хаалууд дуулактуй!

Үнэ муу муухай гөө

Муу үкөөлджини күндүлджи болохо гүү?

Дуутай болбол дуугарактуй!

Кэлэтэй болбол кэлэктуй!

Үгэл кэлэн болиба би,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Ширээнэй хаан залгуулбай (баса):

- Гуйбан зээрдэ моритой чи

Гуйбалта засуул дуулалзо!

Бокшото боро алак эрэгэ

Бошуу түрэгэн гаргаарай,

Гурабан дашимаг аракитайгаар

Энэ муу үкөөлджини күнкүлэ!

Үгэл кэлэн болиболби.

Муу үкөөлджиндү бокшото бор эргиигэ аладжи гурбан дашимаг аракитайгаар барикаасани урида йирэн табан авахайнар газаалджи гараба. Ширээнэй хаанай бацаган тэрэ абахайнарта үгэ кэлэджи байна:

- Йирэн табан абахайнар дуулактай!

**109** Энэ муу үкөөлджиндү ууца заладжи болохо гүү, үгэй гүү?

- Зүб болохо, - гэлцэнэд алтай, - үлүсджи ундаасаачи биизэ, - гэлцэнэлтэй.

Абахайнар тыгээд суудалдаа суубалтай. Тэбшээ табинад алтай абахайнарта, муу үкөөлджин нохосоор ясу усу буляалдаджэй ябуналтай тэрээгээр. Бацаган ууцаа идээд муу үкөөлджиндү нэрэгүй хуругандаа байсан алтан бисүлүгээ ууцанайнгаа өөкейн дотор киджэркеэд заланалтай муу үкөөлджиндү. Тэндээсээ баруун таашеэ очеэд мүнөөки бокшото боро улаан эргинэй маханда сууналтай, гурбан дашимаг араки бариналтай. Бариху сабаг й ахудаа нохойн идүүртэ кеэд бариналтай.

Сүүлиини ууцанайни өөкэтэй джилэджи отолджи абаад, махыни зүүн баруун забиджаараа хаяджиркеэд, мүнөөки сүүлээ тогооной шилүндэни худхаджи байджи идүбэ:

Дэксээр гулда нитуктай

Дээс н Манхуудай күбүүн.

Гурбан таракитай

Зурбалту нэрэтэй

Күрин торгон дээлтэй,

Бага кэнгэргээ цокиджи

Бага албатаа цуглуулджи

Нуураар кэмджиджи араки хуреэджи

Уулаар кэмдэджи маха болгоджи

Еккэ найр киибэ.

Муу үкөөлджиндү Ширээнэй хаан бацаганаа үгүбэ. Найр дуудчи тараба. Йирэн табан хаа хаалууд буцаба.

Тэйигээд лэ мууүкөөлджин зангаараа байна. Түрөөн байджи байтараа нэгэ үглөө боссон биеэрээ муу үкөөлджин хамуутай хара даагаа ацараад, эйшэ тышэн газар цокеад (сүүлээсэни баряэд) эмээлээ тоходжэркеэд, гурбан гарихатай цуурганайни дээдэ гариханаасани мореэ уяаджиркеэд, гурбан дабхар ацатай дээдэ талын ацанаасу арха еккэ саадагаа үлгэджэркеэд ороджирэнэлтэй.

Хатунни кэлэнэлтай:

1. Ширээнэй хаан хадамчэни күкшин насун болоо гээчи. Нэгэ хаан дүрээ үзүүлээчи, - гэджи. - Ямарчи муу үкөөлджиндэ үксүн (асанай) бизэ би гэджи санаджайгууджи, - гэджи муу үкөөлджин гараад очиху болонолтай. Хатунни хара торгон цулаад, алтан хундага хуу ореэгаад үггүнэлтэй.

Саадагайгаа оёрто тэрээниини киджэркеэд, мориндоо мордоод нума саадагаа агсаджэркеэд, Ширээнэй хаанай цонхонойни түшээ гараад ябуджайналтай. Ширээнэй хаан хараад гилбаджи унаджи кэбтэнэ. Буун харайсан биеэрээ хаксуурганаасани морреэ уяджэркеэд ороод үргээд ботхона.

- Эйму сайхан күни үзээ үгэй би, - гэджи кэлэнэ.

**110** – Хариин газар ябуба би, мэндү сайхан суугаарактуй, минии буцатар, - гэнэлтэй. Тыгээд ябуджиркибаа. Ябусанайни сүүлдү бацаганни тэрэ үгэ кэлэджи байна эцэгэдээ:

Алтанджоо нээкэнджоо

Алтан дээрээ нээкэнджоо.

- Ширээнэйл абам дуулалзо!

Хари газар очибала

Күригэн мэни гэджи санабала

Хани нүкэр үгөөчи,

Хариин газар харатай гөө

Харанхуйдо нүккэр гөө

Нэрэтэй бэлэйл чи

Хани нүкэр үгөө чи,

Үгэл кэлэн болеэ би.

- Зүб,-гэсэн биеэрээ

Ширээнэй хаан газаа гараба.

Гуйбан зээрдэ мориту

Гуйбалта засуулаа дуудаад,

Бокшито боро улаан эргитэйгээр

(бүтүүгээр болгоод)

Гурабан дашимаг аракитайгаар

Бошуу түргэн ябу, гэджи кэлэбэ.

Екэ мэндү гэджи кэлээрэй!- гэнэ.

Гуйбалта засуул

Гуйбан зээрдээрээ гуйбабаа,

Гурбан дашимаг араки

Бокшото боро улаан эргитэй маха тэннээд лэ

Үдэрчиин газар урдани ороба.

Гуйбаалта засуул эмээлээ абчи хаеджэркеэд,

Тохомоо дэбисээд араки маха табиджэркеэд

Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дабдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй

- Ширээнэй хаан хадамчи илгээгээ

Гурабан дашимак арекитайгаар

Бокшото боро улаан эргитэйгээр

Хариин газарта хани нүкэр болоорай!- гээсэн гоо,

- Мүргүкэ мүнгүн толгойм эндэл гөө,

Гуйха гуулин голгоймини эндэл гөө,

Бууджи морилджи идээтэ

Гуйналби, кэлэнэл би,-

Үгэ кэлэн болиба би, -

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй

**111** Буусанчи үгэй, харасанчи үгэй

Хажуугаарни хатинатар хатираад ябадчиба.

Гуйбалта засуул мореэ тохосон биеэрээ,

Мүнөөкил тэннэгээ тэннээд ябаджил оркиба.

Хойноосони хоногчиин газар урда ороба.

Эмээлээ абчи хаяджиркеэд, тохомоо дэлгээд,

Мүнөөки маха аракяа табиджиркеэд

Күлеэджи байна. Дүтүлэджи ирэкүдэни тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэйкүүдэй.

- Мүргүнэби, гуйнаби.

Гуйхо гуулин тологоймини эндэлэ

Мүргүкэ мүнгүн тологоймэни эндэлэ

Бууджи мориладжи хайралаата!

Хани нүкэр болсуул би, -

Үгэл кэлэн болиба би.

Түйкүлөөрни буун харайсаар

Бокшото боро улаан эргиин махайни

Үмкэджи шимэджи хаеджиркеэд

Гурбан дашимаг аракиигини ууджиркеэд,

- Арил тонил цаашаа! - гэнэл даа.

- Ямар чимай күн гэджи абчи ябахам, - гэнэ.

Хариин хаалуудта кэлэкүчи

Нохойн идүүрээсэ араки уусан гэджи,

Иирэн табан хаан хаалуусай байтара

Кеэд бариху аягаа олоогүй бэлээлчи,

Алуулаагүйдээ утэр очи цаашеэ! - гэнэ.

