ВЕЛИКОРУССКИЯ
НАРОДНЫЯ ПѢСНИ.

Изданы профессоромъ А. И. Соболевскимъ.

ТОМЪ VI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1900.
Настоящий шестой томъ «Великорусскихъ народныхъ пѣсенъ», издаваемыхъ на средства, дарованныя Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Георгіемъ Михаиловичемъ, содержитъ въ себя рекрутскія, солдатскія, казацкія, полонянничныя (о плѣнныхъ), разбойничныя и темничныя (арестантскія) пѣсни, съ прибавленіемъ къ нимъ 1) очень немногихъ матросскихъ, фабричныхъ, бурлацкихъ и лакейскихъ и 2) также очень немногихъ общаго характера, съ молодцемъ въ главной роли (*).


Въ трудѣ по корректированию настоящаго тома принималъ участіе П. Н. Шефферъ.

(*) Два ряда точекъ въ серединѣ пѣсенъ показываютъ, что значительная часть первого куплета пѣсни повторяется безъ замѣненія въ слѣдующихъ куплетахъ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Какъ ты, батюшка славный тихий Донъ</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ой ты, батюшка нашъ славный тихий Донъ</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Чьмъ-то наша славная земледщика раскаяна</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Не быстро рѣчушка шумитъ</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ахъ, Иникъ ты нашъ, Инакушка</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Иникъ ты, Инакушка, Иникъ, сынъ Горыновичъ</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Иникъ ты нашъ, Инакушка, Иникъ, сынъ Горыновичъ</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Иникъ ты нашъ, Инакушка, Иникъ, сынъ Горыновичъ</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Иникъ ты нашъ, Иникъ лн, сударь Горыновичъ Иникъ</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Мы проплываемь-бы, братцы, вдоль по улицѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Она вы, долы мои, долы, долы поклошены</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Слышка ль моя, слышинушка</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Не быстро снѣжки въ полѣ забѣлѣли</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Не бѣлы снѣти по чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Не бѣлы-то ли снѣти, снѣги въ полѣ забѣлѣлися</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Не бѣлы снѣжки въ полѣ забѣлѣлися</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Не бѣлы-то снѣти по чистомъ полѣ забѣлѣли</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Не бѣлы-то ли, не бѣлы, эхъ, снѣги въ полѣ забѣлѣлися</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Не бѣлы-то снѣжки, снѣжи въ чистомъ полѣ, въ полѣ забѣлѣлися</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Не бѣлы-то снѣги по чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Въ пятдесятъ четвертый годъ</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ты, прекрасная Марьшна роща</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Ужъ вы, вѣтры мои, вѣтерочки</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Ужъ вы, вѣтры мои, вѣтерочки</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Моего милаго нѣжать-берегуть</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ужъ вы, дѣвушки-матушка</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Вечеръ моихъ, матушка, мнѣ мало спалось</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Повеселенная ноченька мнѣ мало спалось</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Разгуляися-ка, молодецъ</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Ахъ ты, воля наша, волюшка</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Воля ты мои, волюшка</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Ужъ ты, воля, наша воля</td>
</tr>
<tr>
<td>№</td>
<td>СТР.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>Во 25</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>Возв 26</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>Как 28</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>Как 29</td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>Выз 30</td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>Гуляй 31</td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>Позыз 31</td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>Спой 32</td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>Ахь 32</td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>Ты, гуляй, 33</td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>Ты не 33</td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>Игры 34</td>
</tr>
<tr>
<td>45.</td>
<td>Уже 35</td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>Солонейко 36</td>
</tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>Солоней 36</td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>Не за 37</td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>Какъ 37</td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>Пони 38</td>
</tr>
<tr>
<td>51.</td>
<td>Отъ, пони 39</td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>То, пони 39</td>
</tr>
<tr>
<td>53.</td>
<td>Пиала 40</td>
</tr>
<tr>
<td>54.</td>
<td>Пиала ли ты, 41</td>
</tr>
<tr>
<td>55.</td>
<td>Не что 42</td>
</tr>
<tr>
<td>56.</td>
<td>Какь 42</td>
</tr>
<tr>
<td>57.</td>
<td>Настя во 43</td>
</tr>
<tr>
<td>58.</td>
<td>Попилага 44</td>
</tr>
<tr>
<td>59.</td>
<td>Браня 45</td>
</tr>
<tr>
<td>60.</td>
<td>Настя во 46</td>
</tr>
<tr>
<td>61.</td>
<td>Мими 47</td>
</tr>
<tr>
<td>62.</td>
<td>Звонила 48</td>
</tr>
<tr>
<td>63.</td>
<td>Прийди, денець, 49</td>
</tr>
<tr>
<td>64.</td>
<td>Отъ, ты, воли, 50</td>
</tr>
<tr>
<td>65.</td>
<td>Пизь-за 51</td>
</tr>
<tr>
<td>66.</td>
<td>Хорошь, малычъ, 52</td>
</tr>
<tr>
<td>67.</td>
<td>Откажь, денець 53</td>
</tr>
<tr>
<td>68.</td>
<td>Не куцешечка 53</td>
</tr>
<tr>
<td>69.</td>
<td>Ахь, не кукучка 55</td>
</tr>
<tr>
<td>70.</td>
<td>Не куцешечка 55</td>
</tr>
<tr>
<td>71.</td>
<td>Не куцешечка 56</td>
</tr>
<tr>
<td>72.</td>
<td>Не куцешечка 57</td>
</tr>
</tbody>
</table>
73. Растогу́йся ты, я́н, ты, я́н сударушка, по ми́н возво́раста.
74. Что сую́ть-то ли, сую́ть, сую́ть по-го́м рі́зны́.
75. Молодость молоденькая.
76. Мать ты наша, матушка.
77. Чёрт вольны, какая слу́ка.
78. Я песчаный уро́дцем.
79. Ты неки, неки, крёго голышко.
80. Мяя маті, розна.
81. Двацать пятого числа.
82. З отца кло, у матери три сына любимых.
83. Не ясень-то ли го́ленького щелком.
84. Не ясень ли го́ленького щелком.
85. Ты, тавань ли мой, тавань хуло.
86. Выбывает молодой майор.
87. В муже было богатого.
88. Наш родитель писали.
89. Из-под лесу, из-за лесу темного.
90. По-за лгоем-лгоем темненьком.
91. Какъ за ря́кою да за быстрию.
92. Не шу́те-ка вы, а́къ, да в́тры бу́йные.
93. Коровать ты моя, короватушка.
94. Во дереве вдой народъ живеть.
95. Не сиьой голубь по горамъ леталъ.
96. Вь чистомъ поле, въ широкомъ раздох.
97. Врема снёжкимъ привязать.
98. Поздно, вёленький снёжочек.
99. Прошу, Темекь в Тобольскій.
100. Я вечеръ своего милаго.
101. Прошу, прощий, вишнеек.
102. Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки.
103. Собирайтесь-ка, братцы-рабушки.
104. Пошелъ вычесъ, онъ приу́брылся.
105. Собирайтесь, вьзы, проший, олобы.
106. Вдой Казь на лавать.
107. Тамъ построили, тамъ кабакъ.
108. Вы проше, матъ-отецъ родное.
109. Какъ и шла-просила солдаты молодые.
110. За главной рекой за Москвою.
111. Вдой по Питерской, по Московской по дорогамъ.
112. Тутъ шла-просила ребята молодые.
113. Что со вечером добрый молодец женился
114. Какъ во саду-саду, золотомъ садочка
115. Еще нынѣ-то у насъ въ синемъ морѣ, нынѣ такой братчик
116. Собирайтесь-ка, братьцы-ребятушки, на зеленый лугъ
117. Какъ я былъ-то, молодец, былъ малюсень
118. Казакъ съ малой не по времени развили
119. Какъ во городе во Переяславѣ
120. Какъ во городе, какъ по Муромъ
121. Ты, дорога моя, дорога широка
122. Какъ у Ванюшки голова болѣть
123. Какъ у Васюшки голова болѣть
124. У Иванушки голова-голова болѣть
125. Какъ со вечером почета носить
126. Мимо льсу мимо темнаго
127. Середи Москвы не вѣнчила
128. Улыбъ ты, Наталия рѣка, Наталия матушка
129. По Московской по широкой по дороженькѣ
130. Какъ на славномъ то было не на Кругломъ озерь
131. Была одинъ-то, одинъ у отца, у матери
132. Какъ одинъ-то, одинъ у отца, у матери
133. Вы не хуйте-ка только, не бушуйте, силыны
134. Не бушуйте-тесь, вѣтры больны, со члена пола
135. Не отъ вѣтра синевъ море скольз社会效益
136. Ты, долгня унъ, ты лъ, мохъ долгняшка
137. Ты не вой, головой молоденькой, не вой, головенкой
138. Не арсь соколь со теплымъ гнездомъ со ждетъ
139. Что не сниться глубокъ по воздуху летать
140. Все бы, все бы я водъ окоченчивъ сидѣлъ
141. Какъ навъ дружкомъ въ поговѣ ялено шти
142. Служба явена въ походѣ
143. Какъ навъ дружкомъ разлюбезными
144. Но увы! по широкой
145. Что побѣдны головушки солдатки
146. Какъ въ городе былъ гавань города
147. Отъ, а что нынѣ за годы
148. Со воронкою было со сторонны
149. Льть ты, роща моя, роща, роща зелена
150. Льть ты, выходы, выходы
151. Солдатушки, браво-ребятушки
152. Гренадеры молодцы
<table>
<thead>
<tr>
<th>СТР.</th>
<th>№Н</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>153</td>
<td>193. Не шуки ты, не гули въ чистомъ полѣ, дубришки</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>194. Ой, къ не туманишки, да они не блажикъ</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>195. Охъ ты, служба наша нужна, сторона Грузинская</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>196. Ты, служба, ты, служба нужна</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>197. Да ты, служба наша, служба</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>198. Ой, ты вздыхи, ты вздыхи, да крающе годяшки</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>199. Какъ при степкъ, при дорожкъ столахъ былъ интерыкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>200. У человечки было блажиккоей</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>201. Печернушки, красное солнце стало солнцемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>202. Проглажив по полѣ дороженки</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>203. Какъ въ полѣ шляхъ-дороженки пролегала</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>204. Что у насъ тобъ, братцы, въ рощиць</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>205. Ахъ, какъ не дверь день покрываеть</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>206. Печернушки, красное солнце стало солнцемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>207. Ахъ, стены мои, стенушки</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>208. Ужъ вы, горы мои, горы круты</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>209. Соловей мой, соловей</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>210. А пекиринушки да два лебеда</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>211. Бережежесь землета</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>212. Нашъ пожонинчикъ господинъ</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>213. Нашъ пожонинчикъ господинъ</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>214. На горѣ комары</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>215. Инь за дыю-дымъ темнаго</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>216. Какъ не самъ-то и не злину ходишь</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>217. По улицъ по широкой</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>218. Ахъ, яявекъ, яявекъ изъ чистого полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>219. Въ полѣ-полѣ чистымъ</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>220. Гъресталъ дрежушка тонка, неволя</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>221. Какъ на горест-горочкъ, тамъ влего-росло</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>222. Новлаченъ было, повеленьчень въ чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>223. Ахъ, талинъ ли мой, талинъ тиковъ</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>224. Какъ во садку во заземочу не кукушки тая кукуютъ</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>225. Ой, но по горыши не было, было-то по снегу</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>226. Не черной дорогъ по темныхъ лезвяхъ, они поскаришуютъ</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>227. Не кашка вашему сыну говорила молока</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>228. Къ въ мать сына горишевали</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>229. Да по полей-то, братцы, по чистымъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>230. По сыны зры сыновей</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>231. Ахъ ты, дорогачка, да дорогачка</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>232. Печь мои темныя, вечеря вегалцы</td>
</tr>
<tr>
<td>№</td>
<td>Стр.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>233.</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>234.</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>235.</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>236.</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>237.</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>238.</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>239.</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>240.</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>241.</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>242.</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>243.</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>244.</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>245.</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>246.</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>247.</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>248.</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>249.</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>250.</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>251.</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>252.</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>253.</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>254.</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>255.</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>256.</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>257.</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>258.</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>259.</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>260.</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>261.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>262.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>263.</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>264.</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>265.</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>266.</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>267.</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>268.</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>269.</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>270.</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>271.</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>272.</td>
<td>205</td>
</tr>
</tbody>
</table>

