*Заведующая отделом фольклора КГБУ*

 *«Корякский центр народного творчества»*

*С.С. Голикова*

***Верование коряков и их отношение к жертвоприношениям***

Собака в жизни коряков имела огромное значение. Она была помощником и другом, защитником, кормильцем. Это отмечено в исследованиях известного этнографа С.Н. Стебницкого: «В хозяйстве приморского коряка очень важную роль играют ездовые собаки» [«Очерки этнографии коряков» С.Н. Стебницкий стр. 93]. Тому причиной являлось, то, что на Камчатке, это был единственный вид транспорта.

До конца 90-х годов XX века коряки ещё занимались собаководством вплотную. В каждом селе слышался лай собак и можно было увидеть собачью упряжку, возвращавшуюся с летней рыбалки, где хранился в основной корм для собак в мамиӈах (юкольниках). Детишки с любопытством наблюдали, как запрягают собак.

Летом вся корякская семья дружно заготавливала рыбу в’алтув’в’и и вывешивала на просушку, чтобы зимой у собак был корм. Также для этих целей добывали нерпу. В наше время это редкое явление. Хотя есть ещё молодежь, имеющая собачьи упряжки и поддерживающая традиционный вид хозяйствования.

Но в основном сейчас – это экзотический вид транспорта для развлечения туристов или для участия в ежегодной гонке на собачьих упряжках «Берингия». Как основной вид транспорта, собачья упряжка ушла в прошлое. Сегодня для передвижения по тундре используют современную технику – буран.

В далёкие времена, собака не только являлась помощником и не только использовали как средство передвижения по тундре, она также использовалась в окказиональных обрядах как часть жертвоприношения.

По мнению В.И. Иохельсона, жертвенные собаки своим воем должны были разбудить Верховное существо, которое убило бы ниӈвита / кала – виновников болезней. Что бы не вызывать гнев Верховного существа, в жертву приносили лучших собак. Если видели во сне свою собаку, то считалось, что она просится к Верховному божеству, и собаку закалывали вместе с оленем тем же копьём. Если видели во сне собаку соседа, то ему обязательно сообщали, и он таким же способом приносил свою собаку в жертву.

Вот что было записано нами в экспедиции в Карагинский район село Тымлат 9 марта 2017г. от Юрия Михайловича и Любовь Ильиничны Нинвит. Юрий Михайлович рассказал нам: «*Я помню один случай, когда мы жили на своей рыбалке, на Каправаям. Там бабушка с дедушкой, отец с мамой. Я ещё маленький был, школьником. На лето приезжали, на каникулы. Я не знаю, по какому это случаю было. Кто-то заболел из старших и дедушка… в жертву принёс собаку. Распороли живот, сделали из веток арку, и эти кишки вытащили и развесили на эту арку. И каждый член семьи через эти ворота проходил. А потом после этого, собаке голову отрезали и на шест насадили и поставили, шест с головой собаки воткнули в землю.*

*- И если даже какого-то члена семьи нет, брали какую-то вещь, того человека которого нет. Также делали.* – добавила Любовь Ильинична, супруга Юрия Михайловича.

 Принесение в жертву собаки тесно связано и с похоронными обрядами. Подробно рассказала нам об этом Дарья Васильевна Упит: «*Ну, давно тут жили отцы, родители. Этих убивают собак. Хоть кто умирает. Идём туда (где находится покойник), и собираем (всё, что нужно для покойника согласно обряду, т.е. подготавливают к сожжению). Собаку убивают, говорят, дорогу делают. Дорогу делают, куда он умерший уходит. Эти кишки вытаскивают, заячий пух ложат туда, а потом собираем. Подготовили покойника, и начинаем перешагивать собаку. Когда подготовили покойника, расстилают внутренности собаки, и начинают перешагивать через кишки собаки. Ага. Перешагиваем сюда, этот чтобы этот сюда дорогу закрыть к нам, дорогу закрыть, только туда. Куда он уходит умерший, один туда уходит. Так говорят.*  *Ну, дорогу делают, дорогу ему, и этот друг берёт с собой, т.е., собака в потустороннем мире ему будет как друг».*

Умерщвление собаки имело и другой смысл – «закрытие дороги» в этот мир, в котором живем мы. Согласно вере коряков, если не закрыть проход в потусторонний мир, покойник может вернуться за родственником.