Тэрэ ябуджиркибаа зүүн хойшеэ,

Ябуджи ябухайнгаа дунда тэрэ үгэ кэлэджи

Ябана мориндоо:

Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Кэр сайн моритайби гэджи санаху би?

Минии чидал болибала

Хоёр чикэнэйчини шуугитар

Харал нидүнэйчини нилбусу гартала

Ниидкээсэ дээкэнуурни,

Минии кэлэсэн угыги

Тайлджи бододжи өөрынгөө санаанду бодоорай,

Үгэл кэлэн болиба би, -

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Тыгээд лэ тээджил, киисэджил ябухуйм дунда нэгэл күкэ мэнэн юмэ харагданалтай.

**112** Морин тэрэ үгэ кэлэбэ:

Турги тургилзо, тургина би

тургина би

Турги тургилзо, тургина би

тургина би

- Энэ гү, икэ юүмэ харанаби гөө, үгы

Тураг шибуул түлкэнэ.

Туруутай мори туулха үгэй,

Эчигиин чэни гуя бэши лэ

Шира маха, булама маха күртэлэ цокиичи.

Мэнии далан дунда зада сүркэ бида

Кэрбэеэ мэгдэбэлни алтан хундагаа хаяарай

Үгэн кэлэн болибалби, гэсэн биеэрээ

Моринойгоо эреэн хацариин күртэр

Зада угзараад, баруун гуенаасани шираху булан маха үсүртэр цоккеэд, хоёр чикэнэйн шуугитар, хоёр нидүнээсэни нилбуса атхартар, киидкээсэ доогуур ниидкээсэ дээгүүр тымү хурдун ябубай морини.

Тэрэ ябуджи ябухайни дундани мореэ аджиглахудани морини бага сулараа шэнги ана. Саадагайгаа дорааса алтан хундагаа абаад хаеджиркина. Цэкэ амсараа оодэ тусаад байджайхудани, морини дүрбэн күлээрээ шаб байтар бууджи эрчигэнэнэ. Урданайкяаса үлүү ябубалтай, тэреэндүни суугаад тыгэсээр байтар нэгэ олторикту гарчи очиналтай. Хундугаа буун харайгаад абаад саадагайгаа оёорто кииджэркеэд мориндоо мордоод ябуджайналтай.

Нэгэ оосор бүчигүй орой цагаан гэр эргилдэджэй байналтай дээрэ киисээд. Окторгойнааса ганцахан улаан утасани ширкэгээсэ унджилдаад байджайналтай. Сумоо суга татаад тэрээни тас цокоджиркэнэ. Гэр буугаад ла тэрэ зангаараа гэр зандаа байджайна. Күрчи ирэкүдэни гурбан гарихатай цэргэ байналтай. Дээдү гариханааса мореэ уяджиркеэд, дээдү ацанааса саадагаа үлгүджиркеэд орджирнэлтэй.

Насунайнгаа дунда күрсэн эккэнэр баруун үсөө самнаджи байна.

- Хаа газарай хаан гээчи байна та! – гэджи экэнэр сурана.

- Чима зэргэйн экэнэртэ нэрээчи кэлээгүй би, цолоочи кэлэмээр бэши би,-гэнэ.

Эккэнэр газаа гараад очиналтай, мориини очиджи үзэджи кэмджиджэй байналтай. Булта бэеыни үзээд лэ тэрэ үгэ кэлэджи байна:

- Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэмтэ?

Амор мэндүйтана дууланам.

**113** Заха далай нитук бэлээ

Забхаалта абу бэлээ.

Абуйн мэни сүрүктэ адали гөө

Зүсүтө малаар зүбшэджи,

Абу эджиин мэни үксэн гөө

Энээкэн мори нидүндэм шэрбэн гөө

Абайн күүгэм хайрлалзо

Хара нидүнэйм нилбусу.

Угэл кэлэн болиба би,

Тыгээд лэ гэртэ орджирэбэ эккэнэр.

Буруу хараджи уйладжи

Зүб хараджи иннеэджи ороджи ябуна.

Зээ, абагай, юүнэй түлөө тыгэбэ гээчи буйчи? -гэджи күбүүн сураба.

- Абу эджиимэни Дорооной Дорхооной хоёр добтолджи абаачисан гэджи дуулакчи би, - гэджи кэлэнэ.

- Үнөөкэн мориигичэни харахудамэни, минии эцэгын сүрег шэнги. Хоёр муу дуугиимини нэгэ цоохор унагатай бууцан дээрээ мана оркеэд. очеэл, - гэджи дуулакчи би. Болод боро моритай Болодоор эзэн гээчидэ зуун тологой малаар зүбшүджи, энэ газар манайда үксэн гэджи түйкүдэ Мэргэн Цоохондой холо ойро бододжи байна. Тыгээд суутар байтараа эгэчэни болоджи, тэрэни тэбэриджи таалалцаджи тэндэ хоюулаа. Идээгүй идээгиин идүүлджи, уугаагуй ундайни уулгаджи дүүрчи, Цоохондой дүүни кэлэбэ:

- Зээ, эгэчим, би ябуба би, - гэджи кэлээд мордоод ябуба.

- Байза, байза! Би шита хаяа үгэйл би. Тэрү дээгүүр ябаад гар энэ усуйги, - гэнэ,

Тыгээд шита хаяджи үгээ, ябуджи байхудаа.

- Зээчэни очеджайна аху, бүүргэтэйгээ вдали күбүүн гэджи долоон Болодоорой орондо дэл кикээ очиба?

Эцэгиигээ нэкэджи очиджайна, - гэджи далайгаачи гараа.. Тыгээд лэ еккэ юмэ кэлээгүй. Тыгээд ла Цоохондой эзэн ябубу цаашаа. Тиигэсээр байтар нэгэ губөө дээрэ гаран гэкүдэни, нэгэ болод боро моритай күбүүн суугаад тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэбдээниин дэбдээкэй.

- Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэмта?

Мүрүгэнэ би, гуйна би

Мүргүкэ мүнгүн тологой мэни эндэ,

Гуйхо гуулин тологой мэни эндэ байна.

Гучин джилнил болсон гөө

Болодоор абам очеэсан,

**114** Долоон Болодоорай орондо

Бүри газар бүрилсэн гөө.

Хойноосони нэкэджи очиба би.

Арга зугаа юүкэн бэ,

Аабай туса күрэгэктүй.

Харахудом үзэмджитэй

Хаа газарай хаалуудта?

Кэлэджи киджи характуй.

Үгэл кэлэн болиба би.-

Дэбдээниин дэбдээкэй.

Цоохондой эзэн буун харайджи

Тэбэрэджи тааладжи түүреэнэ.

- Чинии харгуй эймэ, минии харгуй эйшээ гэджи,

Хоёр зүги заана, тыгээд тэрэ үгылбэ:

Дэбдээниин дэбдээкэй.

Дэкэмэркээниин кэлэн хуулаар

- Күбүүн күбүүн дуулаарай!

Долоон Болодоорто очихудаа

Чи ганцаби гэджи бүү дылдээрэй, Мнит буцаджи йиртэрэ.

Рурбан джил ябухаби

Тэрэ цаг болтор буу дыддээрэй.

Дээдэ номту тэнгэринэр тусалатугай

Доодо найман аймаг тусалатугай,

Ироол табин очисуу би,

Мэндэл гэджи кэлэсүү би,

Дайгаа дабаджи буцаарай

Даагаа сүүлдэджи буцаарай

Үгэл кэлэн болиба би. -

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Заа, тыгээд хоёр таашеэ хоёр харгуйгаар ябаад оркеэ. Тэрэ Цоохондой эзэн ябуджил байна. Нэгэ джаала голой адакта нэгэ орбогорхон хара гэр байна аху. Нэгэ насунайгаа дунда күрсэн нэгэ экэнэр гарчирна ха.