— VII —
<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>273.</td>
<td>Съ горы подлъ близнь, съ горы по клмушкахъ</td>
</tr>
<tr>
<td>274.</td>
<td>И отъ Москвы заря-заря зачитывалась</td>
</tr>
<tr>
<td>275.</td>
<td>Длово сказано, длово бывало</td>
</tr>
<tr>
<td>276.</td>
<td>Низ-помъ бережку низ-помъ кругаго</td>
</tr>
<tr>
<td>277.</td>
<td>Раскажиочка развязебная</td>
</tr>
<tr>
<td>278.</td>
<td>Мой, матушка, тоснульно</td>
</tr>
<tr>
<td>279.</td>
<td>Ужъ ми, матушка, тоснульно</td>
</tr>
<tr>
<td>280.</td>
<td>Какъ кекрьемъ матушка нечетку житчъ-бронить</td>
</tr>
<tr>
<td>281.</td>
<td>Ноги подъ домъ шутъ</td>
</tr>
<tr>
<td>282.</td>
<td>Онъ, созледьнь, онъ, созледьнь</td>
</tr>
<tr>
<td>283.</td>
<td>Созледьнь совылъ со стороны</td>
</tr>
<tr>
<td>284.</td>
<td>Во городъ сходился блыя</td>
</tr>
<tr>
<td>285.</td>
<td>Во городъ сходились блыя</td>
</tr>
<tr>
<td>286.</td>
<td>Мимо градку, мимо градена</td>
</tr>
<tr>
<td>287.</td>
<td>Ахъ ты, скуча моя, жизнь-разку</td>
</tr>
<tr>
<td>288.</td>
<td>За Зара́йскомъ городомъ, за Рязанью за стронъ</td>
</tr>
<tr>
<td>289.</td>
<td>101ы, 101ы, на казачьемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>290.</td>
<td>Поми изви казаченьки</td>
</tr>
<tr>
<td>291.</td>
<td>По сыры землъ туманъ стелется</td>
</tr>
<tr>
<td>292.</td>
<td>На заря было на утренинъ</td>
</tr>
<tr>
<td>293.</td>
<td>На врй то бывало, на заренкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>294.</td>
<td>На заря то было, не заренкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>295.</td>
<td>Низ-за горй былъ, брата, высконкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>296.</td>
<td>Не была заря сънималась</td>
</tr>
<tr>
<td>297.</td>
<td>Охъ, за не тралушка, она не муралушка</td>
</tr>
<tr>
<td>298.</td>
<td>Собравлись наша сила-армия</td>
</tr>
<tr>
<td>299.</td>
<td>Не тралушка копала въ земл зимь клонить</td>
</tr>
<tr>
<td>300.</td>
<td>Какъ за ряшкою было за главнымъ Дунемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>301.</td>
<td>За зимовомъ за Степною, за московою пшатою</td>
</tr>
<tr>
<td>302.</td>
<td>Полъ городъ было полно крутою</td>
</tr>
<tr>
<td>303.</td>
<td>Братцы ты мой роднымъ</td>
</tr>
<tr>
<td>304.</td>
<td>Не тралушка, не копила въ ноль матьлася</td>
</tr>
<tr>
<td>305.</td>
<td>Пришли казачушки съ мори Чернаго</td>
</tr>
<tr>
<td>306.</td>
<td>Далечь-далеченько во чистомъ ноль</td>
</tr>
<tr>
<td>307.</td>
<td>Во лугу то было, во лужачкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>308.</td>
<td>Ны, туманы ми, ны, туманушки</td>
</tr>
<tr>
<td>309.</td>
<td>Какъ за ряшкою за Кубанушкою</td>
</tr>
<tr>
<td>310.</td>
<td>За слянинкой за Кубанью рѣкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>311.</td>
<td>Какъ распахается мати</td>
</tr>
<tr>
<td>312.</td>
<td>Береза ми, березонкъ, береза кудрявая</td>
</tr>
<tr>
<td>№</td>
<td>Стр.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>316</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>317</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>338</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>339</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>340</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>342</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>343</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>345</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>347</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>348</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>351</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>№ строки</td>
<td>Стр.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>353</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>354</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>355</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>356</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>362</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>363</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>364</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>367</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>285</td>
</tr>
<tr>
<td>370</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>373</td>
<td>289</td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td>297</td>
</tr>
<tr>
<td>383</td>
<td>297</td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>389</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>303</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
<td>305</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Взорвёт солнце, взорвёт красное.
433. По-край моря гнили, на-усты бабушки Дону тихо
434. Ухаживаю за яблоками пряженный пар
435. Но връч было, на заре ны
436. Ты, змейка моей, доживешь, раздоевь широков
437. Среди лесовъ хромыхъ
438. Среди ледовыхъ домиковъ
439. Что не донь соколинки сложилась
440. На море столики разбойнички семь годовъ
441. Историй ты, братецъ
442. Выползаю порохъ на талую землю
443. Выползаю пероеда на талую землю
444. Выползаю пероеда, да патеро самой
445. Капть во по-всё-посё, по чистому по улицу
446. Съ Дону, съ Дону, съ Дону, съ Дону, съ-за Дунав
447. Выпала свадьба, семеры сани
448. Погна Покровы не первой недѣлкъ
449. Атъ, у нашего сударь гибкаго баташгы
450. Хоронится наша деревня, только улица грызна
451. Рыбалешь рыбку ловишь, печенешь къ Дунѣ ходишь
452. Вогта натуришь шумить
453. Хорошо наша деревня, только уличка грызна
454. Атъ, досыта усень и сныкомъ не грызить
455. Зай, усы, усы проявлились на Руди
456. Сбркайтеся, ребятушки, вы, усы въ-голо! Больше
457. Атъ, усоны, усы, за узкими молодцы
458. Что же вы, ребята, признаны
459. Нейконечно, ребята, къ моему ладу
460. Я не веръ-то былъ, не разбойничекъ
461. Ты змѣйка да заломанная, змѣя лютая
462. Ты змѣйка-скорпенка, змѣя лютая
463. У меня ля, молодце, змѣя женя
464. Ты, змѣй-то мой, ты, мой змѣйка
465. Атъ ты, змѣйка, змѣя лютая
466. Атъ, таланъ ли мой, таланъ тоховъ
467. Атъ, таланъ ли мой, таланъ тоховъ
468. Солдатъ, ты, мой солдатенка
469. Сторожа ля моей, сторожука
470. На дожинѣ выросталъ кустъ младунашки
471. При дожинѣ есть планинушка, она вырастала
472. При дожинѣш"
473. При дождике выростают, как... 378
474. Зеленый садочек... 379
475. Соловей, соловьишек... 379
476. Соловьишка по благу, не песять... 380
477. Ты не шей, не пой, малой мой соловьишек, во чистом поле... 381
478. Растущего - расцветает маленький ясенек сокол... 382
479. Не оть племечка, не оть огнишка... 382
480. Какъ будил миг, ясень сокол, за премяко... 384
481. Леть и то, летать малый синий орёл по кругам горам... 385
482. У Троицы у Серафим было падь горою... 386
483. На желтеньком на зеленьчиком было на погонке... 386
484. Кукушечка соловушку журтел-брантел... 387
485. Ты косонь, востной, малый жавороночек... 388
486. Ты востной, востной, малый жавороночек... 389
487. Ты востной, востной, малый жавороночек... 390
488. Ты востной, востной, малый жавороночек... 391
489. Ты песень, песень, малый жавороночек... 392
490. Ты востной, востной, малый жавороночек... 393
491. Ты пестрой, востной, малый жавороночек... 393
492. Зной, селовой, песень на проталинках... 394
493. Всѣ люди живутъ, — какъ цвѣтъ цвѣтутъ... 394
494. Ты песень, ты песень, малый соловьишек... 395
495. Ахъ ты, душечка жена моя молодая... 396
496. Въ лѣсу дѣвушка брала ягодки... 397
497. Горе мое нежное... 398
498. Аль ты, сердце мое, сердце... 399
499. Блѣднь зеленая дубровушка... 401
500. Аль ты, подъ дубомъ-дубомъ, подъ зеленой дубровой... 401
501. Аль ты, подъ дубомъ-дубомъ, подъ зеленой дубровой... 401
502. Что жъ ты, гуленка, по волю летаешь... 403
503. Не ласкай по нянь уластьба... 404
504. Мой синий голубчик... 404
505. Аль ты, гуленка, ты, мой голубчикъ... 405
506. Аль ты, гуленка, ты, мой голубчикъ... 406
507. Аль ты, гуленка, ты, мой голубчикъ... 407
508. Аль ты, гуленка-голубчикъ... 407
509. Аль ты, какъ въ нынѣшніе годы... 408
510. Вылетаетъ синий голубчик... 409
511. Ты, гуляй-ка, гуляй, голубчикъ... 410
512. Охъ ты, воляшка, ныня воля, воля дорогая... 410
<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th>Слова</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>411</td>
<td>513. Ужь ты, поля моя, поля, поля дорогая</td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
<td>514. Охь, ты, поля моя, поля, поля дорогая</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>515. Трена моя, трена</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>516. Безъ поры, безъ преми села трева сохнутъ</td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td>517. Аль ты, поля моя, поля</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>518. Роща моя, роща, роща зеленая</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>519. Ужь ты, посугла, наша весна</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>520. Ужь ты, весенушка-весеня</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>521. Сахъ ли мой, слачекъ</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>522. Солнышекъ зеленой</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>523. Ты, весна моя, весна</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>524. Охь ты, весенушка-весеня</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>525. Жаропопокъ нозою</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>526. Добры мазоны всѣ на водили живот</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>527. Снадъ веропокъ на бередь</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>528. Иркутчикъ—горожъ славный</td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td>529. Какъ сказалъ про мазончики</td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>530. Но въ Москве, не за Москвою</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td>531. Мы звено, братцы, раскрываня</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td>532. Приворела птица разные крылышки</td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>533. Скучно-тосно сидьть рыбникъ во садь</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>534. Билъ я ростъ, мазычекъ, свободный</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>535. Мы, бролаты, мы, бролаты</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>536. Пошла Дуня по току</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>537. Подымъ же мы, братцы</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>538. Да воземте мы, братцы, плять по улиц</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>539. Скоморохъ ходятъ по улиц</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>540. Скоморохъ шютъ по улиц</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>541. Въ стоговомъ Поптгорожъ</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>542. Жизь былъ. Терентій мужъ</td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>543. Ой, ты мой сень, Терентій гость</td>
</tr>
<tr>
<td>448</td>
<td>544. Неслышно по улицъ показываютъ</td>
</tr>
<tr>
<td>448</td>
<td>545. Неслышно по улицъ показываютъ</td>
</tr>
<tr>
<td>449</td>
<td>546. Ужь вы, главны крестьяне</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>547. Тамъ на рѣкѣ, за порогомъ</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>548. По Москве Улица въ приложъ</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td>549. Изъ Москвы купецъ прибылъ</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>550. И таковой былъ раскрывачникъ</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>551. И съ хозяиномъ разговоръ</td>
</tr>
<tr>
<td>455</td>
<td>552. Альть печатцати мазончики</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Лучше близко городочка... 456
Что на горочке-гори... 458
Поели Катенька гулять... 460
Течет речка по песку... 460
Течет речка по песку... 462
Течет речка по песку... 463
Ой, да течет речка-речка по песку... 464
Как в гору, на гору... 465
Кабаргеев, работая... 466
Слава Богу, наш хозяин... 467
Лето красное проходит... 468
Везде по матушке по Волге... 468
Как взяли наши буряки... 469
Ась стали работать к людям присматривать... 469
Наша хозяйка... 470
Ой, дубинушка... 470
По утру было рано-рано... 472
Уже ты, хмель, ты, хмель казацкий... 473
Приехали наши широкими портами... 475
Ходит наш хозяйин по ярмарочке... 478
Воругу полночный у нас зашумел... 479
Ох, хорошо житье лакеям... 480
Уж мы, бары-господа... 480
Ах, далеко, далеко по чугунному полю... 481
Как по речке по Казанке... 487
Запорожь-воруй-воруйка... 489
Посылала Васю матушку... 491
Посылает Васеньку матушку... 492
Ох, да посылает Васю отец с матею... 492
Посылала Васю матушку... 493
Гулять Вася при доносе... 494
Нападу-ка-я, роса... 495
Что было по травушке по заменой... 496
<table>
<thead>
<tr>
<th>НАМ</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>503. Идоль было по травякъ, входь по муралкъ</td>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>504. Какъ при лугу-лужку-лугу зеленаго</td>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>505. Щель молодець по дорожкъ</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>506. Какъ по лугу-лугу, отъ, лугу зеленому</td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>507. Какъ по травкъ, по муралкъ</td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>508. Идоль да во травкъ да входь по муралкъ</td>
<td>502</td>
</tr>
<tr>
<td>509. Ходить молодець входь по хороводу</td>
<td>503</td>
</tr>
<tr>
<td>510. Какъ по травкъ, по муралкъ</td>
<td>504</td>
</tr>
<tr>
<td>511. Насильноя бравый</td>
<td>505</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Сокращения въ названіяхъ источниковъ | 507 |
Алфавитный списокъ писенъ | 511 |
Указатель писенныхъ сюжетовъ | 527 |
Указатель собственныхъ именъ въ текстѣ писенъ | 535 |
Словарь именныхъ словъ | 541 |
ВЕЛИКОРУССКАЯ

ПАРОДНЫЯ ПЬЕСНИ.
1.
Какъ ты, батюшка славный тихий Донь,
Ты, кормилецъ нашъ Донь Ивановичь!
Про тебя лежитъ слава добрая,
Слава добрая, рѣчь хорошою.
Какъ, бывало, ты все быстрѣй бѣжешь,
Ты быстрѣй бѣжешь, все чистоходь.
А теперь ты, кормилецъ, все мутнешь течень.
Помутнѣли ты, Донь, съ верху до низу!
Рѣчь возговорить славный тихий Донь:
«Ужъ какъ-то мнѣ все мутно не быть?»
Распустилъ я своихъ ясныхъ соколовъ,
Ясныхъ соколовъ—донскихъ казаковъ;
Размываются безъ нихъ мои круты бережки,
Высыняются безъ нихъ косы желтымъ пескомъ!»

Донская область. Савельевъ, стр. 115. Ночная тонсетная пѣсня: Альбрехтъ, № 1.

2.
Ой ты, батюшка нашъ славный тихий Донь.
Ты, кормилецъ нашъ Донь Ивановичь!
Про тебя-то, Донь, лежитъ слава добра.
Слава-добранъ, еще рѣчь хорошою!
Какъ, бывало, ты, Донь, быстрѣй бѣжишь.
Быстрѣй бѣжишь, ровно съ крашенками.
Вымывалъ ты, Донь, яры круты,
Томъ VI.
Высыпала ты, Донъ, косы мелкия;
На косахъ-то жили гуси-лебеди.
А нынѣ ты помутился съ верху до низу,
Огъ самого Воронежа до Черкасскаго;
Памяти твоихъ струй быстрый,
Не бывалый, не гулень по зеленымъ дугамъ!
Тамъ не стали рости травы шелковья,
Не цвѣтутъ тамъ желтые цвѣточеки....

Донская область. Нивоваровъ, стр. 103.

3.

Чьмъ-то наша славная земельника распахана?
Не сохами-то славная земельника наша распахана,
не плугами,
Распахана наша земельника лопахинными коньтами;
А засѣянъ славная земельника казацкими головами....
Чьмъ-то нашъ батюшка славный тихий Донъ укрѣпень;
Украіпень-то нашъ тихий Донъ молодыми вдовами.
Чьмъ-то нашъ батюшка славный тихий Донъ цвѣтенъ?
Цвѣтенъ нашъ. Батюшка славный тихий Донъ сиротами.
Чьмъ-то во славномъ тихомъ Дону вода наполнена?
Наполнена вода въ тихомъ Дону отцошеньками, матерными слезами....

Донская область. Нивоваровъ, стр. 108.

4.

Не быстрая рѣчушка шумить,
Не Дунай рѣчка говорить;
Не сказае то орань кламучтъ,
По наднебесью они летят;
Не сърые то гуси гогочут,
Что ли есть они хотят,—
Воспачутъ наши казаченьки,
Передъ царемъ стоючи:
«Ты, наши батюшка-надежда,
Славный бѣлыи русскій царь!
Не изволь ты насъ казнить,
Дозволь намъ рѣчь говорить!
Ты много господъ жалуешь,
Много жалуешь, много любишь пхъ;
Чѣмъ допскіыхъ казаковъ пожалуешь?»—
— «Я васъ жалую, милые донцы,
Рѣчками Дономъ и Донцомъ,
Со всѣми пхъ потеклишьами!»


5.

Ахъ, Янкъ ты нашъ, Янкушка,
Ты, Янкъ нашъ, сынъ Горыповичъ!
Про тебя, Янкъ Горыповичъ,
Идетъ слава, слава добрая,
Идутъ рѣчи, рѣчи ладныя.
Золотое у Горыныча,
Золотое было допышко;
Были у тебя, Горыныча,
Круты бережки серебринцы;
А перылъ ты, исконалъ совсѣмъ
И пригорки всѣ, и допушки;
Посередь себя ты выставилъ
Только части мелки островы.
Съ вершины взялся ты, Горыповичъ,
И бежинь соб' вплоть до низу.
Мимо славнаго мимо города  
Ты бежинь все мимо Гурьева; 
А изъ Гурьева, панть батюшка.
Выпадаешь во сине море. 
До преславнаго до острова,
Что до острова до Камышинина.
А на островѣ Камышининь; 
Старцы жинуть жинутце;
Почти каждый въ девиносто лѣтъ. 
Старцы дано въ задахъ жинуть 
Съ покоренною Золотой Ордою. 

Эразмская область. Отечественные Записки 1838 года, № 8, 
смѣсь, стр. 139.

6.

Янъ ты, Янкушка, Янкъ, сынь Горыпинчы!
Про тебя, Янкъ Горыпинчы, идетъ слава добрка; 
Про тебя, Янкъ Горыпинчы, идетъ рѣчь хорошая.
Золочено у Горыпинчы, твое было домино; 
Серебрюны у Горыпинчы, твои круты бережки. 
Изрылъ же ты, изрылъ все горушки, долуки: 
Среди себя повымстать части мелки острова. 
Со вершины взьдя, Горыпинчы, бежинь вплоть до устья,
До славнаго до мора, до мора Каспийскаго, 
До славнаго до города бежинкъ ты до Гурьева. 
Выпадаешь за Гурьевымъ, батюшка, въ сине море, 
До славнаго до острова, до острова Камышинина. 
На островѣ Камышининъ старцы жинуть старые, 
Жинуть старцы старые, тмъ по девиносто лѣтъ; 
Въ заду старцы старые съ ордою покоренною, 
Съ Золотой Ордою.

Эразмская область. Небольшія, Эразмъ Смб., 1835 г., стр. 110
История подлинка каждаго стиха, кроме послѣдняго, повторена.
7.

Жи́к ты развь, Янкушка, Янкушка, сынъ Горыновичъ!
Про тебя ли, про Янкушку, идетъ слава добрая;
Про тебя ли, про Горыновича, идетъ рѣчъ хорошая.
Золочено у Янкушки, твое было доньщко;
Серебрено у Горыновича, твои кругтъ бережки.
Мутнеопекъ ты, Янкушка, бѣжнъ ты быстрехо-
Прорыль-протекъ, Горыновичъ, всѣ горушки, до-
Выметывалъ, Янкушка, посредь себя части остро-
Со вершины взялся, Янкушка, бѣжишь вплоть до
До славнаго до моря, до моря Каспійскаго,
Выпадалъ за Горьевымъ во батюшку въ сине море,
На островѣ Камыяпѣ старцы живутъ старые,
Всю по девяносту лѣтъ;
Въ ладу старцы старые съ ордо покоренною,
Съ Золотой Ордой.

Уральская обл., Морской Сборникъ 1889 года, № 9, стр. 21.—
Еще одинъ вариантъ: Железновъ, очерки быта уральскихъ
казаковъ, томъ I, Спб., 1888 года, стр. 37.

8.

Жи́к ты развь, Янкушка, Янкушка, сынъ Горыновичъ!
Про тебя ли, про Янкушку, идетъ слава добрая;
Про тебя ли, про Горыновича, идетъ рѣчъ хорошая.
Золочено у Янкушки, его было доньщко;
Серебрено у Янкушки, его были краешки;
Жемчужные у Горыныча, его круги бережки.
Мутнеютъ, шапъ Янкушка, сфянинъ ты быстророченько;
Прорываеть-протекъ, шапъ Янкушка, всѣ горушки, всѣ долушки;
Выметывалъ, шапъ Янкушка, посередь себя части острова.
Съ вершинъ взялся, шапъ Янкушка, сфянинъ же ты вилоть до устьца,
До славнаго ты до моря, до моря до Каспийскаго,
Какъ до славнаго до города, до города до Гурьева.
За Гурьевымъ вывихдалъ ты во батюшку синее море,
Какъ до славнаго до острова, до острова Камыника.
На островѣ Камыника, братцы, старыя живуть,
Старики, братцы, старожильы, они по девяносто лѣтъ.
Съ покоренною Золотой Ордою старыя, братцы, по ладу живуть.
Круги бережки, низки долушки у нашего пресловутаго Янкушки.

Костями сфлями казачьими усѣяны,
Кровью алою молодецкою упинаны,
Горючим слезам матерей и женъ поливаны.
Гдѣ кость лежить, тамъ пышать стоятъ;
Гдѣ кровь лилась, тамъ везель сиялаясъ;
Гдѣ слеза пала, тамъ озерцо стало.

Уракская область. Янкушка. стр. 17. Вторая половина каждого изъ первыхъ 17-ти стиховъ повторяется.

9.

Янку, ты, нанзъ Янку ли, сударь Горыповичъ Янку!
Быстрѣе ты, Янку ли сударь, всѣхъ рѣчущией течешь,
Уражающъ свои же да круги красныя бережки,
Желты пески сыпучие поверх себя песен!
Сверху тебя, Янка, поверх Горыновича,
Плывут тутъ, выплывают три ветхие стружка.
Единь, братцы, стружечек да напередь скорь быжить.
Напередь скорь быжить, что несетъ соколь летить.
На томь же изъ стружечни в золотой бунчугъ стоитъ.
Подъ бунчугомъ сидять же воровской, братцы, атаман.
По имени—Степанъ сударь Тимовесець сынъ,
Прозваньемъ—ворч-собака Стенька Разиновъ атамань.
Онь слово-то промолвить, какъ въ трубу, братцы,
вострубить:
«Спасибо те, спасибо морю синему всему!
Еще жъ, братцы, спасибо Колыжскому острову!
А и ужто тутъ было, братцы, зеленаго вина,
Еще жъ, братцы, ужено сорочинскаго ишена,
Еще жъ, братцы, уношено цвѣтаго платья!»