Однажды мне приходилось наблюдать обряд жертвоприношения собаки. Это было связано с отлётом в Карагинском районе в посёлке Оссора. Я, мой отец, брат, сестра никак не могли улететь из Паланы, чтобы похоронить нашу маму в родных краях. Стояла непогода. Шла вторая неделя. Нам нужно было срочно принимать меры, сжигать маму в Палане, или всё же везти её в Оссору. Тогда папа принимает решение принести жертвоприношение. Брат отловил бездомного щенка и привёл ко мне домой. Его накормили, напоили, обласкали и оставили на кухне на ночь. Рано утром, часов в пять или в шесть отец нас поднял, одел ошейник на собаку, и мы двинулись в сторону гостиницы. Дойдя до неё, мы свернули на тропинку и спустились вниз. У деревца ольхи, отец привязал собаку, затем перевязал ей задние ноги и закрепил на дереве верёвку, и точным ударом в сердце заколол её. Я отвернулась, потому что не могла смотреть. Закончив эти действия, мы вернулись домой. Однако погода не установилась и тогда папа сказал: «Мама хочет остаться в Палане. Будем сжигать здесь».

Дарья Васильевна Упит также рассказала нам, в каких случаях еще приносят в жертву собаку: *«Гости приезжают или огнём встречают или, ну, огонь выносят. Огонь выносят и, ну, маленькую собачку, щенка, собак нету, можно что же… Из травы собаку делают, это при, когда нет ничего, вот собаку вот можно из травы делать. И эти глазки вот эти, эти углём, ну эти делают. А этот кровь, ягоду (брусникой мажут). Пока будят. Это ножом вот так вот ударяют собаке говорят: «Давай Кылик или Мохля или кто он, просыпайся. Будят собаку перед обрядом обязательно. И когда «убивают» эти кишки так вот вытаскивают, т.е., кишки вытаскивают и расстилают на земле. Плетут специально («кишки» плетут из травы-осоки) вот это вот, эти вытаскивают и начинают эти, бруснику как будто это кровь делают это и начинают перешагивать все кто гости, подъезжающие, чтоб ну, чтоб с хорошей душой там. Да, с хорошими помыслами. А собачьи «кишки» - травяная косичка, они просто на земле. Растягивают в длину. Но обычно если такого живого нету (собаки) ну настоящей собаки, эти (кишки) травяной делают, и специально вот мы плетём, и пока закручиваешь (закручивают плетеную косичку, имитирующую кишки собаки, и кладут внутрь травяной собаки). Когда разбудили, «убили» эту собаку, как будто собака, эту, уже плетёную нитку травяную уже растягиваешь вот так вот. И вот, например, собака, и вот кишки его, вот кишки растягиваешь и начинаешь переходить. Перешли собаку, вот эту делаем (кишки внутрь заталкиваем) и сжигаем. Через костёр сожгли и всё. Вот обряд. Ну, как жертвоприношение, чтоб хорошо было. Так же когда дети приезжают издалека, где-то учатся. Где учатся, приезжают, обязательно или же вот что-то, например, плохо в семье, да, что-то не клеится, обязательно обряд надо делать. Собаку убивают туда, туда относят это. Всех детишек отводят, (на место обряда) туда и это относят туда, убивают собаку эту, и проходит. Неприятности проходят».*

Как видим, окказиональные обряды с жертвоприношением еще бытуют среди коряков. Вероятно, это связано с тем, что у нас еще есть старейшины, которые помнят эти ритуалы и верят в то, что они смогут принести какое-то благополучие в семью. Видим, что произошли и изменения в обрядах, замена живой собаки на соломенную. Скорей всего этот видоизмененный обряд и сохранится, так как его используют в каких-то событиях и более молодое поколение.