- Заагазарай хаалууд гээчи буйта? Яагаа сайхан юм, - гэнэлтай даа.

Намада үлэ хоолохон залгаджи үгөөта! - гэджи хаан күн аргани үгэй, үгэгүй бэеэ тушаана.

- Энэ голой экиндү нэгэ худжир байна. Тэрээндү ан гүрөөсү ямарчаасу орокчи,-гэнэ экэнэр. Цоохондой эзэн тыгээд лэ ябуджэркиба. Үнөөрчи голой экиндү күркүдэни бүри худжир яашчи үгэй байна. Мориигаа табиджиркяад худжиртаа сууна. Тэрэ сүни сууджайтарни нэгэ кии юмэ джир джир гэджи дуугарчайна. Тэрэ үгэ кэлэджи байна:

**115** Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хаа газарай хаалуудта?

Али газарай эзэмтэ?

Чикэ кэджи чиннаарай

Цээджил гэджи ойлгоорой

Нидүл гэджи хараарай.

Шингүн далай нитук бэлэй

Ширгадаар эджэн нэрэ бэлэй

Болод ширга моритой би,

Гучин джил кэбтэбэл би.

Халат тараки нүкэрни

Хара эмэйн үгэндэ ороболчи,

Сүниин дундайн кэридү

Юсүн алдатай кинггараа

Йирөн алда болотор сунгаабала,

Тэнкээ чинээ ямар бэ?

Одоол цабчиху цаг курчайна.

Хайран чинээн биечэни

Бошуу түрэгэн харубаарай.

Үгэл кэлэн болибал би.

Нохой тыгээд мүнөө цоохондой эзэн гээчи биеэ күдүлгээд үзэнэ.

Бусэцөө газарта ороод байджайна. Дэмы номо сумоо гартаа абаад түргэн номоо татан гэкүдөө, арай тэбкэнээсэни ангайлгана. Тэнкээ байхагүй. Тыгээд лэ гэнтэ харан гэкүдэни тэнгэриин голоор мэтү гилараад ла йирджайна юмэ. Дэмы дэбиджи табяад ла абсан, шабла кинэлтай. Хангираан болоод газарто унадчиналтай, түргеер өөдөө босон гэсэн, арай гэджи бодба.

Тэндээсэ күдэлээд, тохомоо дэбисээд эмээлээ дэрэлээд унтаджи үггүбэ. Үглөөни босоод гарахудани, буухацаани шингээд тологойни бултайджи байна. Тэрэнээ күн бол гэджайджи эйши тэйшэни мухарюулна. Еккээсэ өккэ бодоод:

- Ёо ёо! - гэджи босоод, - Яагаа удаан унтаба би, - гэнэ. Баса иишэ харан гэкүдэни, арай гэджи угтуулджи арай гэджи тэбэрджи, нэгэ ширга мориной сүүлииги газар иишэ тышэн сабаналтай.

- Мори бол, мори бол! - гэджайна. Сайханааса сайхан, екээсэ екэ гэгчи ширга мори бодоба. Мүнгүн эмээл хазаар худургутай. Мүнөөки гол орокчи күнэйгээ номо саадагыни бидэрджайналтай. Тэрэни дархыджи күдөө кээрэдэ кэбтэкыни олобо, хоюулаа "аа уу" гэджи кэ- лэлцэджи байна.

- Заа, чии нүкэр, хаа газарай хаан гээчи бэйчи? - гэджи сурана

- Би Заха далай нитуктай Забхаалтын күбүүн гээчиби, - гэджи Хайчилту абахайин джуучин очиджи ябуна би.

**116**

- Зээ, зүб,-гэнэлтай тэрэни, бичиги джучи очиджайсан күк асан би,-гэнэлтай.

- Би тэрэ цагааса энэ цаг болтор кэбтээд гээгдэбэ би, чи аха мини бол, би дүүчэни болсуу би,-гэджи Джиргадаар эзэн кэлэбаа.

- Заа, ахай ябае, энэ хара эмэй алая,-гэджи мордоод, тэрэ эккэнэр тээшээ ябоод үггүнэ. Күрчи ирэкүдэни гэргэн муу юүмэ гуйджайна.

- Хоёр хаалууд хайралаата?-гэджайна. -Гурбан бацагантай би, тэнгэриндү байна. Хоёрайни үгэнэ би, хатун кэгты.

- Чи ямар янзуйн эмэ гээчи бэйчи? Кэлээд үг!- гэнэ.

- Хаачилту хаанай харуулгачин гээчиби.

- Зээ, зүб! – гэкү мүртөө бүксү цээджи болтор тасу харбаджиркинэ тэрүүнэ. Тыгээд лэ эргилдээд Хайчилтын орон хоюулаа ябубаа.

Худжирай тэндэ унагсан газартаа эргэджи дааряад харахудани болод кингараанай тасурхай кэбтэджи байна.

Тэрэ ябу ябусаар Хайчилтуйнда күрүбэ гэндаа. Хайчилтуйнгаа гэр бараанду ороджи ябабаа. Үлүдкүдээ мэгдээд адуунааса нэгэ гүү алаад идэджи байба. Тыгэджайхуйни Хайчилту хаан хараад, арбан күнэй тэбэрджи күрэкэгүй засуулаа илгэнэ:

- Очеэд сураад ирү, ямар дураараа амитад гээчи буйта? Хайчилту эзэн тыгэджи кэлээд ирэ,-гэсэн Хайчилту хаан.

- Хайчилунгаа абахайн джуучин ирэсэн улуд бида,-гэджи кэлээрэй,-гэджи тэдэн кэлэбэ.

Эбээр гэнчи гүү? Эбдэрлээр гэнчи гүү? - гэджи кэлээрэй Хайчилтуду,-гэнэ.

Арбан күнэй тэбэрчи күркэгүй засуул буцаад очиба. Засуул очеэд Хайчилтудаа кэлэкүдэни цочиджи екэ гайхаба. Засуулаа баса илгээджи:

- Ирэктүй!-гэнэ. Орджирэн гэкүдэни алтан цэрэгэ байджайна, гурабан гарихатай. Дээдүки гариханааса Мэргэн Цоохондой мореэ уяба. Алтан аца гозоджайна. Гурбан ацатай. Дээдү ацанааса Цоохондой эзэн саадагаа үлгүджэркиба, удаахи ацандани Ширгадаар эзэнсаадагаа үлгүджэркиба. Байшан балгасандуни күрээд ирэкүдэни. Хайчилту эзэн гараху мүртөө алтан тулгуураа абан кэрэлцы дээрээ гараад, алтан тулгуураараа туладжайджи тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэмэркээниин кэнкүүдэй .

- Хаа газарай хаадуудта?

Али газарай эзэн та?

Кэлэтэй болбал дуугарактуй.

Дуутай болбал дуугарактуй.

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

Цочиджи айджи аббал би,

**117** Йирэн юсүн насу күрбэ би,

Эймэ ширүүн үгэ дуулаа үгэйл би.

Манай күбүүн залгуулба:

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

- Эймү орон ордонтой

Эймү хаани үзээ дуулаагүйлби.

Кэнтэг уурай күдүлкүдэ.

Кээгүүр адуугиичи идэбэ бида.

Кэдүй чинээн чидалтайчи

Кэрэг зориг мано чимадо

Хайчилан гоаа абахайгычэни

Джуучилджи ирэсэн бида.