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Публичной Библиотеки [0. XIV. 11], № 72. Каждый стихъ повторяется.

10.
мы проходимет-ка, братцы, вдоль по улицѣ;
Запоемт-ка, братцы, пѣсню новую,
Мы не самн про себя,—мы про Волгушку.
Широко ты, Волгушка, разливалася,
Спотовияла, Волгушка, всѣ горы и доль,
Всѣ горы да всѣ дольы, луга зелены.
Какъ на этихъ на лужкахъ части островы,
Какъ на этихъ островочкахъ часть ракитовъ кустъ
da на этомъ на кусточкѣ свито гнѣздышко,
Не просто свито гнѣздо,—соловыньос;
Узкъ повъдь-то того—соколиное.
Высоко соколъ сидить, далеко, охъ, онъ клянчить.
Далеко соколъ клянчить—по чистое поле.
Какъ по чистое по поле, на синее море.
Да на синемъ на морѣ три кораблина.
Еще первый яотъ корабль—родной батюшка:
Что другои-то корабль—родна матушка;
Еще третьи-то корабль—милъ сердечный другъ.

Знаменская губерния, Мензеницкий уѣздъ. Нальчиковъ. № 61 (пере- голнення). Вторая половина стиха повторяется.

11.

Ой вы, доль мои, доль, доль подконечные.
Ой вы, горы мои, горы, горы сверненны!
На горахъ-то, доляхъ лежитъ бѣлъ горючъ камень;
Назъ-подъ камушки бѣлъ рѣчкина,
Въ камушку рѣчкина, бѣлъ быстрый.
Пала устьищемъ въ Волгу матушку.
Широкъ Волга матушку разлицезает.
Въ круты бережки не избираешь!
Назовешь въ Волгу матушку изъ конца въ конецъ.
Не написешь подъ отца со материю,
Отца со материю, молодой жена;
Лишь написешь въ одну степень широкую,
На широкой степени одинъ зеленый садъ,
Въ зеленомъ саду три дерева:
Первое дерево—кинриксово,
Другое дерево—сладка яблошка,
Третье дерево—зелена грушка;
Кинриксъ-то—родной батюшка,
Сладка яблонка—родна матушка.
Зелена грушка—молодая жена.

Знаменская губерния. Костомаровъ и Мордвинцевъ, стр. 89.
12.

Съдина ль мои, съдинашка,
Съдина мои молоденькая,
Ты къ чему рано появилась.
Во черны кудри вселились?
Ахъ ты, молодость мои, молодость,
Ахъ ты, молодость молоденькая!
Я не чаялъ те изымать;
Ахъ, изымать я свою молодость
Не въ житвѣ-бытвѣ, богачествѣ,—
Во проклятомъ одиночествѣ!
Изопелъ-то я, добрый молодецъ,
Съ устья до вершинушки
Вою сибирскую сторонушку;
Не напелъ-то я, добрый молодецъ,
Ни батюшки, ни матушкѣ,
Ни братцев-то, ясныхъ соколовъ,
Ни сестрицъ-то, бѣлыя лебедушки;
А нашелъ-то я, добрый молодецъ,
Полонянку красну-дѣвушку....

— Сибирь. Финскій Вѣстникъ 1877 года, № 7, смѣсъ, стр. 29.

13.

Не бѣлыя сѣнки въ полѣ забѣжали,—
Забѣжали у моего любезнаго бѣлокаменнаго палаты.
За палатами-то стоять два шатерочка, шатры шелковыя.

Во шатрахъ-то стоять столики дубовые,
За столами-то два стулка кленовые.
На столѣ же стоять два чернильницы,
В чернильницах лежать два черышка, перья лебедины,
За столом-то сидят два молодчика молодые.
Предъ ними стоит красна дівича, стоитъ, слезно плачетъ.
Отивчива-то сій добры молодчина:
"Ты не плачь, не плачь, красна дівича, не плачь, не печалься!"
что не будетъ твои милой другъ во солдатахъ,
А останется онъ въ Пеербургѣ."
«Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не плачь, не печалься, не печалься!
Что не быть, не быть твоему другу,
Не быть во солдатахъ, во солдатахъ;
А что быть-то, быть твоему другу
Во донскихъ казакахъ, во казакахъ!»

Казакъ, выпускъ 1, № 21 («протяжка»). Первая половина каждого второго стиха повторяется.

15.

Не бѣлы-то ли снѣги, снѣги во чистомъ полѣ, въ полѣ забѣлѣли,
Ахъ, и забѣлѣли,—
Забѣлѣли моего милаго-любезнаго каменны палаты,
Ахъ, и палаты.
Во палатахъ-то ли стоять, стоять два столика, столы дубовые,
Ахъ, дубовые;
За столами ли сидять два молодчика, парни молодые,
Ахъ, молодые;
Во рукахъ они держать, держать они перышки, перья лебедины,
Ахъ, лебедины.
Около нихъ-то ли стоять, стоять красна дѣвица, сама горько плачетъ,
Ахъ, и горько плачетъ.
Что одинъ-то ли, одинъ, одинъ добрый молодецъ пла-кать унимаетъ.
Ахъ, и унимаетъ:
«Ты не плачь-ка ли, не плачь, не плачь, красна дѣ-вица, не плачь, не печалься,
Ахъ, не печалься!
Что не быть-то ли, не быть твоему другу милому,
не быть во солдатахъ;
Ахъ, и во солдатахъ.
Во что быть-то ему, быть во донскихъ казакахъ.
Ахъ, и во казакахъ!

Московская губерния, Звенигородский уездъ Донатинъ и Проку-
винъ, N 83, очень сходная въ сені Донатинъ и Прокунинъ,
N 87; Прокунинъ, N 90 (Тамбовская губерния, Моршанскій уездъ).

16.

Не бѣла снѣжки въ полѣ забылълись,—
N могло ль друзья, у друзья любезнаго каменье
налѣтникъ,
Что палаты, что палаты...
Во тѣхъ-то во належатикъ въ стоять, на два садика;
Какъ во тѣхъ во садахъ лежать два шатерика, шатры
цѣловые;
На тѣхъ на шатрахъ стоять два столика, столы дубо-
вые;
За столами стоять, стоять, да два стулца;
На столахъ-то лежать, лежать да дея: скатерти, ската-
терти браня.
На стульяхъ сидить себѣ два молодчина,
Передъ ними стоять, стоять дея чернилицы, края
золотые.
Во рукахъ-то у нихъ, у нихъ все по перышку, перыя
лебединий.
Они пишутъ письмо, пишуть они грамотку во бѣлой
бумагѣ.
Передъ ними стоять, стоять красная дѣвушка, она
слезно плачетъ.
Молодецъ-то ее уговаривать, уговаривать;
- Ты не плачь, ты не плачь, красная дѣвушка!
Не быть-то, не быть твоему разлюбезному, не быть
во солдатахъ.
Въ каменныхъ накалаихъ, охъ, что въ накалаихъ; 
А быть-то, быть твоему разлюбезному во донскихъ казакахъ.
Охъ, что казакахъ!

Воронежский уездъ. Воронежская Губернская Ведомости 1830 года, № 50.

17.

Не бѣлы-то снѣги во чистомъ полѣ забѣлѣлъ,— 
Забѣлѣлись во полѣ каменны накалы. 
Какъ за тѣми за накалами сады зеленые, 
Во садахъ-то шатры шелковые, 
Во шатрахъ стоятъ столы дубовые, 
За столами стоятъ два скамьи изъ дуба, 
На скамьяхъ-то сидять два молодца молодые, 
Передъ ними стоятъ два чернильницы золотыя, 
Во чернильницахъ горятъ чернила лебединя. 
Какъ и пишутъ молодцы по бумажкѣ по гербовому, 
Не пишутъ шишутъ, не чернилами—горчами слезами. 
Поконецъ-то стола дубоваго стоятъ тутъ девица, 
Да и плачетъ красная девица, какъ рѣка льется, 
Ты не плачь, не плачь, красная девица, не плачь, не печалься!
Не быть-то твоему дружку милому, не быть во солдатахъ; 
Еще быть-то, быть доброму молодцу во донскихъ казакахъ!

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордованъ, стр. 82.

18.

Не бѣлы-то ли, не бѣлы, ахъ, снѣги во чистомъ полѣ, въ полѣ снѣги забѣлѣли,—
Забывшись у моего, ахь, у дружка любезного каменны пазать,
Все пазать.
За пазатми ли стоять, ахь, стоять два шатерика, шатры они шелковые,
Шелковые;
Во шатрахъ-то ли стоять, ахь, стоять тамъ два столика, столы они дубовые,
Дубовые;
На столахъ-то ли стоять, ахь, стоять два чернильницы, края у нихъ золотые,
Золотые.
За столами-то сидятъ, ахь, сидить два молодчика, парни они молодые,
Молодые;
Они пишутъ письмо, ахь, письмо все по грамотѣ, по белой бумагѣ,
По бумагѣ.
Передъ ними стоять, ахь, стоять два дружонькі, стоять оно, слезно плачуть,
Слезно плачутъ.
"Вы не плачите, ахь, вы не плачите, красны дзвицы, вы не плачите, не плачете,
Не плачетесь!
Что не быть-то ли, не быть, ахь, намъ не быть, молодикамъ, не быть во солдатахъ,
Во солдатахъ,
Только быть-то ли намъ, быть, ахь, намъ, добрый молодикамъ, во донскихъ казакахъ,
Во казакахъ,
Ужъ служить-то ли намъ, служить, ахь, служить царю бдлому, служить вѣрой-прѣдой,
Вѣрой-прѣдой!"

Тамбовская губерня, Моршанская уѣздъ, Лонатѣвъ и Проко- пьевъ, № 88.
19.

Це бѣлы-то снѣжки, снѣжки во чистомъ полонинѣ,
Снѣжки забѣлѣли, забѣлѣли,
Забѣлѣли-ли-то снѣжки;
Забѣлѣли-то у дружка любезнаго каменны палаты.
Во палатахъ-то стояли два шатрика,
Шатры шелковые;
Во шатрахъ-ли-то, шатрахъ стояли два столика,
Столы дубовые;
Что на столикахъ стоять черниленки,
Края золотые;
Въ черниленкахъ-то спущены два перышка,
Перы лебедины, лебедины.
Что на стуликахъ сидятъ, сидѣли два молодчика,
Парны молодые, охъ, молодые.
Во рукахъ-то ли держать, держали по перышку,
Перы лебедины, перы лебедины.
Они писать же перышкахъ по грамоткѣ,
По бѣлой бумагѣ, по бумагѣ.
Передь нимъ-то ли стоять красна дѣвица,
Стоитъ, слезно плачетъ, слезно плачетъ.
Парень дѣвушку унимаетъ,
Онъ ей слезы вытираетъ, охъ, вытираетъ:
«Ты не плачь-ка, не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не плачь, не печалься, охъ, не печалься!
Что не быть-то мнѣ, не быть, не быть, добру молодцу,
Не быть во солдатахъ, во солдатахъ;
Только быть-то мнѣ, быть, быть, добру молодцу,
Во казакахъ, охъ, во казакахъ;
Что служить-то мнѣ, служить, служить, добру молодцу,
Царю государю, охъ, государю!»

Вологодская губернія. Студентскій, стр. 174 («семейная проза-ткань»).
Це боля-то синь въ чисомъ полв,
Синь заблккис,—
Заблккис у моего любезного
Каменны халаты.
Во калатахъ сидятъ, сидятъ добры молодцы,
Парни молодысе;
Они пишутъ письмо, пишутъ не по грамоткѣ.
По белой бумагѣ.
Передъ ними стоятъ красна дѣвица,
Она горько плачетъ.
«Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не плачь, не плачь!»
Что не быть намъ, не быть, ахъ, намъ, добрымъ молодцамъ,
Не быть во солдатахъ.
А служить намъ, служить, добрымъ молодцамъ,
Во донскихъ казакахъ!»

Вь шицдесяти четвертый годъ
Принецалися народъ:
Назначены дѣла
У великаго царя.
У великаго царя
Главно дѣло—писари.
Писари мало ночни ехали,
Дѣла царски исполнены,
Закричали по весь ротъ:
Собирай народъ на сходъ!
Собрались и народъ тѣсно
Въ присутственное мѣсто;
Наѣзжало солоньемъ.
Для исправницкихъ дѣловъ,
Для подъему жеробьевъ.
Жеребья они метали;
Отцы плакали-рыдали,
Послушать надо царю
За матушку Россію свою!...

Новгородская губерния, Крестецкий уѣздъ. Новгородская Губернская Вѣдомості 1879 года, № 17.

22.

Ты, прекрасная Марьяна роща,
Ты къ чему рано зашумѣла,
Не дождавши поры-времени,
Поры-времени—весны красныя,
Весны красныя, лѣта теплаго,
Лѣта теплаго меженаго?
Свое вѣтыще опустила
Что съ вершинчики до коренья;
Распустила свое кореньцы
Вдоль по матушки сырой землѣ?...

Изъ Московскаго государства,
Что изъ главнаго изъ сената,
Изъ военныя изъ конторы,
Что разосланы были указы,
Что за черными за печатыми,
По губерніямъ да по провинциамъ,
Что по селамъ да по деревнямъ,
По всѣмъ ли по мелкимъ пригородкамъ.

Томъ VI.
Что по шляпинной по ревизии
Пабирать ли насть, добрыхъ молодцевъ,
Что по солдатунамъ новобрачнымъ;
Что идти намъ будетъ, добрымъ молодцамъ,
На грозу службу на государеву,
Что по Прусскую во землю....

Рукописный сборникъ XVIII века Публичной Библиотеки
(III, XIV, 11, N 129. Каждый стихъ повторяется)

23.

Уже вы, вѣтра мои, вѣтерочки,
Топенькие голосочки,
Вы не дуйте на лѣсочки.
Вы не дуйте къ бору сосну:
И такъ сосенки стоять тонно,
Стоять тонно, стоять грустно!
Стоять сосенка на ряпочкѣ,
На крутилькомъ бережочкѣ.
Не водою сосенку подымаеть,—
Горючай къ сосенкѣ подбазаеть,
Злы коренья подъздаеть.
Съ вершинушки сосны сучки гнутся.
Къ этой сосенкѣ пчелы вьются;
Онь вьются, не привьются,
Онь гнутся, не пригнутся.
У молодца кудри вьются;
На молодцѣ немалъ-горе;
Отдаютъ друзья къ солдаты!

Саратовская губерния. Леопольдъ, стр. 38.
24.

Ужъ вы, вѣтры мои, вѣтерочки,
Ваши тонки голосочки!
Вы не дуйте, вѣтры, на лѣсочки,
Не шатаііте, вѣтры, въ бору сосну!
Во бору ли сосенкѣ стойте тонко,
Стойте тонко сосенкѣ, невозможно:
Не водой ли сосенку подмываетъ,—
Горностаііка къ сосенкѣ подѣбгаетъ,
Злы кореньица подвѣдаеъ.
Посередь-то сосенки пчелы вьются,
Пчелы вьются, пчелушки не привьются.
Какъ у Вашошки кудри вьются, не завьются;
Какъ у любушкн слезы льются, льются, не уймутся.
Ты скажи-ка, любушка, о чемъ плачешь?
Ты скажи-ка, любушка, съ кѣмъ гуляешь?
Или съ братьями, или ты съ сестрами,
Или съ прежними со друзьями?—
—«Ужъ и есть у меня печаль-горе:
Отдаютъ дружка въ солдаты!»

Самарская губернія. Вареницовъ, стр. 192.

25.

Моего милаго нижать-берегутъ,
Третіі годъ ему работать не даютъ—
Во солдаты все милаго берегутъ;
Всѣ сусѣди переработникомъ зовутъ.

Вологодская губернія. Вологодскій Сборникъ, томъ IV, стр. 56.
Узь-вы, девушки-матушки,
Ярославских красавушек!
Вы молите, дочи, Бога за меня.
Чтобы Господи помиловал меня,
Мени от службы от царских,
От рекрутских повинностей!
Чтобы, чтобы уродился одному:
Мени не взяли бы в солдаты на въку!

На руках колечко носите,
Мой милый возносится:
«Не люба, да къ не люби-ка ты меня!
Далеко, такъ не ходи-ка никогда!...»
Какъ Поповецъ стоит на вълку;
Наша кареточка на самомъ берегу.
Си-но этому-то бережку
Ходилъ милый на бесѣдунку,
Со своей большой гармонионкой,
Со своией онъ съ полюбовницей.
У бабушки золотые волоса;
У любезныя русье волоса,
Подъ гребешочку причесана коса....
Это какъ миѣ не плакать, не тужить?
Мой-съ миленький съ похмельца лежить,
Онъ лежить, лежить, валяется,
Лихорадкой забавляется.
Потриши-ка, лихорадочка, его
За нечиие обманья за его!
Почто ходить, обманывают,
Лишь въ дыму приговориваешь!..

Вологодская губерния. Русский филологический вѣстникъ.
1887 года, № 4, стр. 251. Впрежне послѣдняго, каждый стихъ повторяется.
«Вечоръ понял матушка, мнѣ мало сдалось.
Мало сдалось, да много видѣлось:
Разнесъ меня да добрый конь по чисту полю,
Да по раздолбцу;
Спала моя шапонька спор буйной головы,
Спала моя плеточка да со правой руки.
Со правой руки, да со перчаточкой.
Зналь-то, мнѣ-ка, матушка, дома не бывать,
Зналь-то, добру молодцу, да во солдатахъ быть,
Во солдатахъ быть, да мнѣ царю служить,
Мнѣ царю служить да вѣрой-правдой!»
Заплакала матушка объ сыньѣ своеѣ.
«Не плачь, не плачь, матушка, да радость моя!
Втапоры наплачешься, послѣ, безъ меня!
Что угопить меня, молодца, во ины мѣста,
Во ины мѣста—въ дальноѣ городѣ;
Напишъ къ тебѣ мнѣ, матушка, да скору грамотку,
Скору грамотку, да вѣсть передостную.
Не перомъ напишъ, не чернилами,
Напишъ я грамотку да горючими слезами,
Горючими слезами да изъ ясныхъ очей;
Положу во грамотку перстень да портретъ,
Перстень да портретъ, крестикъ золотой;
Запечатаю я грамотку да думой крѣпкою:
Попишу эту грамоту со скорымъ посломъ,
Со скорымъ посломъ—да со буйнымъ вѣтромъ.
Получишь ты, матушка, да эту грамоту,—
Выщ-ка, моя матушка, перстень да портретъ.
Крестикъ золотой.
На портретъ взгляни,—меня вспомни!»

Якушкинъ, стр. 576. Ночи токественные мѣсяцъ: Корабленъ,
Лабовитый сборникъ русский народной старинѣ и со-
временности, М. 1825, стр. 13.
28.

Почемуная ноченька мнё мало сналось;
Привиделась, маменька, сонъ мнё не хороши;
Добрый конь разнесъ,
Добрый конь разнесъ же, добрый вороной,
Подъ белымъ покротъ.
Сванилась шляпная съ буйной головы,
Свани моя шляпная—съ кисточной картузъ;
Сванилась плетонка со правой руки.
Знатъ, что мнё-ка, маменька, во несчастьѣ быть—
Въ солдатахъ служить, царю бѣлому служить,
Царю бѣлому служить верною;
Моимъ мальцамъ дѣтонкамъ вѣкъ свой будетъ сиро-
тать;
А моей молодой женѣ вѣкъ солдатской сльть!

Вологодская губерния. Вологодский Сборникъ, томъ IV, стр. 55.

29.

Разгульнялась, молодецъ,
На своемъ добромъ конѣ,
На своемъ добромъ конѣ,
Во черкасскомъ во седьмъ!
Сѣдѣленько мѣдненько,
Узеньская съ наборами,
Съ наборами узеньская,
Шелковенькій новодукъ,
Шелковенькій новодукъ,
Любезные поясонъ,
Выпали да у молодца,
Выпали вожаки изъ рукъ;
Снабдил у дорогиного
Перчаточки, долой съ рукъ;
Слышишь ретиво сердце:
Не счастливымъ, вѣрно, быть,
Не счастливому, злочастьному —
Во солдатахъ вѣкъ служить;
Моей молодой женѣ,
Во солдатахъ вѣкъ ей жить;
Мы имъ малымъ дѣтямъ
И на вѣкъ сиротамъ!
Станетъ по мнѣ матушка,
Станетъ плакать-горевать,
Станетъ плакать-горевать!
Мнѣ науки не понять,
Не понять науки мнѣ!...
Всѣ начальники бранить,
Всѣ начальники бранить,
Офицеры бить хотятъ....

Вологодская губерния. Русскій филологическій Вестникъ 1887 года, № 4, стр. 271. Кроме послѣднаго, каждый второй стихъ повторяется.

30.

Ахъ ты, воля наше, полюшка,
Отъ весны воля до осени!
А на осень воля окажется—
Будеть большое солдатстве.
Большое, превеликое,
На три города губернскіе:
На первый городъ — на Бирженскій,
На второй городъ — Сереговскій,
А на третьй — на славну Вологду,
На сиротскихъ малыхъ дѣтушекъ.
Поведи наших ребятушек,
Забривать стали головушки.
Накидать стали фуражечки.
Надьявать стали шинельюшки.
Что солдатских шинельюшек...

Вологодская губерния. Вологодский Сборник, том IV, стр. 87.

31.

Воля ты моя, волюшка,
Отъ весны воли до осени!
На осень воли означится.
Волюшка призначится.
Время приостанется—
На осень будетъ солдатина.
На три города российскихъ:
На первый городъ—на Маморычъ.
На второй городъ—на Верейскій.
На третій городъ—на Ворецкий.
На сиротскихъ малыхъ дѣточек.
На дѣтей на маленьких.
Что отдаютъ ихъ въ солдаты новобранные,
Одяваютъ въ мундирушки, шляпы солдатския....

Архангельская губерния. Вологда, стр. 97.

32.

Узсть ты, воли, вани воли,
Со весны воли до осени.
Волюшка до осени!
На осень будетъ большой наворъ
На три города губерниескіе:
На первый город.— Архангельскій.
На другой город.— Саратовскій.
На третей город.— на Вологду,
На Волынскі славны вотчини,
На сиротскихъ малыхъ дѣтушекъ.
У сиротскихъ малыхъ дѣтушекъ
Ни отца нѣту, ни матери!
Повезутъ ребятъ въ солдатушки,
Во Казеннную палатушку;
Забривать будутъ ребятушкамъ
Волосы кудрявые;
Скидывать будутъ сибирочки,
Надѣвать будутъ шишечки.
И все сѣры.

Ахъ, прощайте, дѣвки, бабы,
Намъ теперь не до васъ;
Во солдаты везутъ насъ!
Во солдатушки пойдемъ,—
Съ горя пѣснью запоемъ....
Съ горя ноженьки не прогнути,
Глаза на свѣтъ не глядятъ....

Архангельская губернія. Е. А. Мечко, стр. 97.

33.

Во хорошемъ-то выскомъ теремѣ.
Подъ краснымъ подъ косянитымъ оконкомъ.
Что голубь со голубушкой воркуетъ,
Дѣвица съ молодцемъ рѣчи говорить:
«А душечка удалый добрый молодецъ!
Божился, добрый молодецъ, ротился.
А всякими неправдами заклинался.
Порукую давать мяк Спасителю образъ,
Святителю Николаю Чудотворцу—
Не пить бы мяк мякаго,
До-мяк зеленага мяк не пить,
До-полазу садкихъ медовъ, безпробывныхъ;
А мяк ты, мой надежа, занимается:
Ты жень-то мяк мякаго,
До-мяк зеленое мякъ жень, до полазу,
А садки жень меды безъ премудрый;
Отдынь держать, добрый добрый молодецъ:
«Ты глаянъ, дѣвница, да неразумны!
Не съ радости мякъ я, молодецъ,—въ кружинь,
Съ той ли ... ... великая печали:
Зависимъ, добрый молодецъ, въ солдаты.
Поверстись, добрый молодецъ, въ капралы.
Не то мякъ, доброму молодцу, забыть,
Что царь меня на службу ту посылаетъ;
А то мякъ, доброму молодцу, забыть:
Отецъ, маты стареценьки остаются,
А некому поятъ буду ихъ, кормить;
Еще мякъ, доброму молодцу, забыть:
Что съ недругомъ въ одномъ мякъ полку быти,
Въ одномъ мякъ переноси служатъ.»

Корши Данииловъ, § 49.

34.

Во далече-далече да въ чистомъ полѣ,
Во хорошенъ во широкомъ во раздольѣ,
Еще по край пути, широкій дорожки,
Стовалъ съ-тона блещенья береза,
Тоненька, блещенька, кудревата.
Со корени березоняка садованъ,
По середочкѣ березочка вихляется,
Подъ вершинчику кудрявая листовата.
Подъ той было подъ бѣлой подъ березой,
Не снял голубь съ голубиную воркуетъ,
Не спасенькой со бѣленькой разставались.
Голубушка голубчику слово молвила:
«Ахъ, ты ой еси, мой спасенькой голубчикъ!
Ты къ чему рано съ теплого гнѣзда слетаешь?
На кого жъ ты меня, голубушку, оставишь?
На кого своихъ малыхъ дѣточекъ нѣкадаешь?»
Что откѣетесь держитъ тутъ спасенькой голубчикъ:
«Что не самъ-то со теплого гнѣзда слетаю,—
Что неволушка съ тобой меня разлучаешь!»

Что во славномъ было городѣ во Тобольскомъ.
Во большомъ было улицѣ во Ильинской,
Ходилъ-гулялъ ударть добрый молодецъ,
Безсчастный добрый молодецъ, безталанной,
Безродный добрый молодецъ, безплеменны.
Ему некуда головушкы приклонить
Опричень государева кружала.
Что по часу онъ на царевъ кабакъ гуляетъ,
Что по многу онъ золотой казны пропиваетъ.
Что изъ далече-далече изъ чиста поля,
Что изъ хороша изъ пыска терема,
Изъ краснаго косынчатаго оконька
Узорла усмотрѣла красна дѣвица.
Что сама она, красна дѣвица, говорила:
«Что безсчастный добрый молодецъ, безталанный,
Безродный добрый молодецъ, безплеменны!
Ему некуда головушкы приклонить,
Окромь государева кружала.
По-часу на царевъ кабакъ гуляетъ
И по многу ты золотой казны пропиваешь…»

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Нейшльской Библиотеки (О. XIV т. № 31. Каждый стихъ поворотится.
35.

Какъ по Питерской дорогѣ
Славный домикъ стоитъ;
Изъ-подъ варёныхъ оконки,
Шишеровыя стѣны,
Хрустальные косики,
Червей былъ потолокъ,
Изъ банкетовъ выступаетъ полъ;
По Россій первый домъ.
Тотъ домикъ не хуже
Государева дворца:
Только тамъ онъ похоже:
Золотой вѣкъ орла.
Попыч-поперече
Сорокъ тысячъ издерку,—
Золотой орелъ солью,
Ко налатушке прибыло.
Кто идётъ, иди дѣти,
Царскимъ домомъ назовётъ.
Молодца хвалиба беретъ.
Сидемь-ка на завочку,
Элелемь-ка въ оконечко,
Въ кутнке, середнеке,
На Талипскомъ березовъ;
На Талипскомъ березу
Рекрута катаются,
Слезамъ угаляются,
Плакать утираться.
Въ солдаты паряются.
Покатаитесь, батюшка!
Вась увезутъ въ солдатушки
Отъ отца, отъ матушки,
Отъ милой подруженьки!
Ой, ой, какая это жизнь!
Понежуешь,—только держись!

Въ новой башенкі-каменкѣ:
Карамель-то въ грамоткѣ.
Карамель ту дѣвкаѣла,
Губы, зубы болѣлъ;
Пришли домой, зарыли.
Дома матки забрали....
Бла припички, рожки:
Перемѣнныя друзья.
Бла припички и грушку;
Полюблю паршку,—не стршу.
Полюбила-ухнула
Самого кондуктора.
Брикай, брикай, чайничекъ!
Мой милой,—начальничекъ.
Брикай, брикай, тарантасъ!
Въ офицеры не попасть.

Вологодская губерния. Русскій Филологическій Вѣстникъ. 1887 года, № 4, стр. 270. Кромѣ послѣдняго, каждыій второй стихъ повторяется.

36.

Какъ на гору, на гору.
Ко Изову кабаку!
Мы заложимъ по рублю.
По рублику на винцо.
Не успѣли вино пить,
Въ барабаны стали бить.
Они били-пробивали,
Насть, молодчиковъ, сѣывали.
Легки шлины надѣывали.
Весь народъ съ нами гулялъ,
Сорокъ пушекъ заряжали,
Въ Кострому городъ стрѣлялъ,
Кострома городъ принявъ пушку,
Пить-купаешь донольно,
Растаптвь широко,
Полобить-то есть кого.
Апопонька хорошина,
Въ косъ лента широко,
Надала везена—
Нять Казани, нять Москвы.
Что въ Казани на Кабани,
Что на новымъ плоту,
Что на новымъ плоту,
Мыла дѣвичка фату.
Она мыла, колотила,
Фату въ воду опустила.
Фаты дѣвки хотела,
Въ воду дѣвать не хотѣлся....

Казанская губерния, Чебоксарскій уездъ Матвиевъ, стр. 32
(«обадешка»).

37.

Въйду, въйду, младехонька,
На ново крѣпкое,
Разглянешь въ, разсмотрюсь
Въ свои лены очи....
Ванька снужать, Ванька снужать
За дѣвку красотку....

Переводъ баллады. Сборникъ матеріальны для описанія,...
Кавказъ, выпькъ XV, стр. 261.
38.

Гулялъ Васюшка не долго, гулялъ день.
Въ томъ гуляньце Васюшка веселъ не нашелъ,
Свою любушку-сударушку до худой славы дошелъ.
Зато Васюшку въ солдаты отдали,
Въ солдаты Васюшку, въ гарнадеры, въ гарнадерскій полкъ.

Саратовскій уѣздъ. Саратовскій Сборникъ, томъ II (1882 года), стр. 308.

39.

Идьмались буйны вѣтры со горы;
Не свалите черной шляпы съ головы!
Черна шляпа со павлиньимъ перомъ;
Раздымалось павлинью перо.
Миновалось гуляньце мое;
Довело меня гулянье до того—
До великаго позора, до стыда:
Везутъ-везутъ въ солдаты молодца!
А сказали: во солдатахъ хорошо,—
По три денежки во сутки даютъ,
По сту лозановъ во сшины кладутъ!
Выду, выду за новыя ворота,
Стану, стану алѣтточеной верен,
Гляну, гляну на четыре стороны,
 Да на нитью—любезную свою:
Не стопитъ ли и моя гдѣ у воротъ,
Не машетъ ли своей правою рукой,
Не сьаетъ ли золотъ перстень на рукѣ,
Не пойдетъ ли красавица за меня....

Курская губернія, Цингровскій уѣздъ. Халанскій N 39 («хорошо водная»).
40.
 Мновалося мое гулинище молодецкое....
 Что засыхъ и заблекъ у молодца зелень садикъ,
 Мелки птичкины вонъ изъ садка вылетали:
 Одна птичечка соловьенюко оставался.
 "Жалобища соловьенюко воспеваеть.
 Ты, гулинище мое, гулинище молодецкое,
 Довело ты меня, гулинище, до несчастья:
 Отдаютъ меня, доброго молодца, во солдаты.
 Что во твъ дь цонобранные во рекруты.
 Велить править службу царскую,
 Исполнить поло командирскую.

Нач. с 91 год. часть II, стр. 51.

41.
 Ахъ, гулинице, гулинище мое!
 До чего мени гулинище довело!
 Довело мени гулинище до конца!
 На гулинице сынъ пропиливани отца.
 Зато отдали въ солдаты молодца.
 Запретили тройку коней королевыхъ.
 Отправлялись въ славный городъ Кострому.
 Кострома городъ—привольна сторона;
 На горѣ стоитъ прямая высока,
 Высока прямая, каменная,
 Двои двери деревянныя.
 Какъ во этой во прямой
 Много стуликовъ стоятъ;
 А на стуликахъ чиновники сидятъ;
 По-за стуликамъ рекрутики стоятъ.
Тугь сказал ИаігЬ порому іп. ііріемь:
Засперли снѣглы иожспкі іт
І Также
іліісі
»
русы кудорькп.
Вологодскан губсішіп. Иол огодск 1  Гі (Збори
; , гомъ IV, стр.
42.
Ты, гулянье, гулянье мое!
До чего меня гулянье довело!
Довело меня гулянье до конца!
Черезъ милую опротивъ мату-отоцъ!
Не зато ли во солдаты молодца,
Не зато ли въ новобранны рекрута?
Ужь ты, мамонька родимая моя,
Подбери-ка русы кудри у меня,
Завяжи-ка ихъ во платочекъ, въ узелокъ,
Положи-ка ихъ на божницу въ уголокъ!
Во солдатахъ горе-горькое житье,
Горе-горькое, кукушечье!
Припилася намъ болотная вода,
Прихлебали намъ постны пиц,
Намъ прибились оркание сухари...
Нермская губерния. Шипонко, стр. 372.

43.
Ты не стой, не скучаи передо мной:
Миѣ теперь не случая гулять съ тобой!
Случай будетъ,—нагуляемся,
Мы по той ли по чужою сторонѣ,
Мы по матушкѣ Гальянской слободѣ.
Жили-были двѣ названныя кумы,
Томъ VI.
Дні куми, сніди голубушки.
Стани кумунки по мілому тоскуват.
Что по мильм'ю по Васеньк'ю.
Что, сказали, Васю в'ї видів не видат.
Не видат Васю, не видитьат.
Вечорь Васенька по улиці пронізеть;
Опір і нагри панірвается,
В'ї балалеачку набрякаєт;
Балалайка виговориваєт.
Про гуляньє Васю спрашиваєт.
«Ти, гуляньє, ты, гуляньце мое!
Донело мені гуляньє до конца!
Во гуляньє раскрогуваєть свігу отца.
Не зато ли во солдата молодца?
Во солдатахь горе-горькое житье,
Горе-горькое, кукушече!
Что кукушече, горюшече!
Не заводить хороводы дя меня,
В'ї хороводахь красны дівушки,
Красны дівушки молодушки.»

Етнечская губернія, Менделеевскій уездь. Назяевъ, Н. № 11.
Божий стихъ повторяется.

II.