Эбээр гэджи кэлэсэн чи гөө

Эбдэрэлээр гэджи кэлэнэ би гөө,

Бушуу бусуу түрэгэн кэлээрэй.

Хайчилту хаан залгуулба:

- Цохондоо цогтой күбүүн чи

Нидүндээ галтай күбүүн чи,

Зүб үгэ зүбшээрэй.

Бууджи ороджи хайралактуй,

Үгэл кэлэн болиба би.

Тыгээд ороод ирэкүдэни

Мүнгүн ширээни суухадани эбдэрджи, буудчисан,

Алтан ширээ түлкеэд үгсэн

Арай гэджи тэрээн дээрэни тогтоджи,

Ширгадаар эзэндэ мүнгүн ширээ түлкеэд үгсэн.

Тэрээн дээрэни тогтоджи сууджи, түб сайхан сууджи, түрүү идээгиин идэджи, зүб үгэ кэлцэджи, зүб болоджи кэдэн цаг амораад буцаху болна.

Тэйкүдэ Хайчилту хаан кэлэджи:

-Би бацагантайгаа очилцаху күн гээчиби, чинии орондо очиху мини гээчи.

- Зүб, гэджи зүбшээбэ. Цоохондой эзэн гээчи албато иргэнээ бултуй цуглуулба. Хайчилту эзэн гээчи:

- Заха далай нитук гээчи очиба бида, - гэджи албатудаа кэлэджи, кэдүн нүлөө цэригтэй ябуджу үгбаа.

Тэрэ ябуджи ябухайнгаа дунда Цоохондой эджэн гээчидү тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Цолбон цоохор моритой

Цоохондой күригэн дуулалзо!

Эйгээд булта ябаху бида гүү,

**118** Кэр холо нитуг бэй?

Цоохондой эзэн залгуулба:

- Арбан күүнэй тэбэриджи күрчигүй

Засуул түшимэл дуулалзо!

Заха далай күрэтүрэ

Албата иргэнтэйгээ ябаарай.

Аали муу сайн албато эцэбэ цуцабални

Идээтэй хоолотойгоор орокеэрай,

Үнөчин муу сайн малай эцэбэ цуцабални

Идээтэй хагдатай газар орокеэрай,

Байсан балгасу баряарай,

Үгэл кэлэн болиба би.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

Зээ, тыгээд лэ Хайчилту хаан, Ширгадаар эзэн гурбуулаа долоон Болодоорой оробаа.

Зээ, тыгээд лэ тулаад күрчи очин гэкүдэни нэгэл улаан тоосо оргиджи байна. Тэрээн дунда Цоохондой эзэн гээчи ганцаара ороджи очибаа. Тэрэ улаан тоосондони хашхарасан үүкирэсэн, туса байху үгэй, гэнтэ харан гээсэни: бүүргэ түшэмэ күбүүн хуугайлджи ябуна (дабхяджи ябуундаа). Зохсохуйн үедү ташуураараа үдэйн газар үсүртэр түлкиджиркэнэ. Тэрэ күбүүн сөөргөө гүйджирээд тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Ямар юүмэнэй кэнкүүдэй учираар

Намай иигэджи даарибачи?

Цоохондой эзэн залгуулба:

- Хайхарсан үүкирсэн оог хууг үгсэн юмэ байху үгэй. Өбөй күүгэм дуулаарай, одоо чинии дылэкү үгэй юмэ гэлцэнэ.

- Байза, хайшеэ байн заана. Амарджи бууджи зогсоорай, алалдаху оролдоху цаг байху ла, кэнтэг уур бү болоочи,-үгэ кэлэн болиба би.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй-гэбаа тэрэ. Заа тыгээд бултуулаа тэндэ байджи Болодоор күбүүнтэй дүрбэн хаалууд идээ ундаа ууджи амараджи хэбтэджи, одоо цагни болоджи, долоон Болодоор йирэджи баса барилдаад ла оркиба. Үцөөн бидэчи гээд дылдэсэн юмэ үгэй, олон бидачи гээд дылсэн юмэ үгэй. Цоохондой эзэн тэрээн дундаа нэгэ дуулан гэкүдэни цолбон цоохор морини аха заха Болодоорой моринтой кэрэлдэджи байна. Аджигладжи харан гэкүдэни цолбон юү юүгүй дылдэджи байна.

- Абай халаг мини!-гэджи екэ гэкчээр хашкарба. Цоохондой эзэн гээчи хариин хаасууд тааши тэрэ үгэ кэлэджайна:

**119** Дэбдээниин дэбдээкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хариин хаалууд дуулактуй!

Амараджи, ундаладжи зоксооктуй!

Үнэ кэлээд олон юү киикү би

Цээджи гэджи ойлгоктуй,

Нидүл гэджи характуй.

Отхон Болодоор залгуулба:

- Зүб үгэй тана зүбшээбэ бида

Орон орондоо очиджи болоху гу,

Болхо гэджи бодобол гөө,

Урагшеэ докин зоксоорай,

Үгэл кэлэн болиба би,

Гээд лэ уракшеэ докиба Цоохондой.

Эзэн үшөө долоочин зүб гэби гээд, орон нитуктаа очибаа. Цоохондой эзэн өөрэйнгөө нүкэдтэ цай идээ усуйгаа чинактуй гэджи кэлэбэ.

Холохон күдөө очеэд мэргэн цагаан түлгөө табиджи үзэджайна:

-Та дүрбэн эдээни дылкэ үгэйта,-гэджи бууба. Түлгэни:

-Ой күбчи эзэлсэн ортоон ороцоон гээчи байху. Тэрээндү очиджи гурбан хараама нохойгиини эриджи, тэрэ тусалабал тусалана бэйзэ, - гэджи түлгэни шиджи зааджи үггүбаа. Идээ хоолоо идэджи, ундаа ууджи, цаашаа нүкүдтээ тэрэ үгэ кэлэджи байна, Цоохондой эзэн гээчи:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Гурбан хаалууд эзэнгүүд!

Минин буцаджи ирэтэрэ кимда екээр бүү дылдээрэктуй. Дайнаа дараджи буцахал буйза би, даагаа гэгчи сүүлдэкэчи буйза бида. Ой күбчииги эзэлсэн гөө ортоон ороцооной орондо очиба би, гурбан хараама нохойтой гэлцэнэ, тэрээни гуйджи очибалби. Хариин хаалууд халахай яашүгэй дуултагай.

Мэндүл сайхан суугаарактуй!

Өреэл табин мордоба

Үгэл кэлэн болиба.

Дэбдээниин дэбдүүкэй.

Тыгээд лэ ой күбчеэр ороод ла тэнэсэн нэгэл уртоосо урту цагаан гол байджи, үүлэ тулма үндэр үйсэн балагаан байба.

Үттэр түргэн тэрээндэ курээд лэ очисан, газаани курчи очеэд:

-Мэндөө!-гэджи орилналтай.

-Өбөй!-гэкү мүртөө үбүсүн балагангаа лүпү гүйджэркиналтай. Цочеэд балгаанайл эзэн гурбан сайхан хаткираад, гурба сайхан үшкэрээд зогсоджи үгбэ ороцоон эзэн гээчи. Гурбан зүгээсэни гурбан

**120** хараама нохойл хатинджи ябуна. -Бошуу түргэн орочи гэртэ мэни, -гэджи гурбан хараама нохойгаа үүдэндээ күрчи ирэкэдүни, арай гэджи зокеэджи бариба. Нохойгаа бареэд ороцоон эзэн гээчи тэрэ үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй

Өбөй чинээн өлдөм түрү

- Минии орон нитукту

Эймү күн амитани үзээгүйл би.