Всю ночь не спий, все ходить да гулять;
Ко білой-то зар'ю во двору и принесь.
Молодая жена со постели вставеет,
Со постели всала, слезой заливала:
«Везь тебя, мой другъ, постелишка холодна,
И одязньце признанъло въ ногахь,
Подушець потопула во снолахь.
Со себя, молодець, я нищий людикомъ унал.
Самъ себя сругать, про гуляньце сказаьт:
«Ты, гуляпье, ты, гуляпьнце мое!
Довело ты молодца до конца!
Распространилъ я родную матушку-отца;
Черезъ то, молодецъ, на служицу пошелъ.
А на служицѣ послѣднее житье;
По немного тамъ намъ жалованье даютъ:
По три денежки у суточки,
По пяти плетей у снипушку кладутъ!»

Ты не плачь, ты не плачь, родимая матушка!
Не плачь, не печаль добраго молодца,
Ты не жди, ты не жди молодца черезъ три года;
На четвертый годъ самъ письмо пришло,
Во письмѣ пропишшу строку черную,
Строку черную, печальную;
Помни, ты меня тогда, родимая матушка, хлѣбомъ-соло.

Довская область. Сафьевъ, стр. 159.

45.

Ужь какъ вздумалъ мой родитель-батюшка
Отдать-то меня во солдатушки,
Во солдатушки, во наборные полки,
Во наборные, принасволненные,
За небольшое за жалованье:
По три денежки на суточки даютъ,
По полтинушку на лѣсницъ выдаютъ.
Я не знаю, куда денежки дѣвать:
То-ли молодцу пропить ли, прогулять,
Али молодцу на картахъ пройграть,…

Петрозаводскъ. Рыбниковъ, часть III, стр. 160.
Соловей кукушкину уговоривать:
Полетим, кукушки, в мои зеленый сад!
Во моем ли во садику зелень виноград;
Во моем ли во садику молодчин гулять.
Молодец молоденькый, не веселъ онъ былъ.
«Чего добру молодцу веселому быть?
Что журишь—бранить батюшка, не знаю за что;
Парень, парень батюшка во солда́ты отдать.
А мне, доброму молодцу, не хотлюсь.
Хоть молодцу хоть годок, дома прожить.
Хоть годок, дома прожить, во Москве побывать.
Въ Москве, въ Москве побывать, солдатинек поплядить.
Солдатинки батюшки во строю стоять,
Во строю-строю стоять, по ружью держать.»

Орловская губерния, Малоархангельский уезд. Киргизский, выпуск VI, стр. 13.

47.
Соловей кукушкину подговориаиь,
Подговориаиь, подманиаиь:
Полени, кукушкина, въ мой зеленый садь!
Во моемъ во садику молодец гуляеть.
Молодец гуляеть, не веселъ добрь.
«А какъ же мнѣ, молодцу, веселому быть?
Хочетъ мнѣ батюшка у службы отдать.
У службы отдать—на строю стоять.
Слезы котятъ—въ двору хочется,
Къ отцу, къ матери, къ мальчикъ дійти,
Къ мальчикъ дитиму, къ молодой женѣ.»

Курская губерния, Киргизский уезд. Ханский, № 2 («противная»).
48.

Не за деньги моя гниет голова!
Делать печего, родимая моя,
Собери-ка ты котомочку
На чужу деревню сторонушку!
Ужь ты тягнула родимый мой,
Запряги-ка ворона коня.
Отвези-ка в город Вологду мне!
Середь Вологды приемненькая,
Во приемной есть начальники;
Оструют они волосене.

Вологодская губерния. Вологодский Сборник, том IV, стр. 37.

49.

Какъ вечеръ-то моя головушка пила, погуляла;
Вечеръ добрый молодецъ поздно загулился,
У чужихъ воротъ я, дѣтнушка, долго застонался,
На свою любу-сударушку заглядясь.
И вечеръ-то меня, молодца, у неё поимали,
Въ желѣзушкѣ, разсудили, заковали.
Повели меня, дѣтнушку, въ солдатскѣ прѣемну,
И поставили меня въ казенную мѣру.
Въ казенную мѣру я, удалъ молодецъ, шишелъ;
Начали дѣтнушку брать, не жалѣли;
Распредѣлили мон куперушки по всей по прѣемной.
Соберу-то я свои куперушки, всѣ до волосочки;
Заверну я свои руски въ гербову бумагу,
И пошлю ихъ на родну сторонку—
Къ сударынѣ матушкѣ, къ батюшкѣ родному,
Къ своей молодой женѣ, къ малымъ дѣтямъ.

Самарская губернія. Варенцовъ, стр. 193.
Попила-то мой буйная головушка, попила, погулила, 
что за батюшкой, да за матушкой большой головою, 
что за братцевой, за невесткой тяжелой работой. 
Какъ не быть гребень головушку чешешь,—чешешь 
пора-время, 
Чешешь пора-времяко, гульба-воли, удаи молодец- 
ка, вольное раздолье. 
Вдругъ почудило мое сердечушко невагоду. 
Та невагодъ ли, невагодъ: частые наборы. 
Что хотите-то меня, молодца, вдоль миromъ поймать, 
Вдоль ручьеныѣ снявать, пѣвы ноженьки сковать; 
Не поймавши добра молодца, какъ же въ рекруты 
отдать? 
Не сыскавши красной девушки, кого же замужъ 
обвенчать? 
Какъ ноймали добра молодца у волшебн красной 
девицы; 
Вдоль ручьеныѣ снявали, пѣвы ноженьки сковали; 
Посадили меня, молодца, на миры подводы. 
Повезли-то меня, молодца, во городъ Саратовъ. 
Во городѣ во Саратовѣ брѣютъ кудри, не жалѣючи. 
Приводили молодца въ приемную, 
Становили разудалаго подъ мѣру казенную 
И обрели добру молодцу кудри русыя. 
Не ввздать моимъ куцерюкамъ уже прежней 
холопки; 
Ужъ не будетъ добрѣ молодцу гульбы полонницъ! 
Соберите, братцы милье, мои куцры русыя, 
Замишите ихъ въ мяткалевый платокъ, 
Огонькѣ къ матушкѣ въ теремъ высокъ!

Саратовская губерния. Леопольдовъ, стр. 76.
51.

Охь, понила то моя головушка,
Пила, погулила,
Охь, не за батюшкиной, не за матушкойной
Буйной головою,
Ахь, что за братиной, за невѣстиной
За легкои работой.
Ахь, что со радости, со весельца
Хмѣлемъ кудри вьются;
Ахь, со тоски-то, со кручинушки
Кудерьки сжутся...
Ахь, что случилось со мною, добрымъ молодцемъ, 
Большое несчастье.
Охь, что вчера-то и, добрый молодецъ, 
Долго загулился...
Ахь, посадили меня, добра молодця, 
На ямскую тройку;
Ахь, повезли-то меня, добра молодця, 
К губерній Твери;
Ахь, постановили меня, добра молодца, 
Меня въ станокъ-мѣру.
Я у васъ въ Москвѣ бывалъ, 
Всѣхъ бояръ, князей видѣлъ, 
Одного я не видалъ....
Эхь, ужъ какъ брѣютъ меня, добра молодца, 
Брѣютъ, не жалѣютъ....

Тверская губернія, Повторжеский уѣздъ. Намѣнная книжка Тверской губерніи на 1801 годъ. № 1.

52.

Что пила-то, пила моя буйная головушка,
Пила, погулила,
Не изъ-за батюшки, не изъ-за матушки,—
Папа-за летнюю работушки.
Чешет мою буйную головушку, чешет да не гре-
бень,
Чешет мою буйную головушку, чешет пора-время.
Что со радости музыки вьют.
Со невозвош гуц-Iи, ею отъ нерадости.
Они едятъ на себя неважду:
Мирное переговоры, солдатские наборы:
Что хотять-то мени, молодца, поймать
И въ солдаты отдати....

Вознесенская губерния. Студенцев, стр. 121 ("семейная, прозаическая").

5.3.

Пила моя головушка, пила, широкала,
Со легонькой работы—со дьяничной охоты.
День и ночь гуц-Iи, еще не нагулила....
Грозится на доброго молодца злые таки люди,
Близкие сосѣды:
Хотятъ доброго молодца поймать въ узкой переулкъ.
Въ маленькой избуничкъ, на мягкой перинкъ....
Сняли у доброго молодца бѣлы ручки,
Заковали ножки рѣзкими въ железка;
Запрягаютъ про доброго молодца тройку коряную;
Понесли доброго молодца въ городъ Чебышь.
Довозятъ доброго молодца до города Чебышь,
Заводятъ доброго молодца въ пріемную,
Ставятъ доброго молодца въ дубовый стаканъ.
Смотрят и верятъ и на очередь становить.
Скривиши убому молодцу: бришь со лбу до затылку!
Подбываютъ молоды сержанты, беруть подъ бѣлы
руки,
Садятъ на ремень стулъ, стали забривать....
Повалились у доброго молодца русы кудри на могучи плечи,
Со могучихъ плечъ на белы колѣни.
И собираетъ онъ свои русы кудри, завязываетъ въ тальянский платочку.
Отсылааетъ на родиму сторону—въ Верхтеченскую слободу,
Ко родимому батюшку, ко родимой матушкѣ.
II ко всей родник жалостливой.

Пермская губернія, Шадринский уѣздъ. Пермскій Сборникъ, книжка 1, стр. 113.

54.

Пониала ли ты, моя головушка,
Не за батюшкійной, не за матушкійной буйной головою.
Не за братцевой, не за сестрицкой легкой работой. . . .
Что поймали-то раздобраго молодца. поймали въ прилуки,
Что у той ли у прилуки—у красной у дѣвки.
Что куютъ-то меня, добра молодца, куютъ во желѣза; 
Посадили меня, доброго молодца, въ козырныя сани:
Привезли-то меня, добра молодца, въ городъ во губернию;
Привели-то меня, добра молодца, привели ко прѣюму;
Посадили меня-то, добра молодца, во красное стуло;
Какъ и стали меня, разудалаго, стричь они-то, брить.
Улы вы брѣйте мои кудерюшки, брѣйте, не жалѣйте!
Огоняйте мои кудерюшки ко красной ко дѣвкѣ.

Орловская губернія, Малоархангельскій уѣздъ. Якушкинъ, стр. 539.
55.

Ца что наши буйный головушки,
На что они зародились?
Звать-то, наши буйные головушки
Во службу царю пригодились....
Посадили меня, добра молодца,
Во черные новы сани;
Повезли-то меня, разудалато,
Во губернский город Саратов;
Повели-то меня во Казенную палату,
Поставили молодца подъ яму.
Какъ и брать-то моя русы кури.
Брать ихъ, не заводят....

Саратовская губерния; Аткарский уездъ. Саратовский Сборникъ,
томъ 1 (1881 года), стр. 261.

56.

Какъ у ласточки у касаточки
На лету крылья примахали;
Какъ у душечки красной дѣвицы
На ходу ноги поддомили....
У дорогаго доброго молодца
Въ три ряда кудря зашилися,
Во четвертый рядъ по плечамь лежать,
Ой, во пятый рядъ съ плечь вышли.
Ой, помучил черны кудри
Что неведому цѣлунуть,
Что служить службу государеву.
Повели тутъ добра молодца
Въ канцелярью государеву;
Записали добра молодца
Во драгуны государевы.

Ой, не жаль-то ми́т черныхъ ку́дрей,
Только жаль ми́т своей стороны....

На сторонушкѣ три зашибушки:
Ой, какъ первая зашибушка—
Разставался я съ отцомъ, съ матерью,
Съ отцомъ, съ матерью, съ молодой женой,
Съ сиротами робятами,
Съ моими малыми дѣтками....

Песенникъ 1788 года, часть I, стр. 100.

57.

Шла по саду гуляла,
Хмѣло яраго цишла,
Брагу пьяную варила.
Всьихъ гостей зывала.
Всѣхъ по лавкамъ разсказала,
Всѣхъ по лавкамъ по скамейкамъ.
Сама сиду на диванѣ:
Супротивъ дружка Ивани.
Стаканъ рому наливала,
Наливала, горевала,
Подносила всѣмъ, просила:
«Выпей-выкуша́й, Ванноша!»—
— «Я не пью, не пьо, Настасья!»
У меня горе-несчастье—
Государево солдатство!
Я солдатства не боюсь:
Я подъ мѣву не гожусь!»
Вдругъ подъ Ванино окошко
Подкатились саночки.
Подкатились саночки;
Взяли Ваню, подхватили,
На ямницкихъ покатили;
Стали Ваню забривать,
Стало сердце замырать!...
Дайте покажите, дайте брить.
Дайте чисто полотенце,
Дайте чисто полотенце,
Пастышкум с рукодѣліе!

С.-Петербургская губернія, Луженскій уездъ. Галязъ, № 29 («крошка»). Каждый стихъ повторяется, после чего следуетъ прибавление:
Дымъ, дымъ, съ повтореніемъ второй половины стиха.

58.

Довадился Ванюшка ко бобрскимъ воротамъ,
Ко душкъ красной дзвыцкъ.
Ко прикащенной дочкѣ;
Ко Стефановой Настаськѣ.
Дома ль, дома ль, Пастенька, Настя?
Настасьонкъ въ домѣ икту....
Настасы ниво кирьла,
Зелено вино курила.
Въ себѣ гостей замышдала,
Всѣхъ по лавкамъ разсылала,
Всѣхъ по лавкамъ, по скамейкамъ,
По дубовымъ дощечкамъ;
Супротивъ его Настасю
На дубовую дощечку.
Зелено вино курила,
Она гостимъ подносила.
Настасы скоро сказала,
Полупиходь въ руки брата.
Рюмку водки налила,
Ко Ванюшкъ подносила:
«Ты песней, песней, Ванюша,
Песней, миленький дружочек.
Будто сахарный кусочек!» —
— «Я не пью, не пью, Настасья!
На насъ вышло несчастье—
Государево солдатство!»
Взяли Ваньшку, подхватили,
Въ новы саны посадили,
Ко приему приозвали,
На фатеру стаповали;
Фатеруники становили.
Хозяйки молодыя
Парной бани стопили,
Трои щелочки варили,
Съ камфарой мыло купили,
Ваню на-бѣло умыли,
Въ палату приводили,
Подъ мѣру становили.

Олонецкая губерния Студитской, стр. 77 (круговки). Некоторые стихи повторяются.

59.

Бравая Настасья
Вѣлилась, румянилась.
Черны брови наводила,
На улицу выходила,
Къ себѣ гостей зазывала.
По лавочкамъ разсажала;
Сама сѣла на скамейку,
Запярала во жалейку,
Супроти дружка Ивана.
Стаканъ меду наливалъ,
Подносяла, голосила:  
«Вышей, вышей, дружокъ Ваня!»—  
— «Я не пью, не пью, Настасья!  
Надо мнѣ горе-несчастье!»
Ой, малыя ребятка  
Посадили Ваню въ сани,  
Поселили Ванию катать  
Черезъ Питеръ городочекъ;  
Поставили его становень.  
Закричали: зонай мыло!  
Его матушка завыла.  
Она выла, голосила.  
Полотенчики просила:  
«Ой, дайте полотенце  
Вань съ горы утереться!  
Ой, дайте аллине—  
Его лицо румяное!»

Курская губерния, Щигровский уѣздъ. ХАЛАНСКІЙ, № 83  
(«Хороводная»).

60.

Пасти по саду ходила,  
Хмѣло враго цындала,  
Брату пьяную парила.  
Въ потребахъ долго томила,  
Насти гостей зазывала,  
Вѣлъ по звончикамъ сказала;  
Сама сѣла на скамейкѣ  
Супротивъ души Ванию.  
Стаканъ меду наливалъ  
и Ванию подносилъ:  
«Вышей, выкиньй, Ванию!»—
— «Я не илю, не илю. Настасья: 
На меня вышло несчастье,
Несчастье не бываете:
Хочутъ Ванюшку неймать,
Резаны ноженьки сковать,
Во солдатушки отдать!»
Ваню въ мѣру становили,
Ваня въ мѣрѣ не годился;
Вышелъ Ваня, поклонился.

Орловская губерния, Малоархангельский уѣздъ. Якушевъ, стр. 348.

61.

Мимо тыну-огорода
По тропинкѣ шелъ дѣтка.
Онъ въ шубѣ, не въ кафтанѣ,
Въ тонкомъ бѣломъ балахонѣ.
До деревни доходилъ онъ,
До деревни, до селенья.
Спросилъ: «дома ли хозяинъ?»
Хозяинъ дома нѣтъ,
Хозяюшкі не случилось,
Една Анна залучилась.
За ворота выходила,
Пива ведро выносилъ,
Вина штофъ выставляла,
Своему милу подавала:
«Ну-ка, миленькій, не кушай,
Ну-ка, миленькій, изо всей!
Съ тобой, миленькій, попляшемъ,
Рѣзкимъ ноженькамъ попляшемъ,
Головушкою покачаемъ!»
Маны поженьки не плачут.
Вдьы рученьки не мажут.
Головушка не качает....

Вятский уклад. Календарь Вятской губернии на 1831 год.
стр. 377 (насевая).

62.

Зародила Ваню мать.
На все горе, на печаль,
Чужих людей докучать.
Падокучилъ Ваня, надошь,
Вани роденьыимъ своимъ;
Истрепалъ Ваня сапожки,
Ко Дунинѣ ходочки;
Поздравъ Ваня спортукъ,
По заборамъ лазоши.
По заборамъ, по плетнямъ,
По дѣвичымъ по клѣтинамъ;
Истеръ Ваня перчатки,
За колынки держушки;
Стопылъ Ваня картузикъ,
Полъ капелюшко стоячи.
Капелюшки катали,—
По немъ дѣвки наказыли,
Молодушки рыдали.
Старушеньки ругали,
За что Ваньшку ноймали.
Большо на-крѣпко связали,
Въ новы сани посадили,
Въ заставѣ подковили,
Въ ново стуло посадили,
Русы кудри подобрали,
Во пучечки вязали,
Ко Дунинѣ отсылали.

Якушкинъ, стр. 635.

63.

Про́йди, дешевъ, поскорѣе!
Наступай, ночь, потемнѣйе!
Приди, милый, поскорѣе!
У насъ дома нездорово—
Поголовное солдатство.
Я солдатства не боюсь,
Выду на мѣрѣ, поклоняюсь:
«Господи, міръ православный,
Вы помилуйте дѣтіну,
Иванушку сиротину!»
Міръ Ванюшу не милуетъ.
Запрягайте коней пару,
Коней пару вороныхъ,
Новы сани золотыя!
Посадили Ваню въ саны,
Повезали Ваню къ Рязани,
Ко Рязанской заставѣ.
Привели Ваню въ пріемную,
Становили Ваню въ мѣру,
Закричали: лобъ на мѣру!
Подай мыло, подай бритву,
Подай бѣло полотенце,
Съ горя Вамъ утереться,
Съ отцемъ-матерью проститься!...

Шелъ Ванюшенька горою,
Шелъ высокою, крутою,
Томъ VI.
Песты усли подь полою.
Вы заиграите, усли-мысли.
Распопѣйте душу Мангу!
Ты не плачь, душа Манщика,
Не рони слезы напрасно!
Слезы рошины—лицо портны,
Стою красоту!

Казанская губерния, Чебоксарская уѣздь. М а г и н ѣ в ѣ ъ, стр. 67
(«объяснен.»).

64.

Охь ты, воля, моя воля,
Охь ты, воля дорогая,
Раскрасотка молодая,
Раскрасила парно кудря,
Раскрасила бѣло-руся,
Раскрасила парно кудря,
Раскрасила сѣтло-руся,
Сѣтло-руся, бѣло-руся!
По плечамъ кудры лежали,
Словно жарь кудры горѣли,
Словно огонь кудры пылали....
А кто не былъ на придуны,
Завязали назадъ руки
И сковали скоры ноги.
Посадили Ванию въ сапи,
Повезли Ванию въ городочекъ,
Ставили Ванию въ станочекъ,
Забрали бѣль дробочекъ.
Закричали-завошили:
Подай стулы, подай брусы,
Подай мыло, подай бритвы!
Щигілі кудри собрали,
Во платокъ кудри вязали,
Родной матушке отсылали.
Родная матушка принимала,
Горячих слезъ ропила,
Рукописное письмено отсылала.

Искомская губерния, Торопецъ. Семовой (Торопецъ), № 163.
Каждый стихъ повторяется.

 Изъ-за лещику-лесочку,
Изъ-за сыраго борочку
Загорался огонечек.
Зарождался паренечек.
Хорошъ мальчикъ изродился,
Во солдатушки сгодился.
«Я солдатства не боюсь:
Какой деньгой откуплюся!»
Какна деньга не помога:
Молодцу идти дорога.
Та бродяжка не велика....
«Охъ вы, братья мои, братья,
Запрягайте коней пару
Вороную,
Третью лошадь соловую!»
Посадили Ваню въ сани,
Повезли Ваню во городъ;
Привезли его во городъ;
Посадили Ваню въ стулъ;
Стали Ваню забривать,
Повалили съ плечъ кудерца,
Покатились изъ глазъ слезы.
«Охь ты, мати мои, мати,
Подойди, мати, поближе,
Подбери мои куреды.
Огонь же ко любезной!
Гдѣ моя-то любезная?
Она жила бѣ, не тужила,
Изглазь слезы не ронила!»

Вятский уезд. Календарь Вятской губерніи на 1894 год, стр. 390.

66.

Хоронят мальчикъ уродился,
Во солдаты жить годился,
Въ молодые рекруточики.
Я рекрутства не боюсь:
Были бы деньги,—откушлось!
Нынѣ деньги не подмога:
Зналъ мѣй, молодцу, дорога,
Разудалому, путь широкий!
Уж алъ, братцы мои, братцы,
Всѣ три брателка родные!
Запригайте пару коней,
Пару коней вороныхъ,
Во карету голубую;
Вы везите прямо въ городъ,
Прямо въ городъ Верхотурье!
Въ Верхотурьѣ есть присыма,
Во присыма—присутствие,
Во присутствіи стоитъ стулки,
А на стульяхъ сидитъ судьи,
Сидитъ судьи мировые,
Держать книги дѣлоны....

Верхнекая губернія. Ш и ш и к о, стр. 228.
67.

Отдаютъ Осеньку въ солдаты,
Не за деньги, не за плату.
Поймали на лужку,
Ручки-пожки сковали,
Въ ямки низы отправляли,
За дубовый столъ садили,
Чаемъ-кофеемъ поили.
Какъ оружья забренчали,
Командры закричали:
«Ставьте Федора подъ мѣру,
Ему брейте волоса!»
Федоръ плачетъ и рыдаетъ,
Свои волосы собираетъ,
Съ кораблями отправляеть,
Отцу-матери на горе,
Молодцамъ на похвальбу,
Краснымъ дѣвкамъ на печаль.

Архангельская губерния, Мезенский уѣздъ. Е. В. Чижевскій, стр. 66
(«вечериночка»).

68.

Не кукушечка во сыромъ бору
Скуковала, скуковала,
Не въ высокъ теремъ разкукушечка
Вѣстку подавала, вѣстку подавала.—
То родная матушка
Слезно спричитала:
«Что хорошъ, что пригожъ, мое дитятко,
Хорошъ уродился,
Что хорошъ уродился,
Да несчастливо снарядился!»—
«Мой матушка, не плачь, не кружись,
Что во солдаты годился:
Золотой казной, размальчишка,
Казною откупилося,
Зеленым вином, размальчишка,
Виною отпилося!» —
Золота-то казна, мое дитятко,
Казна не въ помогу;
Зелено-то вино, мое дитятко,
Вино не въ пособу!»
Снаряжали добра молодца
Во Иркутской городь;
Подводили добрь молодца
Все миры подводы;
Посадили добра молодца
На миры подводы;
Повезли добра молодца
Во Иркутской городь;
«Мимо любушки своей, голубушки,
Лихо прокачусь!»
Что ведутъ добра молодца
Во каменные палаты;
Что становили добра молодца
Подъ солдатскую мѣру;
Что садятъ добра молодца
На кленовьй стульчикъ.
Что бреите его, добра молодца,
Бреите, не жалѣйте!
Что брили его, добра молодца,
Брили, не жалѣли.
«Соберу-ка я свои кулерцы
Въ итальянской плаить;
Отпило-ка я свои кулерцы
Къ матушкѣ родной!»

Сборъ Иркутской Губернской Вѣдомости 1866 года, № 8.
69.

Ахъ, не кокушечка во сыромъ бору куковала, 
Не соловушко въ зеленомъ саду громко свищетъ; 
Добрый молодецъ во неволи: слезно плачетъ: 
«Никогда-то на меня, на молодца, такой тоски не бывало; 
Какъ сегодняшний-еть денёчекъ грусть-тоска меня обуяла. 
Какъ, знать, быть-то мнѣ, доброму молодцу, во неволѣ, 
Какъ во твои-ли-то во неволишкѣ—во солдатахъ; 
Какъ служить-то мнѣ, доброму молодцу, службу государеву; 
Какъ стоять-то мнѣ, доброму молодцу, въ караулѣ.... 
Что никто-то по молодцѣ не потужитъ; 
Только тужить по мнѣ, по молодцѣ, батюшка родимый; 
Государыня моя матушка слезно плачетъ; 
Молодая-то жена по мнѣ, по молодцѣ, не номинетъ.»

Песни 1883 года, стр. 134.

70.

Не кукушечка во сыромъ бору куковала, 
Не соловушка въ зеленомъ саду громко свищетъ; 
Добрый молодецъ, во неволи: сидя, плачетъ, 
Обливается горючими слезами. 
Какъ берутъ меня, добраго молодца, въ неволю, 
Ужъ какъ вяжутъ доброму молодцу склы руки, 
Что куютъ-куютъ доброму молодцу скоры ноги, 
Везутъ—везутъ добра молодца во городъ, 
Отдаютъ тамъ добраго молодца въ царскую службу,
Что во ту ли царскую службу—во солдаты.
Ужь никого по мне, молодец, не тужить;
Только тужить одна матушка родная.
Молодая ли жена проклинает,
Красны девушки про молодца вспоминают,
Весь родь-плоть меня, молодец, прозваниют:
«Послужи-ка ты, добрый молодец, ярой-правой,
Положи за нас свою буйную голову!»

Песни ип. 1810 года, стр. 121.

71.

Це кукушечка во сыромъ бору куковала,
Не соловушко въ зеленомъ саду гремко свистеть;
Добрый молодецъ, во неволощкъ сидя, някаксть,
Обликается добрый молодецъ горючи слезами.
Какь берутъ меня, добра молодца, во неволю,
Уже какъ вижутъ мнѣ, добра молодцу, бѣлы руки,
Что куюкуютъ добра молодцу скоры ноты,
Что везутъ-везутъ добра молодца, везутъ въ городъ,
Одають меня, добра молодца, въ царскую службу,
Что во ту ли, во ту службу царскую—во солдаты.
Уже никого по мне, доброму молодецѣ, не погружать;
Только тужить лишь одна матушка, мать родная.
Молодая жена добра молодца проклинает,
Красны девушки про молодчика вспоминают,
Родь и пломи все меня, молодец, прозваниют:
«Послужи-ка ты, добрый молодецъ, ярой-правой,
Положи за нас свою буйную ты голову!»

Къ нему, книги 1, 8 въ «протяжках».—Въ извьбок, № 61 (безъ совсѣмъ двухъ стиховъ). Послѣдніе четыре слова каждаго стиха повторяются.
72.

Ме кукушечка, братцы, во сыромъ бору куковала,
Не соловьионко, братцы, въ зеленомъ саду громко-
звонко свищетъ;
Добрый молодецъ въ неволюшкѣ слезно-горько пла-
четъ;
«Никогда жъ въ меня, раздобраго молодца, тоски-
горя не бывало:
А вотъ ньонѣшній день-то, вотъ денечекъ тоска-горе
обуяло.
Что куютъ - то, куютъ меня, раздобраго молодца,
куютъ во желѣзъа;
Что везутъ, везутъ меня, разудалаго, везутъ во сол-
даты.
Что никто-то, никто по мнѣ, добротъ молодецъ, не
тужитъ, не плачеть;
Что поплакала по мнѣ, порыдала, ахъ, матушка родная;
А еще по мнѣ, по завдалому, красная дѣвица.»

Орловская губернія, Малоархангельскій уездъ. Якушкинъ, стр. 393.
Нечая тожественная пѣсня. Лопатинъ и Прокунинъ, № 91.

73.

Растоскуйся ты, мой, ты, моя сударушка, по мнѣ
возгоройся!
Ужъ я самъ-то ли, самъ по тебѣ, сударушка, самъ я
встосковался!
Нападаютъ-то на меня, меня, сиротишку, ахъ, да
лихъ люди;
Что хотятъ-то ли, хотите меня, сиротишку, отдать
во солдаты,
Что кують-то ли, кують меня, сиротинушку, меня
во железа;
Что везутъ-то, везутъ меня, сиротинушку, меня ко
приему.
Всѣ пріемщики на меня, меня, сиротинушку, они
вздивались:
«Ужь и гдѣ же ты, гдѣ ты, сиротинушка, гдѣ ты
уродилась?»—
—Породила-то меня, меня, сиротинушку, ахь, да
родила матушка;
Воспитала-то, вскормилъ меня, сиротинушку, правовъ-
славный миръ;
Возелѣпила меня, меня, сиротинушку, ахь, да Волга
матушка;
Воскачала-то ли меня, меня, сиротинушку, ахь, да
легка лодочка!

74.
Что кують-то ли, кують, кують ножки рѣзныя,
Что викуть, викуть ручки бѣлыя,
При компанияѣ викуть, викуть при бессѣдинѣ.…
Мѣ не жаль-то, молодцу, ножекъ рѣзныхъ;
Мѣ не жалко, молодцу, ручекъ бѣлыхъ;
Только жалко, молодцу, мнѣ бессѣдники;
Во-другихъ-то мнѣ-ка жаль старичка Батюшка;
Во-вторыхъ-то мнѣ жаль старушки матушки;
Потонуть мнѣ-ка жаль бестрий лебедушекъ;
Мѣ еще, мнѣ-ка жаль братцевъ соколовъ,
Ясныхъ соколовъ.
Что давайте молодцу пару пороющихъ коней;
Во-другихъ мнѣ-ка, братцы, дубовыхъ сапеіі!
Повезли-ка въ городъ Петрозаводскій.
Размышляется мое ретиво сердце.
Оставались у менѣ малы дѣтушки;
Оставались у менѣ жена молодая.
Что молодая жена наживаетъ мужа,
Наживаетъ мужа, мужа самолучшаго.
Малы дѣтушки, они, дѣти, горевать пойдутъ,
Горевать пойдутъ, они сиротать станутъ....
Потошибъ мнѣ-ка жаль милой подруженьки....

Олонецкая губернія. Студентский, стр. 35 ("недолгая").

75.

Молодость молодецкая,
Молодецкая, безотецкая,
Не запомню я, когда ты прошла,
Прошла ты, прокатилась!
Пора-времячко скоро миновалось —
За единъ часъ показалось.
За единъ часъ, за минуточку.
Свѣтлы праздники будетъ мнѣ не хаживатѣ,
Цвѣтнаго платыща не нашиватѣ!
Все прошло мое, прокатилось
Не въ гульбахъ да въ прохладахъ,—
Во работушкахъ тяжелыхъ,
Въ чужихъ людяхъ добрыхъ.
Ужъ вы, други мои, приятели,
Вы, сусѣдушки мои порядовье,
Пособите мнѣ-ка думу думатъ,
Думу думать да мысли мыслить:
Мнѣ женился, или холосту гулять,
Холосту гулять да не женатому?...
Мы женитьба-то налесь не по счастию,
Молодя жена налесь не по разуму,
Малы дятчики не по надобью....
Отдают да добра молодца во неволюшку,
Во неволюшку— да службу царскую,
Службу царскую да государствую;
Останется да молодя жена.

Архангельская губерния, Мезенский уезд. Епимонко, стр. 61 («науичная»).

76.

Мать ты наша, матушка,
Весточка нерадостна,
Весточка нерадостна—
На веешу солдатчика.
Отводили молодцовъ
Отъ матушекъ, отъ отцовъ.
Какъ женатыхъ ведуть,—
Сзади женочи бѣгутъ.
Холостыхъ-то ведуть,—
Сзади матери бѣгутъ.
Какъ наемниковъ ведуть,—
Сзади любушки бѣгутъ.
Насъ и вяжутъ, насъ и бьютъ,
Во солдатушки ведутъ.
Во приемъ насъ приводили,
Во станочни становили.
Какъ цырульникъ идетъ,
Бритву, пожницы песять.
Еще хлопнули пожнями.
Надъ русымъ надъ курнымъ.
Погодите, братцы, стричь;—
Дайте любушки взойти!
Еще любушка въойдетъ,—
Волосъ къ волосу сберетъ,
Во пакетку уберетъ,
Горючимъ слезамъ ульетъ,
Сама заплачетъ, вонъ пойдетъ!
Закричали Яшка: лобъ!
Опношка озьемъ хлопъ.

Ивогородская губерния. Студенскій, стр. 9. После каждыхъ двухъ стиховъ прибав.: поля наша вольная, гульба безпокойная: на всю солдатинка.

77.

Чортъ возьми, какая скуча,
Безпрестанно хочъ плакать!
Во солдаты везутъ насъ.
Въ городъ Вологду привозятъ,
Прямо къ Гусеву на дворъ.
Тамъ намъ ужина готова
И ведерка съ вишне:
Прогуляемъ ночь всю
До утренней до заря.
Какъ на утройной зарѣ
Во спальню ведутъ.
Становили насъ на кругъ,
Начинали брить насъ тутъ.
Какъ забрякали ножнами
По Вашишными кудрями.
Погодите, не стригите,
Дайте батюшку прийти!
Родной батюшко придетъ,—
На колѣни упадетъ,
Русы кудри подберетъ,
Во платочекъ завернетъ,
Родной матушки снесёт.
Родимая мать возьмёт,
Къ ретину сердцу привьметь,
Горькимъ слезамъ обольсть.

Вологодская губерния. Вологодский Сборникъ, томъ IV, стр. 58.

78.

Я несчастный уродился:
Не съ кьмъ жеребий метать,
Не съ кьмъ горы горевать!
Ить маменьки родной,
Я не вижу предъ собою.
Пойду, схожу на кладбище,
Побужу родную мать:
Ты вставай, родная мать,
Со мной горе горевать,
Во солдатушки собирать!
Ужь ты, титенька родной,
Сидь на лавочку со мной!
Я не маякъ нолевой,
Не косцью и луговой,
Не рабочий домовой,
Я—солдатикъ рядовой!

Вологодская губерния. Вологодский Сборникъ, томъ IV, стр. 57. Несколько двухъ стиховъ прибавлены: «Волна, вода возышла, служби безнадежны».

79.