- Ямар янзын күн буйчи

Дуутай болбал дуугараарай,

Кэлэтэй болбал кэлэлчи

Манай күбүүн залгуулба:

-Ойн көбчиин эзэнгүү та?

Ортоон орочоон гээчи таа гээчи гүү та?

Мүргүсүү, бүү гуйсуу би?

Гуйха гуулиин толгойм эндэл геөө

Мүргүкэ мүнгүн толгойм эндэл гөө,

Үгэл кэлэн болиболби,-гээд болибо. Орон орондони, ортоон ороцоон гурбан хараама нохойгаа ябуулджиркиба. Идээ үгэй идээгиини идүүлджи, угаагүй ундайни уулгаба.

- Зээ, ямар кэрэгтэй ябасамта?-гэджи сурана.

- Долоон Болбдоортой дайтай асамби. Тэрээнэй сүнэсү болод ширэнгын досоо байна.

- Кэлэ цэкэ,-гэнэлтай.

- Гурбан хараама нохойгиитанай джуучин ирэсэлби.

- Зүб!-гэджи зүбшээбэлтэй, ортоон ороцоон үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй

- Хаа газарай хаалуудта,

Али газарай эзэнтэ?

Нэрэ алдар кэн бэлээ?

Соносджи дуулджи абсуул би.

Гурбан хараамадаа закиху би

Кэлэсэн кэлиитэнэ кэлэкүл би,

Кэлээ лэ үгэй абални

Кэндэ кэрэггүйгээр гүйкэлэ.

Манай күбүүн залгуулба:

- Заха далай нитугтай

Забхаалтуйн күбүүн гөө,

Цолбон цоохор моритой

Цоохондойл нэрэтэйлби.

Гурбан хараама нохойги гөө,

Болод ширэнгиин доцоо байна гэлцэнэ,

**121** Халзан дорого байна гэлцэнэ,

Тэрээнии бариджи үггөөсэ

Дайн дайсунай сүнэсү тэндэ гэлцэнэ

Олон юү гэмэй би.

Үгэл кэлэн болисуу би,-гээд Мэргэн Цоохондой дзогсоджугба.

Ороцоон эзэн гээчи гурбан хараамадаа тэрэ закиджи байна:

- Заа, гурбан хараама дуулактуй! Буцаджи ирэтэр тана би эзэн биши гээчи би, энэ эзэнииги даагаад ябахута, эзэн тани энэ гээчи. Ябул гээсэнж ябаху гээчита, хоишеэ харалгагүйгээр, долаан Болодоорой сүнэсү болод шэрингинд халзан дорого бэй юүмэ гэлцэкчи. Тэрээни бошуу босуу түргэн бариджи үгэгтүй. Үдэр сүнигүй күлеэджи байхаби тани, - гэнэ.

Нохойгыни дагуулаад лэ ябубаа, долоон Болодоорой орондо күрчи очиба. Болод ширэнгиндэ абеэчаад табиба. Екэ хараама бодоод ла ябуба даа. Одоо нэгэ тойраад лэ ирэкүдээ йикэ хараама халта хулта шүүрчи ябуна. Дакяадкяа тойроод ирэкүдэни екэ хараама бултанай сүүлдэ ирэбэ. Цолбон цоохор тара үгэ кэлэджи байна эзэндээ:

Турги тургилзо, тургина би

Турги тургилзо.

- Эзэн мэни дуулаарай,

Екэ хараама нохойчини муудабала

Үл хооло үгэйдэбэ лэ,

Эцэгиин чэни гуя бэши лэ

Бошуу гуянаасам отола,

Үтэр тургэн хаяарай!

Үгэ кэлэн болиба би.

Гурбан нохойдоо күсөөг маха отолоод хаеба. Муу ябуджи, нэгэ тойроод ирэкүдэни, дунда хараамани халта хулта шүүркыгээ ябуна. Хоёр тоорёод ирэкүдэни газарай мухурта гээгдэбэл.

Цолбон цоохор тэрэ үгэ кэлэбэ:

Турги тургилзо.

- Эзэн мэни дуулалзо!

Арасо күдүсэ үгэй болбала

Уундани байкчи ууткяни

Гарху гэджи ябуна ла,

Бушуу түргэн отолоочи

Эчигиин чэни арасу бэши

Үтэр түргэн няагаачи

Үгэл кэлэн болибал би,

Турги тургилзо,- гэкүлээрни.

Цоохондой эзэн хутагаа суга татаджи абаад, моринайгаа гуянай арасуйги үбчеэд гурбан хараамаа дуудаджи ацаралаад, үзэн гэкүдэни гурбууланайни ууткяд улайджи байна хабирганайни забсураар. Үнөө

**122** арасаараа бүкэ гэкчээр няаба. Хоёр талаасани гурбан хараамыгаа гурбууландани няагаад табибаа. Нэгэ тойроод күрчирэбэй, бага хараама забдаад очиба. Гурбан хараама цугларха мүртөө гурбан таашеэ тэлээд байджайна. Цоохондой эзэн гээчи эйши тэйшэни түлкеэд лэ хугу нугу оролдочиба даа, хоёр болтур тасу харбуджеркеэд цээджинээсэни долоон болод үндүгү абба. Заа, тыгээд үдэшини орой болоод хоноба.

Тэрэ сүни морини үгэ кэлэджайна:

Турги тургилзо, тургина би

Тургинаб

Турги тургилзо.

- Эзэн мэни дуулаарай,

Тынкээ чинээм үгэй лэ

Үтэр түргэн эмээл хазаараа абаачи,

Сүн далай нитук орохом,

Тэрэнээсэ күрчи уубал гөө

Мори болоджи чимадо ирэнэ биизэ би.

Гурбан сарайн аен тэйла

Гурбан хоногоор тобчилаху би,

Гурбан хоногой сүүл кирэдү

Күрчи ирэкү магад үгэй би,

Эрэ бэркээ гарагаарай,

Кэдүйнэйкеэсэ кэцүү болна биизэ би.

Урданайкяасаа элүү болна бизээ би,

Магад үгэй аху биизэ

Мэндү сайхан суугаарай!

Гээд лэ мори ябуджиркибаа.

Цоохондой эзэн гээчи

Буруу хараджи уйладжи

Зүб хараджи инеэджи байна.

Болод ширэнгинэй захада цохо (ори) ганцаараа сууджи күлеэбэ. Гурба хоноод хоноктоон сүни кирэдү сайханааса сайхан морини уягалидабаI (эзэнээ дуудаджи байна). Хазаараа абан үтэр лэ таракиндуни углаба хазаараа, хонокчиин газар ширгүүлджи арай гэджи зогсооба. Мореэ ацараад үбчи мүнгүн эмээлээ тохоба. Абай екэ саадагаа зүүбэ. Долоон болод үндүгөө саадагайгаа оёорто чикэбэ. Мордоод хаан янзаар ябубаа, хуугяад нукүртээ курчи очиналтай, гурбан хараама дагалцаад ла ябана.

Гурбан бидэчи гэджи дылдээгүй, долоо бидачи гэджи дылээгүй байгаа. Цоохондой эзэн гээчи тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй

- Хариин хаалууд дуулактуй!

Бүри газар бүрилкэ та гүү

**123** Намада боол2 болоната гуу?

Дуутай болбал дуутарактуй

Кэлэтэй кибэл кэлэктэй!

Аха Болодоор залгуулба:

- Бүри газар бүрилсэн мана дээрэлэ.

Мани күбүүн залгуулба:

- Худал гэбэлэ энэлэ

Долоон болод үндэгэ

Гэджи кэлэсэн бэеэрээ далайбала

Тэрээнээл тэсү цокиба.