Ты пеки, пеки, красно солнечко,
Ты сияни, сияни, святелъ млечниц,
Ты со частями со звездами,
Ты со светлою со луною, 
Чтобы намъ, старикамъ ворами-мировдамъ, 
Чтобы видно было на кабакъ идти, 
На кабакъ идти да дума думать: 
У богатаго взять,— не отдать; 
У бѣднаго взять,— да къ разорить! 
Есть за рѣченькою, за рѣкою, 
У вдовушки у старушки 
Одшь-однакій сынъ Иванушко; 
Намъ того отдать да во солдаты: 
Онъ хорошо-пригодный да уродился, 
Онъ дѣвушкамъ да прилюбился, 
Онъ всему миру да пригодился.

Архангельская губерния. Рыбниковъ, часть III, стр. 460.

80.

Меня мать родила— 
Во солдаты ладила; 
Меня батюшка крестил— 
Во солдаты обѣщал; 
Говорить же брать родной: 
Не ходи пьянным домой! 
Милый пьяный напился, 
Черезчуръ натрезкался, 
Черезчуръ натрезкался, 
Во солдаты продался. 
Не охотою продался,— 
Первый жеребий понялся. 
Онъ кутить и мутить; 
Гдѣ бы милаго женить? 
Вотъ женили милаго 
Во приемной на кругу.
Ставите Ваношука на кругъ,—
Не хватает верхомъ двухъ.
Дали сгорьнь подъ бока,—
Натинули верхъ два.
Какъ остригли у милаго
Русье волоса,
Русье волоса,
Вся обрить борода,—
Руки, ноги опустились,
Какъ шелковая цепка;
Тело было помертвѣло,
Какъ земля багряна;
Онѣ яены приглядкнись,
Какъ стекло багрино.
Что же старшіе солдаты?
Стали въ трубочки трубить,
Въ барабаны стали бить,
Въ барабаны стали бить.
Прочь отъ родичей попили.
Прощай, мать, прощай, отецъ,
Прощай, любезная моя,
Прощай, любезная моя!
Не видать больше меня!
Насъ поставятъ на конецъ,
Да и гонятъ, какъ овесъ,
Кого въ Питеръ, кого въ Полынь,
Меня, молодца, въ Москву.
Занимай горя-тоску!

Вологодскій уѣздъ. Лаговскій, стр. 25 (посвѣдочная).
Не спросилися отца;  
Отец родимой матушки;  
Поехали в солдаты.  
Как кудрявого забрать,  
Мы в умь не устоять,  
Старшина пойдёт пение:  
Старшина, ты, старшина,  
Разсуди наши дела:  
Не тёх забрать в некругу!  
Что в Софроновском правдиво:  
Нёт разсудка ничего:  
Старшина судит за деньги,  
Писарь пишет за вино:  
Забрать милого моего!

Вологодская губерния. Вологодский Сборник, том IV, стр. 32.

82.

У отца было, у матери три сына любимых.  
Отец с матерью всю ночь не спят,  
Всю ночь не спят, за столом сидят,  
За столом сидят, думу думают:  
«Нам которого сына в солдаты отдать?  
Большего-то отдать,—детей много;  
Среднего отдать,—жена хороша,  
Жена хороша, больно ублажала.  
Уже отдать ли, нёт ли сына малого,  
Сына малого, не женатого.»  
А меньшей-еть сын расплакался,  
Отцу с матерью разжаловался:  
«Государь ты мои родной батюшка,  
Государь моя матушка!  
Или я вам не тот же сын?  
Том VI.
Или я вам не ворвались были?
— «Ужь вы, дьти мои милые!
Ужь вы всѣ-то мнѣ миленьки,
Миленьки и большеньки!
Вы возьмите-ка по пожинку,
Ужь вы сдѣлайте-ка по пругику;
Сами сдѣлайте по жеребью
И метните-ка по жеребью,
Что которому достанется!»
Досталось больному брату.
Больной братъ расплакался.
Передъ батюшкой съ матушкой стоилъ:
«Государь ты мой родной батюшка,
Государь моя матушка!
Не покиньте мою молоду жену,
Молодую жену, малыхъ дѣтушекъ!»

Самарская губерния. Варенцовт, стр. 189.

83.

Це ясень-то ли соколичекъ пролетывалъ,
Не душа ли добрый молодецъ прогуливалъ,
Про солдатчихъ все выспрашивали:
«Велика ли, не мала будешь солдатчица?»
Что не со ста душъ, не съ пятидесятъ,—
Съ двадцати шири надо рекрутъ,
Надо рекрутъ, царю хорошаго!

Было въ городѣ, славной Волгѣ,
У купца бывало, купца у богатаго,
Были три сына, всѣ на возрастѣ.
Отецъ съ материю ночи не спали,
Ночи не спали, думу думали:
«Память котораго сына по солдатчики отдать?"
У большого-то сына детя малыя;  
У второго-то сына жена уминая,  
Жена уминая, роду почетнаго.  
Намъ отдать было, отдать сына меньшаго.»  
Что меньшаго-то сынъ порасплакался,  
На отца съ матушкой поразглаживался.

Вологодский уезд. Лаговскій, стр. 25 («посиделкина»)

84.

Че ясень ли соколикъ полетывалъ,  
Не душа ли добрый молодецъ погуливалъ,  
Про солдатчицу милый высипраивалъ:  
«Велика ли ноче будетъ солдатчина?»  
Что не со ста душъ, не съ пятидесяти,—  
Съ двадцати было пяти надобно  
Некругта, парня хорошаго!

Было въ городѣ, въ нашей Вологдѣ,  
У купца было, купца богатаго,  
Были три сына, всѣ на возрастѣ,  
Всѣ на возрастѣ, всѣ споженены.  
Отецъ съ матерью ночи не спали,  
Думу думали, рѣчь говорили:  
«Котораго отдать сына во солдатушки?  
Намъ большаго-то отдать—дитя милое;  
Намъ меньшаго-то отдать—порасплакается»...  
Вы пойдемте, братовья, во зеленый садъ гулять;  
Ужь мы срубимъ, братовья, всѣ по разнымъ же-  
ребымъ!

Ужь какъ первый братъ срубилъ себѣ калиновый;  
Какъ второй-етъ братъ срубилъ себѣ малиновый;  
Какъ Иванушка срубилъ горько-осипновый.
Мы пойдемте, братвы, на Дунай ріку гулять;
Узні, мы бросимъ, братвы, свои разны жеребья!
Какъ больной-есть братъ бросить,— онъ на бережку прилѣть;
Какъ второй-есть братъ бросить,— на ту сторону поплѣть;
Какъ Иванушка бросить,— посередь моря поплѣть.
Видно, Иванова бѣда, и записали въ некруту.

Воло́годская губерния. Воло́годскій сборникъ, томъ IV, стр. 51.

85.

Ты, таланть ли мой, таланть худой.
Ужь ты, участь мои горькай!
На роду ты миѣ, участь, достается,
Что оть молодости шлою до старости,
До сѣдаго бѣла волоса!
Ты, таланть ли мои, таланть худой,
Ужъ ты, участь мои горькай!

У отца были, у матери,
Были три сына любими,
Что любими, родими.
Какъ изъ трехъ изъ нихъ въ солдаты хотятъ брать.
Достанулся братъ больнымому.
Тутъ и больннй братъ возговорилъ:
«Ужь ты, батюшка родимый мой;
Аль тебѣ и не такои же сынъ;
 Не такои же сынъ-корниденецъ былъ?» —
— «Охъ вы, дѣти мои, дѣтушки,
Для меня вы всѣ равношенцы,
Всѣ равношенцы, миленьки!
Вы подите въ ноку горшку,
Вы откройте домовой сундукъ,
Вы возьмите-ка по ножнику,
Что по ножнику булатьному;
Вы идите во темны лѣса,
Во темны лѣса дремучіе.
Тамъ вы вырѣзайте по прутику
И вы сдѣлайте по жеребью;
Бросьте жребій между трехъ братьев,
Да кому изъ васъ достанется!»
Доставалось брату меньшему.
«Ты, дитя мое, родимый сынъ!
Разставайся съ молодой женой,
Съ молодой женой, съ малы дѣтками,
Съ малы дѣтками, малолѣтками!»

Оренбургская губерния, Верхнеуральский уѣздъ. Оренбургская губернская Вѣдомости 1869 года, № 26.

86.

Выглежаетъ молодой майоръ,
Молодой майоръ-полковничекъ,
Выбираетъ молодыхъ солдатъ,
Молодыхъ солдатъ-ребятушекъ.

У отца было три сына,
Трн сына хорошие;
Большаго сына жаль отдать,
Средняго не хочется:
Отдамъ я сына меньшаго,
Сына меньшаго Иванушку!
Меньшій сынъ распливался:
«Государь нашъ батюшка!
Пли я вамъ быть не родный сынъ?
Pли я вамъ быть нынешнекъ?» —
— «Да вы, дети мои мильи, 
Вы позвольте-тка по палочке, 
Да вы бросьте-тка по жеребью: 
Да кому из вас достанется?» 
Доставалось сыну меньшему, 
Сыну меньшему Иванушке.

Пос. Пушкин, Малархангельский уезд. Якушкинъ, стр. 569.

87.

Въ мужика было богатаго, 
Да и три сына были хорошие. 
Вотъ и вышло на нихъ несчастье— 
Да невольница-некрутчина! 
Да и старшаго сына жаль отдыхать, 
А середняго не хочется; 
Что идти, нь идти сыну меньшему. 
Какъ и меньший сынъ расплакался: 
«Охь, да ли вамъ не родной сынъ?» 
Какъ возговаривать-то и бабушка: 
«Ахь, да дѣти мои вы родныя, 
Ахь, идите-тка во зеленый садъ, 
Да вы срѣжите по жеребин', 
Ну вы бросьте-тка жеребий!» 
Какъ досталось сыну старшему. 
Старшій сынъ пригорюнился, 
Молодой жена его расплакалася, 
Малы дѣти разрыдались. 
Какъ возговаривать да и меньший сынъ: 
«Да не плачьте же вы, да и родные: 
Я иду за васъ охотою.»

Якушкинъ, стр. 555.
ІгКамъ родители нисали,
Чтобы мы ехали домой.
Насть три брата собрались,
На почтовый дворъ зашлъ.
Взяли троеку линую;
Съ нами кучерь молодой.
Молодой кучарь Ванюша
Держалъ тройку всю въ вознахъ.
Эта тройка быстро бьетъ.
Съ нами, несчастнымъ седокамъ.
Приезжаемъ близко къ дому,
Залились горячими слезами.
Мы входимъ въ избушку:
За-мертвую мать лежитъ;
Наша жонка молодая
Все по лавочкамъ сидятъ;
Нашъ отецъ-то, старикъ старый,
На лежаночкѣ лежитъ,
На лежаночкѣ лежитъ,
Во слезахъ рѣчь говоритъ:
«Ужъ вы, дѣти ль мои, дѣти,
Однокровны сыновья,
Вы вставайте утромъ рано,
Выньмайте жеребя!»
Доставалось меньшому
Во рекрутскій во наборъ.
«Прощай, городъ и столица,
Прощай, родина моя,
Прощай, мать-отецъ родные,
Прощай, жонка молодая!»

Повгородская губерния. Студентский, стр. 8.
89.

Изъ-подъ льсу, изъ-за льсу темнаго.
Изъ-подъ садику-садику зеленаго.
Тамъ шелла шляхъ-дороженька.
Ничто по ней, ничто по ней все не хаживать.
Тутъ шелъ-прошелъ казакъ брачный, молодой;
Онъ несъ-пронесъ листъ бумаги подъ рукою,
Писаный, намалеванный.
Про трехъ братьевъ въ немъ пояснено,
Кому чередь въ Туретчину идти:
Или старшему, или младшему, изъ среднему.
Принялось идти, идти Вашъ малому.
Какъ старший брать откудержает.
А средний отмогается;
А Вамишка въ походъ убирается.
Передь столомъ стоитъ, одѣвается;
Горячей судьбою умывается,
Съ отпоя, съ матерью прощается.

Терская обл. Сборникъ материала для описания... Кавказа, выпускъ XV, стр. 26.

90.

По-за лесомъ-лесомъ темненькимъ
По-за садикомъ зелененькимъ.
Пролезаетъ шляхъ дороженька,
Широкая, приубитая.
По той дороженькѣ, по широкой, приубитой,
Тамъ прошелъ поворочень наборѣ;
Впереди былъ офицеръ молодой.
Онъ на конѣ выхилѣлъ.
Да въ письмо все заглядывается.
Что в книге томъ да написано.
Написано, намалевано?
Ой, написано, намалевано.
Изъ трехъ братьевъ найменовано,
Что старинему не приходится;
Средний братъ откушается;
Самый меньший собирается.
Съ отцемъ-матерью прощается:
«Процвй, родный ты мой батюшка
И родная моя матушка!
Понесу я мою головушку
Въ чужую сторонушку!
Знать, не жалѣлъ сына меньшаго.
Что въ рекрутки отдали!»

Егоровъ, Сборникъ избраннаго пѣсенъ для солдатскаго хоровода
въ 1803 г., стр. 76. Первые четыре—пять слоговъ каждаго двадцати пяти повторяются.

91.

Какъ за рѣчкою, да за быстрою
Живутъ мужики все богатые,
Все богатые, торжественные;
У нихъ дѣвичицы—все красавицы.
Все красавицы, горожаночки.
Собралась онъ въ лѣсъ по ягоды.
Что по малину и смородину.
Ягоды не набрали, молодца поймали,
Молодцы поймали, рученкъ взяли,
Рученки взяли, ноженьки ковали.
Одна дѣвица прослезилась,
Прослезившись, она молила:
«Ахъ, подруженьки, вы, голубушки!
Не вяжите-тка и не куйте-тка
Добра молодца, друга милого,
Друга милого, миле любезного!
Не отдавайте во солдатушки!

И в сонячку 1531 года, часть 1, стр. 71. Последнего строфы

92.

Не шумите-ка вы, ахь, да ветры буйные,
Не буйуйте вы, ахь, да лься темные,
Ты не плакь, не плакь, душа красна-дивица!—
— Не сама-то я плаку, плачуть очи ясные,
По невольшем изъ глазъ слезы катятся,
По невольшем да всхь по милому дружку,
Что веяла-то ль, отдайте дружка во солдатушки,
Вь молодые ль его, ахь, да во некрутки!
Снижку ль и, снижку дружка хорошошенько,
Провозку ль и, провожу дружка далекошенько,
Я до города его, городу Владимира,
Я до матушки ль его-его каменной Москвы.
Середи-то ли Москвы да мы становились,
Со милымъ ли со дружкомъ да мы распоцелуемся.
Господа-то ли, купцы на пастъ движались:
Мать и кто же это съ козь, кто съ козь распоцелууется?

Или мужь со женой, или это брать съ сестрой?
Добрый молодецъ съ души красной дивицей!

Москва. Я. Ф. Кушпикъ, стр. 53. Почта тексестенная пиесна:
Вильямъ, № 15; Филипповъ, № 22.
93.

Короватъ ты мой, короватушка!
Запустѣла короватъ безъ мила дружка,
Безъ мила-то дружка, безъ сердечнаго,
Ну куда жъ ты, мой другъ, собираешься,
Во новые сапоги обуваешься,
Во зелень ты каптанъ одѣваешься,
Ну со мной, со молодой, не прощаешься?....
Провожу жъ я дружка черезъ три поля,
Черезъ три-то поля-поля чистыя,
Черезъ три-то моря-моря синія.
Какъ и вся-то Москва вздѣвовалася:
Ну да кто жъ тамъ въ саду распрошаешься?
Или мужъ-то съ женой, или братъ съ сестрой?
Или молодецъ ли съ красной дѣвушкой?

Орловская губернія, Малоархангельскій уѣздъ. Якушкинъ, стр. 62.

94.

Во деревнѣ злой народъ живетъ,
Злой народъ безсовѣстный,
Не даютъ-то съ дружкомъ въ любви пожить,
Въ любви пожить, живота нажить,
Кроватку купить, кровать новую тесовую,
Перину пуховую, одѣяншко черно соболиное,
Занавѣсочки модно-ситцевыя.
Запустѣла моя кроватушка
Безъ удаленной головушки—
Безъ дороги добра молодца,
Безъ надежѣнки дружка милаго.
За три года сердце слышало.
За неделяк все сиреневало.
За три денечка все сказала мимо:
Отдаюто-то друзья во солдатушки,
Во солдатушки поворотящие...,
Хорошо друзья снарядили.
Далеко его сопроводили—
Что за три поля широкий.
Что за три моря глубокий.
Среди матушки каменной Москвы
Что не брать с сестрой распиранается,
Что не мужь с женой разставанные,—
Разстанутся красна дивица
Съ удалымъ добрый молодецемь.

Архангельская губерния. Е. Н. М. Е. К. О. стр. 95.

95.

Не сизой голубь по горамъ леталъ,
Тяжело вздыхалъ;
Тяжелый того дняшка влакала
По своемъ друзья по Иванушки.
У Иванушки на головушках;
На головушкахъ вились кудриушки....
Далеко и низла провожать друзья—
Далей Питера, далей города,
Далей матушки каменной Москвы.
Середи Москвы разставились.
Съ стороны люди дивовались:
Ужь и чей такой разставается?
Либо мужъ съ женой, либо брать съ сестрой,
Либо премнѣй другъ съ подобовницей,
Съ красной дивицей съ рукодѣвицеи?

Рязанская губерния. Сквородинский уездъ. Б. А. Д. Е. № 18 «исповѣди».
96.