Багал Болодоор алдалба

Бултуй танай бутулху би,

Үгэл кэлэн болиба.

Тэйкү мүртөө үлдэнкэй зургаан үндүгүйни нэгэ нэгээр бута цокиба, хуу тушаагаа алдалджи унаба.

Заа, нүкэд, хаан хаалуудта кэлэбэ:

- Хото шибээгиини хобхолоктуй,-гэджи кэлэбэ. Албата иргэниини цуглуулактуй. Би орочооной орон очиба гээчи би, намайги күлеэджи суугаарактуй!

Зүүнэйгээ зүг ябаад оркиба. Гурбан хараамаа дагуулаад ла ябуба даа. Ороцоонойгоо орондо күрчи очибаа. Ороцоон эзэн гээчи тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Дайсанаа гэджи дараата гөө?

Даагаа гэгчэ сүүлдэбэ та гөө?

Гурбан хараама тусалба гөө?

Тушеэ кииджи ябаагүй биизэ?

Үнэн угыгээ кэлээрэй.

Манай күбүүн залгуулба:

-Үнэн угээ кэлэсүү,

Гурабан хараамайн күчээр гөө

Долоон Болодоори добтолба би,

Танай хайралсан тусаартана

Баертай сайхан байна би,

Ой кубчиин эзэнтэ

Али муу юүмэ гарабални,

Дуудаарай, дурасаарай намайги

Туса киикэ магад үгэй би,

Тусалахуйн цаг тулбални

Зүбшеэджи ирэкү би,

Аха дүү шэнги ябуе!

Абарал туса күргэджи

**124** Ача тусыни харюулууджи би,

Үгэл кэлэн болиба би.

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,-гэбэ.

Орочоонойдо ороджи идээгүй идээгээ идэджи, уугаагүй ундаа ууба.

- Заа Цонхоодой эзэн гээчи, юү бэлэг үкү гээчи би,-ороцоон эзэн гээчи сураджи байна.

- Үкүйгөө үглөөлта, тусалхуйгаа тусалаалта, одоо би юү эрикүмэни,-гэнэ. -Одоо буцахуйн мэни цаг күрүбэ гээчи биизэ.

- Үгэй, яаджи болоху бэй. Бага хараамаа бэлэклэкэ би,-гэнэ

Бага хараамыни лэ дагуулаад ла ябуджиркибаа. Болодоорой күрчи орондоо күрчи ирэкүдэни, нүкөд булту юмээ бэлэсээд байджи байна. Аян харгуй руугаа ябубаа, албата иргэниин туугаад. Адууса малтайни, алта мүнгүтэйни абаад тэрэ ябуджи ябухайнгаадунда, үгэ хэлэджи байна Цоохондой эзэн гээчи:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркэниин кэнкүүдэй

- Болод боро моритойгоо

Заха далай ябактуй!

Үнэчин албату эцэджи цуцабални

Хоолотой хочитайни ореокеэрай,

Үнэчин мал эцэджи гээгдэбэлни

Хагдатай хоолотой газар ореокеэрай,

Заха далай күрчи лэ

Байшин балгааса түкеэрэктүй,

Үгэл кэлэн болибалби.

Дэкэмэркэниин кэнкүүдэй,-

Гээд лэ малаа ябуулджиркиба.

Дүрбэн хаанууд урда оробоо

Болод боро моритой

Болодоор күбүнэйдээ даарибаа.

Бууджи уугаагүй ундаа ууджи

Идээгүй идээгээ идэбэ.

Цоохондой эзэн гээчи тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркэниин кэнкүүдэй.

-Хайрато эгэчим дуулалзо!

Цээджил гэджил ойлгоорой

Чикил гэджил чиннаарай

Нидүл гэджил хараарай

Абай күүгэн эзэмини дуулаарай!

Муу муухай нагацони

Орон нитугтаа очихумэни

**125** Орондоо мэндү сайн суугаарай

Баяртай барадам суугаарай!

Болодоор күбүүн залгуулба:

- Хаан аба мэтэ нагацам дуулаарай!

Хари танай орон нүүкү мэни

Күкэ далайнаасаа күдүлэкү мэни

Күн болгон күчитэй

Күнэй күбүүн харатай,

Насо мэни баахан гөө

Нара мэни эртэкэн гөө

Чису мэни шингэкэн гөө

Чиндаасо мэни нариихан гөө,

Харанхуй сүниин өлбөндө

Хани нүкэр болсуу би

Хари намай абаарай.

Харалцаджи ябаарай

Үгэл кэлэн болиболби.

Манаи күбүүн зүбшээбэ

Абаад аен харгуйдаа ябубаа.

Гучин гулда гуйбатараа

Омолгоёон күдүлтэрээ

Олон хаалууд гайхатараа

Ширүүн янзоор ябаба.

Дүрүбэн хаалууд дүргэлцэбэ,

Ширээнэй хаанай орон күрчи очебал гөө,

Бууца нитугтани өрмүдүүл эбүсү ургаксан.

Гэнтэ харан гэкүдэни.

Бухацаан хада бүмбэреэчэйнэ

Дүрүбэн хаалууд гайхаба.

Цоохондой мэргэн тэрэ үгэ кэлэбэ:

- Таанар хаалууд зоксоктуй!

Халмаалкеэ халзандани

Хахамалкеэ бүлеэкэндүни.

- Би ганцаараа узэлцэсүүу би,

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

Энэ газарааса тэнүсэн би

Эймэ юүмы үзээгүйлби.

Бумбэреэдкү буухацеэни

Бута зада харбасуу би,

Тэрээндү байсан юүмэйги

Гэм хоро бүүкүрүгээрэй!

Тэрээнээсэл шэрбэджи очибалчи

Ясуни цайраха биизэ,

**126** Ябудалтайни ядасун биизэ

Тыкүл гэджи кэлэкүни.

Үүрэйн цайхоор дэлибэ

Улаан наранаар табибо

Бута зада харабаба би.

Ширээнэй хаан тэндээсэ гарчирэбэ

Ширээнэй хаан залгуулба:

- Ай, хайрату күригэн ирэбэчи гөө?

Дэгсээр гулда нитуктай

Дээсэнцү мангут добтолсон

Мээгдээд цочеэд эйгэсэн би,

Гайхуулба, үзүлбэ алтай би,

Алалдаху дайсан гөө?

Абай күригэн дуулаарай!

Одоо чэнии орондо очилцаху мэни

Дуутай болбал дуугараарай

Зүбтэй болбал зүбшээгээрэй!

Манай күбүүн залгуулба:

- Зүб гэджи зүбшээбэ би.

Орон нитуттам очектуй

Албато иргэнээ абактуй

Байшин балгаасаа бариктуй,

Зүб гэджи зүбшээбэ би,

Ширээнэй хаан залгуулба:

Чимаасал салджи очихугүй би

Түрүй чэни үзэкүл би,

Түбчин сайхан очийэл даа.

Манай күбүүн зубшээбэ.

Цоохондой эзэн кэлэбэ:

- Гуйбан зээрдэ моритой

Гуйбалтал засуул дуулактуй,

Захал далай ябактуй!

Албато эргэниин абаад лэ

Адууса малын абаад гөө

Амар сайхан ябактуй!

Байшин балгасу бариктуй

Алта гэгчээр нэмэргэктүй

Мүнгү гэгчээр хаджи кэктүй,

Минин буцаджи очитар

Бүрин бүтүн бодхоктуй!

Үгэл кэлэн болебалби.

Засуул албато иргэнээ, алууса малаа

Абаад ла ябубаа.

**127** Табан хаанууд илгарасан биеэрээ ябубаа.

Дэгсээр гулда нитуг өөдэкэнэ

Урданайкяаса ууртай

Кэдүйнэйкеэсэ кэлэшэктэй болоод,

Очеджи ябунаа.

Дээсэнцу мангад кэдүн мориной түбүрөөн

Дуулаад бахардаад гүйджи ябуна.

Халуун илэгэ идэкэм гэджи

Тачиганатар инеэджи ябуна.

Йирэн пүүд татаху

Янджин болод мунцайгаа

Баруун мүрүндөө үргэлджиркеэд

Дүн дүн тэнгэри дуугаргаад

Дүсүр дүсүр бороо оруулаад

Сэлчигэнтэр салки салкилуулаад

Шибэр шибэр бороо оруулаад.

Тэрэ угэ кэлэджи ябуна:

Кэндэбааниин кэндэбаанинкэй.

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

- Аяар табан хаалуусай илэгэ идэк мэни

Юсүн дабхар газари лүпү цокиху би

Махытана маха болгоху би

Бута зада цокиху би, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Зургаан хаалууд тоолобаа

Кэдүй цаг болно, мэдэнэгүй

Тэрэл алалцаджи байна,

Тэйгээд Цоохондой эзэн гээчи

Тэрэ үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хариин хаасууд дуулактуй!

Өөриин хаалууд ойлгоктуй!

Болзор тэмдэк кэлцэйиктүй,

Кэдүй хоногаар гэнэта

Уухачи унда күрүбэлэ,

Дэгсээр гулда нитугтай

Дэсэнцү эзэн дуулактуй.

Хоног болзор кэлцэйи!

Болодоор күбүүн залгуулба:

- Табан хоногой болзор кэлцэйи

Зүб гэбэлэ зүбшээктүй

Боруу гэбэлэ кэлэктүй.

**128** Дээсэнцү эзэн залгуулба:

- Гэртээ орондоо очеджи болохо гүү?

Зүб гэбэлэ зүбшээктүй.

Зүб, - гэджи зүбшээбэ.

Дэсэнцү мангад буцаба

Үгэл кэлэн болиба.

Заа тыгээд табан хаадууд үлээд, цай идээгээ чинаджи ууджи бахуйн дунда, Балодоор күбүүн гээчи тэрэ угэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хатан эджиим дуулалзо!

Арага зугаа бэйзэчи гөө

Алалдаджил байна бида

Али чидасан чидалаараа

Айджи инеэджи ябуна.

Бага балчир хүбүүнчини

Хайралху харахаа мэдээрэй,

Үгэл кэлэн болиба би.

Хатун эджии кэлэбэ:

Алтанджоо тээкинджоо

Алтан дээрээ тээкинджоо.

- Хаан хаалууд дуулактуй!

Алалдаду дайсан ла

Арга туса бодоно бя

Үнэртэй күнэрээр3 хубилху би

Байшин балгаасандани ороху би

Нэгэл сүхэсүйни абху би

Алалдаджи байхуйн хоорондотона

Абчи үзэкүйл бодууджи би

Бэши арга мэдэнэгүй би,-

Үгэл кэлэн болиба би.

Мэргэн Цоохондой залгуулба:

- Ширээнэйн бацаган дуулалзо!

Ачи туса юү асан бэй?

Арга бачи юү асан бэй?

Ширээнэйн бацаган залгуулба:

- Арга мэкэ бодоно би

Ангир (шара) солонгаар хубилху би

Абай сүнэсүйни абаху би

Алалдаджахуйн дундааса гөө,-

Үгэл кэлэн болиба би.

Ширээнэй хаан баса тэрэ үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

**129** Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Хатун мани дуулалзо!

Хараху мэдэкү чидал бишигүй

Хатуу дайсантай ханилбал бида,

Харалцаджи туршиичи

Хайшеэ яйшеэчи болболни

Хари нэгэ ?гэ кэлээчи.

Ширээнэйн хатун залгуулба:

Алтанджоо тээкинджоо.

- Хаан хаалууд дуулактуй!

Үбчүү бүдүркэй хоёрэй хоорондо гөө

Алагайн чинээн хара мэнгэ байна биизэ

Тэрээниини алдал үгэй харбубал

Алалдаху кэрэггүй биши гоо

Амор түрэгэн дараху та, -

Үгэл кэлэн болиба би.

Алтанджоо тээкинджоо.

Дэксээр гулда нитук рууни

Дээсэнцү мангад урданайкяаса уруутай

Мүнөөнэйкеэсэ муу, тэрэ үгэ кэлэджи ябана:

Дэбдээниин дэбдүукэй.

- Танай кэлэндү оробо би

Арга зугаа үгэй би,

Харал эмэсэй харанду

Хараладжи очиба би,

Али мууянзаар гөө

Үнэртэй күнэрөөр хубилджи

Үлэкчин оолонгоор хубилджи

Сунэсым барибал.

Ганца сүнэсэм намада

Б ри газар бүрилсүү би

Боол зараца болхогүйби

Тэнкээ чинээм үгэй болосон ха

Харал эмэсэй хоорондо

Харал зүрэкэм хагараха, -

Үгэл кэлэн болеба би.

Болодоор күбүүн залгуулба:

- Өөрөө эрэкыгээ гарагаба

Эрэкынгээ ширбүсыги татаба.

Энэ эзэнгүүд холодоктуй

Үзэлцэджи туршасуу би.

Энээнээсэл шилбэджи очибални

Ясу мэни зайритугай

**130** Ябадал мэни буруулатугай

Гучин гулда гуйбатараа

Омолгоёон күдүлтэрээ

Олон хаалууд гайхатараа

Бачи йикэ шибчисүү би,

Бардам тэнэгээ гаргасуу би

Баатар цолутай болсуу би

Үгэл кэлэн болиба би.

Гэкү мүртөөл күбүүн гэгчи

Үүриин цайхуда дэлеэд,

Улаан наранаар табиба.

Үбцүү бүдэркэй хоёрай хоорондуур

Улайгаад байкчи ууткинай оройгоор

Цагаан голыни даарюулан тасу табаджиркибаа.

Алдалаад унатчиба даа, юү байхуба.

Цоохондой эзэн гээчи буха көөргыни абчи, көөргэдэджи арай гэджи хайлджи, тэрэнээсэ (дээсэнцүйгээсэ) биши хаан хаалуусаа тэндээ күлеэджи байна.

Мэргэн Цоохондой байшин балгаасундани баса сөөргөө очеджи, хото шибээгээ хобхолхом гэджи, хоро идкээд лэ бариджи Дээсүнцүйн хатуни хойгуураа хок тасу гаргаджэркеэд лэ сууджайху. Яахоочи ядаад екэ кэнгэргээ цокеджи екэ албатаа цуглуулджи, бага кэнгэргээ цокеджи бага албатанаа цуглуулджи, Дээсэнцүйн хатун гээчи албата иргэндээ кэлэджи байна:

- Эзэн тана бүри газар бүрилбэ гээчи, Заха далай нитук зориба гээчи бида.

Адбата иргэнын адууса малын абаад, алта мүнгүйни чирээд (хатун абаад) Мэргэн Цоохондой гээчи аян харгуйда ябаджиркибаа. Нүкүдтээ күрчирээд тэрэ үгэ кэлэджайна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Олон хаалуул дуулактуй!

Одоо минии ээлджээ күрэбэ гүү?

Очиху цаг мэни дүтүлбэ

Заха далай таанар очектуй

Байшин балгаасаа бариктуй

Алтал гэджи хучиктуй

Мүнгүл гэджи нэмүргэктүй

Тиимэл янзайн балгааса бариктуй.

Зүб гээ бол зүбшеэктүй

Дорооной Дорхооной хоерой орон очихомни,-

- Зүб,- гэджи зүбшээбэ.

**131** Мэргэн Цоохондой тыгээд лэ ябуджиркибэ.

Мунөө өөрынгөө харгуй гаргакчи харгуйгаараа Дорооной Дорхооной хоёрай орон балгаасунда күрчи очибаа. Газаани курөөд тэрэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

-Дорооной Дорхооной хоёр гөө

Мэндэл гэджи кэлэнэби,

Мэндүчилэн байхагүй Дуутай болбал дуугарактуй Кэлэтэй болбал кэлэктуй Кэлээ кэлэсэн байхагуй.

Голтой гол үгэй хоёрой хоорондо

Үгүл кииджи дуугарба.

Мэргэн Цоохондой бууджи ороба

Үзэши харашигүй болсон гөө

Тогооной алчуур шэнги харалаа гөө

Өбөй чинээн өлдөм түрү.

Эймү цагал үзэкү асан би гүү?

Забхаалто абымэни

Ййрэн дкиллын болсон гөө.

Хаэшеэ яашеэ хаяасэнчи?

Харатай бараг чимайги

Хатуу ясачини уяраа гөө

Харал хоёр таракинаасани

Мүргүлдэкүйтана үзэнэ би.

Уймар ахуйни үзэктүй

Экэл эцэгэ хоёрымэни

Үтэр түргэн олоктуй

Үнэсэн тоборог болгоху би.

- Зүб, - гэбэл зүбшээктүй.

Дорооной Дорхооной хоёр залгуулба:

- Байза, байза, Цоохондой!

Цаг мана болсон аху

Экэ эцэгэ хоёрынчини гаргаха бида,

Үзэджихараджи бодоорой.

Ахал Дорхооной ацараба.

Абай ноён абуймини

Абаад очеджи ябаарай

Аба эджиичэни энэ гөө,

Үгэл кэлэн болеба би, - гээд зогсоба.

Тыкудэ.

Далан долоон тобчитой

Дарга торгун дэгэлэйни

**132** Тобчидни кэнтэглэкүдүни тасу тасу үсүрчи баина.

Дорооной Дорхооной хоёрыги

Хоёр Шилинээсэни абаад

Тараки таракяарни мүргүцүүлдүүлджи

Хага хага дэлдэлдүүлджи78 байна.

Экэ эцэгэ хоёрыгаа абха мүртөе

Хоёр сугандаа хабчеэд газаани

Гараад байшин балгасунайни оронцогиги

Гал дүлөөр галдаджэрхёод, тэрэ сугубчилсан

Чигтээ мориндоо мордоод ябуджиркибаа.

Тэрэ ябуджайхуйн тэндэ эцэгэни кэлэджи байна:

- Байза, байза. Би буухам мори харахум, - гэнэ. Үнөөнэйчини зүб гэджа буун харайсан биеэрээ экэ эцэгэ хоёраа табиба даа газарта, тыгээд эргилдэсэн биеэрээ эцэгэни тэрэ үгэ кэлэджи байна:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Заха далай нитук бэлээ

Забхаалту нэрэ бэлээ

Дорооной Дорхооной хоёры гөө

Добтолджи абхуйн цагааса

Йирэн джил болсон гөө

Хоёр муум үлдэсэн гөө

Худал үнэн дуулдакчи

Күбүүнэйм дуулдакчи

Дээсэнцү мангад аласан гэлцэкчи.

Хаа газарай хаалуудчи?

Али газарай эзэнчи?

Нэрэ цолутанай кэн билээ?

Кэлэтэй абал кэлээрэй

Дуутай болбал дуугаараарай.

Худал кэлэджи намай бүү алаачи

Үбүгүн насун биетэйлби

Үккүдээ шихаа би

Кэлэджил үгөөгүй болбалчини

Нитугтаа буцаджил очихомини,

Үгэл кэлэн болеба би.

Мэргэн Цоохондой залгуулба:

- Сүгүджи мүргүджи суубал гөө

Гуйнаби, мүргүнэ би

Хан абам хайралал даа,

Хатун эджиимини дуулалзо,

Мүргүкү мүнгүн тологойм эндэл

Гуйху гуулин тологойм эндэл байна.

**133** Мүргүджи сүгүдэбэ.

Үбүгүн насун эцэгэни

Боруу хараджи уйлаба

Зүб хараджи инеэбэ.

Эцэгээ баруун сугунаасани үрүгүбэ

Цолбон цоохортоо мордуулба,

Хатун эджиигээ зүүн сугунаасани үрүгүбэ

Гурба сайхан хуруйлаба.

Хурубчиин чинээн болгоба

Саадагайгаан оёорто табиба.

Аян харгуйгаар алхалба,

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй,

Аба эджиини морилаба сүн харгуйгаар

Амар мэндү ябаба

Заха далай ирэбэ

Орон балгаасундаа оруулба,

Үгэл кэлэн болеба.

Тыгээдлэ закяа тарааба. Йирэн табан хаан хаалуусаа уриджи дуудаба. Цоохондой эджэн гээчи йирэн табан абахайнари цуглуулаба, Нуураар кэмджэджи ареки цуглуулба, уулаар кэмдэджи маха болгоба. Йирэн табан хаан хаалууд, йирэн табан абахайнар хуу цуглаа. Екэ иргэндээ найр наадам киджэйнэ. Гээ зон улаан зээрдэ болджи, согтоджэйкуйн дунда урилдаа барилдаа гаргаба.

Хаа хаалууд хуу мори мореэ табиху болобо урилдоондо. Цоохондой эзэнэй цолбон цоохор бултуй гарчи мүнөө йирэн табан хаа хаалууд хуу бахурхаад, хуу тушеэ тушеэгээ барилдаху болджи кукшин залуугуй. Хаа хаалуудта сүүлдү бултуй дабусан хаан унөө болод морито Болодоор күбүүн тэрэ түрүүлбэ. Нааджайхуйн дунда Цоохондой эзэн гээчи үгэ кэлэбэ:

Дэбдээниин дэбдүүкэй

Дэкэмэркээниин кэнкүүдэй.

- Цугласан йирэн табан хаа хаалууд дуулактуй! Зүб гөө, буруу гөө, үгэ сурана би? Болодоор күбүүн зээнэрни дээсэнцү мангусай хатунииги аббала аб, гэджи үгэбэ би.

Йирэн табан абахайнар дуулабата гүү?

Дуулаа болбол докектүй. Хуу цүм докиба.

Найрласан газартатана

Набчи цэцэг дэлгэрэтэгэй!

Күрүлэсэн газартатана

Күкэл ногоо дэлгэрэтэгэй.

Орон ороной эзэнгүүд

Хуу хуу дуулактуй!

Хаанай хатан болбаби гөө

**134** Эзэнэй эрэким болбаби гөө

Аморахуйн цаг күрүбэл гөө

Гарахадаа ганзагатайгаар

Ороходоо олзотойгоор

Эрэ күүнэй шинджи гөө.

Олон түмэн хаалуусууд

Өөрэйн орондоо морилактуй!

Хуу хуу дуулактуй,

Хубилгаанта биетэнгүүд!

Хадан гэртээ хариктуй

Модон гэртээ морилактуй.

Йирэсэн айлчин мородокч

Оросон тэнгэри арилакчи.

Үгэл кэлэн болебалби.

Амсан сайхан джиргаактуй!-гэбэл даа

 Зээ, тыгээд салбаа дүүрбэ.