Воть сизой орёл по горамъ летать,
По горамъ, по доламъ, тяжело вздыхать
Тяжелый того дѣвка плакала,
Не по батюшкѣ, не по матушкѣ,—
По миломъ дружкѣ по Иванушкѣ.
У Иванушки вились кудришки,
Они вились, развивались.
Въ три ряда, въ три ряда заплетались,
Во четвертый рядъ по плечамъ висятъ.
Далеко я шла провожать дружка—
Дальше города дальше Поваго.
Посередь Москвы разставались,
И всѣ люди дивовались:
Да и кто такой разстается съ кѣмъ?
Либо братъ съ сестрой, либо мужъ съ женой?
Либо первый другъ съ полюбовницеи?

Какъ и по мосту-мосту по калиновому,
По другому по сухому перелетыватъ.
Тамъ и шель-прополъ молодой почтарь,
Молодой почтарь, голубой каштанъ,
Голубой съ галупой, весь изорванный худой;
Полы машутся, раздуваются;
Мяткалевая рубашечка бѣлѣетъ.
Бѣла, бѣла, мнѣ сударушка дала,
Мнѣ дала, дала,
Мнѣ пожаловала.
«Милъ, носи, носи, носи, а другую не проси!»

Рязанская губерния, Касимовскій уѣздъ. Прокуинъ, № 31 "улица".)
В в. чистомъ полѣ, въ широкомъ раздоль
Вырастало древо.
Это древо не плохое—бkleніка береза;
Она низонка высока, листящемъ широка,
Пругоюю ростомъ чистой, короюй бѣлой.
На березѣ бѣлой той сидѣть соловейко.
Ужь они жадно распѣвают,
А мѣшъ ли, красну дѣвку, печаль разбирает.
Разбираетъ печаль-горе: милый во неволѣ,
Во такой больной неволѣ—въ рекрутскомъ наборѣ.
Познавала я есъ любезнымъ ровно три часечка;
Разставалась со любезнымъ ровно три годичка.
Познаніе было тайно, разставанье—въино....
Пронюку друзья милого въ городъ ли въ Даниловъ,
До застануешь Московскій, до воротъ Трухмальныхъ.
У воротъ съ друзьямъ разстались, слезы обмѣниались;
На насть люди дивовались: что это за парка?
Мужъ ли то съ женой, али братъ съ сестрой?....
Нѣть, не мужъ то со женой и не братъ съ сестрою,—
Молодецъ то удалой съ дѣвкой дорогой!

На пронзанье другъ наказывалъ,
Честно-лестно уговоривалъ:
«Посмирище ты звони,
Себя, ланка, береги!»
Я наказу не послушала
И любовь съ друзьямъ порушила....
Я съ другимъ понза гузить,
Пова дружка ціловать!
Во гулиниць поканалась,
Горючими слезами наплакалась,
Со новымъ дружкомъ гулиючи,
Стара друга вспоминаячи:
Видно прежний другъ лучше новыхъ двухъ!

Ставиская, часть III, № 6 ("бесѣдка").

98.

Время снѣжкамъ принатать....
Полно, милый, тужить-горевать!
Лучше сѣдить домой побываться,
Черноброву свою новатать!
Чернобровой моей дома нѣть.
Во бесѣдѣ она сидѣла,
Прибережила своего дружка—
Съ дружка волосы сняла,
Съ кудрей черныхъ шляпу сорнала,
Во солдаты дружка отдала.
Послѣ плаакать по немъ начала.
Вдоль по Питеру гулять пошла,
На почтовый дворъ зашла,
Ямскихъ тройку напяла,
Сто снѣга за нихъ отдала,
Въ погошо за нимъ погнала,
Впередъ голосъ подала:
Воротись-ка, мой милый, назадъ!
Завтра праздникъ у насъ,
Большой праздникъ, большой, годовой,
У насъ праздникъ большой, годовой;
Воротись-ка, мой милый, домой!—
— "Гуляй, Шашенька моя!"
Теперь я в душе, Шана, не мог.
Вози благо царя.
Что Александра Николаича!

Волынская губерния, Чебоксарский уезд. Магницкий стр. 13.
(объединена).

99.

Полно, боярский сніяжечек,
На талой земле лежать!
Время, боярский сніяженек,
Время таньте-шадить.
Во домахушки стекать
И сырь землю питьать!
Полно, миленький дружочек,
По стороне жаловать;
Лучше въ гости приходать!
Собересь я, снарижусь.
Вдоль по улицѣ пройду,
Повну икною пропой
Про любову про свою:
«Ты, любезная моя,
Что я слышала про тебя:
Слыши, поругивашь меня?» —
— Да неправда я, мила, твои,
Не ругала я тебя,
Не бранила я тебя.—
Только пшенику сняла.
За ручью пудри брала.
Во приезь и повела,
Во солдаты отдала.»

Астраханская губерния, Черноморский уезд. Астраханский справочник 1876 года, № 11.
Прощай, Томский и Тобольский,
Краснофимский городок!
Всё сударушки, прощайте!
Намъ теперъ не до васъ,
Намъ теперъ не до васъ,
Намъ приходитъ горький чась:
Во солдаты везутъ насъ,
Во солдаты, во рекруты, во чисто поле гулять!

Въ чистомъ полѣ, при долинѣ береза стоитъ.
Пшѣ-подъ бѣлою только березы
Быстра рѣчка протекла.
Течетъ рѣчка, течетъ быстра
Мать широкая Уфа.
Какъ по этой лѣн по рѣчкѣ
Легка лодочка плыветъ;
Какъ во той лѣн легкой лодкѣ
Все казаченьки сидятъ,
Все казаченьки сидятъ,
Про разлуку говорятъ:
Ты разлука, злая скука,
Чужа дальна сторона!
Чужа дальна сторона
Разлучила-развела
Съ отцомъ-матерью меня!
Отца-матерн лишился,
Отъѣзжаю на ІІлекъ.
На ІІлинской на Защитѣ
Нѣть ни ягодъ, ни цвѣтовъ,
Нѣть ни ягодъ, ни цвѣтовъ,
Одна травка ковылокъ.
Ужъ и полно намъ, ребята.
Томъ VI.
Пронишала вдало,
Пронишала-выножала,
Слезно плакала по нёмъ…

Прощай, Томска и Тобольска,
Каширинский городокъ!
Прощай, Ирку, души наши,
Намь тонерь не до вась,
Намь приходить горсть часъ:
Во солдаты возуть нась!

Наз-подъ близко березы
Быстра реченька блянить.
Какъ по этой быстрой речкѣ
Съ верху лодочка блянить.
Какъ на этой легкой лодкѣ
Добры молодцы сидятъ,
Про разлуку говорятъ:
Мы ть скука, а мы разлука,
Чужа дальна сторона!
Разлучила-развела
Св. отцомь, св. матерью мени,
Съ родомъ-племенемъ на вѣкъ!
Отправляясь на Плеть!
На Плете пять ни идти, ни цвѣтовъ,
Растетъ травка ковылекъ.
Мы и будемъ тамъ стоять,
Черну нашеньку пахать,
Арбузовъ насѣвать,
Вь Казань городъ отсылать,
Много денегъ пашивать!

Казанская губерния, Чебоксарский уезд. Магницкій, стр. 25
(«объясненіе»).

102.

Прощай, просья, вишневка!
Прощай, Шадринъ городокъ!
Вы прощайте, наши любезны,
Помните насъ, робятъ,
Помните, не забывайте,—
Мы опять будемъ сюда!
Ужъ мы будемъ, не забудемъ,
Васъ любезныхъ, надвѣстимъ;
Надвѣщавши васъ, любезныхъ,
Эту пѣсенку споемъ.

Я вечеръ дружка милаго
Провожала далеко;
Провожала я милаго,
Вздохнула тяжело;
Тяжелешенько вздохнула,
Слезно плакала по немъ...
Не знала, куда придти...
Темнымъ лѣсомъ проходила,
Мнѣ казался альный цвѣтъ;
И.І.м.і.ц.д.і.п. цъ.

І.І.м.і.ц.д.і.п. цъ.

Не шелкова въ полѣ трава.
Затягается за моей стѣлъ,—
Затягивается затягивается.
Подъ горячей трава.
Что изъ-за лѣса, горы высокихъ
Подымалась туча-громъ,
Подъ дымомъ падаетъ мелкимъ дождемъ.
Что со этого дождичку
Быстра рѣчка протекала.
Течетъ рѣчушка Казанка;
На водѣ лежитъ струя.
Что по той-то быстрой рѣчкѣ
Лодка лодочка плаваетъ;
Что во этой лёгкой лодкѣ
Два молодчика сидить,
Про разлуку говорятъ:
Скука ты, разлука,
Чужа дыня сторона!
Чужа дыня сторона
Разлучила-развезла
Съ отцомъ, съ материю мени!

Пермская губерния, Надриенский уездъ. Пермский Сборникъ,
книга 1, стр. 115.

103.

Събираетесь-ка, братцы-ребятишки,
На квартршуку на мою,
Складайте-ка, братцы-ребятишки,
На полигончика на вино!
Какъ у насть, удалыхъ,
На гостинччку не достаетъ....
Одинъ мальчикъ выпилъ вина подальчикъ,
Самъ ко дЬпушкамъ гулять понелъ,
Къ хороводу мальчикъ подошелъ:
«Прощай, дьвки, прощай, бабы,
Намъ теперь не надо васъ:
Во солдаты везутъ насъ,
Во солдаты, во рекрутство,
Подъ невольное житье,
Подъ тяжелое ружье!»

Нижегородская губерния, Княгининскій уездъ. Балахновъ, № 18
(«протяжала»).

104.

Понелъ мальчикъ, онъ пріуярался,
Во новыи кабачекъ зашелъ;
Налилъ мальчикъ, онъ вынулъ шкальчикъ,
Веселенько мальчикъ понелъ.
Съ горя пѣсенку мальчикъ запѣлъ:
«Прощай, дьвки, вы прощай, бабы,
Мы теперь не, мы не до васъ!
Съ горя ноженьки мои не ходятъ,
На свѣтъ глазки мои не глядятъ:
Назначаютъ намъ, братьцы, ребятамъ,
Солдатушкамъ, братцы, въ походъ!»

Калужская губерния. Мельгуновъ, выпускъ II, № 106.

105.

Прощай, дьвки, прощай, бабы,
Намъ теперь прошло не до васъ,
Намъ теперь прошло не до васъ:
Во солдаты везутъ насъ,
Во солдатики нась, во некрутки,
Во невольное нась во житье,
Во невольное нась во житье,
Подъ тяжелое нась подъ ружье!
Съ горя печенья у нась не ходить,
Съ слезы глазки на снить не гладить……
Соберемся мы, братцы-товарищи,
Вдоль по улицѣ, братцы, пройдемъ,
Вдоль по улицѣ, братцы, пройдемъ,
Во питейный домъ съ горя зайдемъ!

Калужская губерния. Мельгуновъ, выпускъ II, № 10 а.

106.

Сидитъ Ваня на диванѣ,
Онъ послѣднюю чарку пьетъ;
Сидитъ доньшка въ стаканѣ,
Сказалъ: «милый, прощай!»
Процдай, дѣвки, прощай, бабы,
Процдай, стары старушки,
Процдай, стары старушки,
Пожалуй мужики!»

Какъ въ Усольѣ по трактирѣ; 
Много денегъ прокутиль.
Прокутимши, промотавши
Сотъ въ носъемъ серебромъ.
Остается у малчишни,
Остается рублей сто.
Я на эти на сто рублей
Покупу тройку лошадей.
Ты бѣлая, моя тройка,
Вдоль по дорогѣ трактовой!
На тракту село большое,
На углу новый кабакъ.
Какъ во этомъ кабачкѣ
Цѣловалышчекъ знакомъ,
Цѣловалышчекъ знакомый,
Онь изъ нашихъ изъ ребятъ—
Изъ Покчнискихъ изъ бродятъ.
Если хочешь, мальчикъ, выпить,
Возьми водки полуштофъ;
Если хочешь закусить,
Возьми рыбный пирожекъ!
Если хочешь прокататься,
Возьми тройку лошадей;
Если хочешь прогуляться,
Возьми Сашеньку съ собою!

Пермская губернія, Чердынскій уѣздъ. Поповъ, стр. 216.

107.

Тамъ построили, тамъ кабакъ
Не про дѣвокъ, не про бабъ,
Про холостыхъ-то про робятъ.
Пришелъ мальчикъ, выпилъ шашлычокъ,
Веселешчекъ пошелъ.
Прошли, дѣвки, прошли, бабы,
Намъ тепереча не до васъ: Во солдатушки берутъ насъ!
Нашн ноженьки да не ходятъ,
На свѣтъ глазушкн да не глядят....

Шли солдатушки слободой,
Манятъ дѣвушекъ за собою: «Вы пойдемте-ка, дѣвушки, съ нами,
Съ нами, добрыми молодцами,
Не далече—до Казани!
Во Казани-то жить привольно,
Жить привольно, гулять охотно;
У насъ дешевень превольно;
У насъ домики пребогаты—
Бѣлокаменны стоять навалы;
Мень домами-то течеть рѣчка,
Течеть рѣченька медовая,
По ней струйка золотая »
Что за рѣчьнькой стоять кустикъ,
Стоять кустикъ, кустъ ракитовь;
На кусточкѣ соловейко,
Соловеюшко сидитъ, громко свищетъ,
Громко свищетъ онъ, воспишаетъ,
Красныхъ дѣвицъ упиваешь:
«Не сдавайтесь вы, дѣвки красны,
На солдатскихъ домахъ:
У солдатушекъ дома—горы,
Домы—горы каменисты,
Мень домами-то течеть рѣчка,
Течеть рѣченька да кровянка,
По ней струйка да слезянка.»

Архангельская губерния, Кола. Я. Кушинъ, стр. 515.

108.

Въ прощайте, мать-отецъ родные,
Простите сына своего!
Ты прощай, любезная сестрица!
Прошайте, братья и друзья!
Ты прощай, душа красна дѣвица!
Ты прощай, родная сторона!
Ужь я сиду на коня, пущусь.
Слезою горькою залоюсь.
Да Богъ знаетъ, когда возвращусь,
Назадъ стрѣлою прилечу....
Мы чужая семья не нокорна,
Не отецъ, не мать и не жена;
Мы чужая матушка не скажетъ:
«Возьми, сыночекъ, съѣшь калачъ!»

Тамбовская губерния, Моршанский уѣздъ. Прокудаинъ, № 17.
Кромѣ первого и послѣдняго, каждое двустишье повторяется.

109.

Какъ и шли-прошли солдаты молодые;
Да за ними идутъ матушки родныя,
Во слезахъ пути-дороженьки не видятъ....

Какъ возговорить солдаты молодые:
«Охъ вы, матушки родныя, да родныя!
Не наполнить вамъ синя моря слезами,
Не исходить-то вамъ сырой земли за нами!»

Орловская губерния, Малоархангельский уѣздъ. Якушинъ, стр. 330.

110.

За славною рѣкою за Москвою,
За высокими горами Воробьевы,
Пролегала тутъ широкая дорожка.
Широкимъ-то она, дороженька, не широка,
А пробоемъ-то она, дороженька, не пробойна.
Ужь по той ли по дорожкѣ по широкой

Еще шли-прошли солдаты попобраны.
Идучи, они, солдаты, сами плачут,
Въ слезахъ они дорожеинъ не видятъ.
Въ поврханники словечника не молвятъ:
«Что гораздо мы передъ Богомъ соглядны.
Государи мы царя распросранили,
Мать какъ отдала насъ не русскому началу,
Что не русскому начальному,—пьяницу;
Онь бьетъ-губить солдатыскъ напрасно!»

Песнины въ 1780 года, часть II, стр. 113.

III.

Вдоль по Питерской, по Московской по дороженькъ,
Шли-прошли солдаты молодые;
А за ними-то идутъ мамоньки родны.
Скользь вамъ, мамоньки, ни гнаться,—разстакаться!
Вело Расселонку за нами и не пройдень,
Сыру землю всю слезами не намочнки!
Не смочить сыру землю слезами.—
Будь смочить, не смочить частый дождик!
Наполнялось сие морюшко слезами и ручками....
Нать моречка два строченьки вылетаютъ,
Нать-подъ каменьку ногоя подукаетъ....
Не ясень соколь по воздуху летаетъ,
Молодой некрутъ съ квартиры соизываетъ.
Не оценъ его, не мати проножаютъ,
Проножаютъ-указываютъ добры люди,
Добы люди—все сусьди,
Сусьдники молодушки, красны дѣвки....

Письма губерніи, Орловской уѣздъ. Календарь Пятской губерніи въ 1891 году, стр. 381.
112.

утъ шиши прошли ребята молодыя;
А за ними путь матушки родныя.
Во слезахъ путь-дороженьки не видятъ,
Во рыданій словечка не промолвятъ.
Оглянутся ребята молодыя:
«Вы не плакайте, наши матушки родныя,
Не тоните сыру землю слезами!»

Молодой маіоръ съ квартиры съѣзжаетъ.
Какъ никто-то маіора, его не провожаетъ;
Pровожала-то его одна красная дѣвушка;
Она плакала по маіоруку, рыдала,
Во слезахъ словечушко сказала:
«Если бы я была, младенька,—лебеденка,
Вознись бы я, младенька, полетѣла,
Всѣ казачьи походы облетѣла,
Къ молодому бы маіору прилетѣла...»
Молодой маіоръ въ палатушкѣ гуляетъ,
Музыканты въ музыку играютъ,
Молодаго маіорика угѣшаетъ.

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... Кавказа, выпускъ VII, стр. 72.

113.

Что со вечера добрый молодецъ женился,
Со получить во солдаты да записался,
По утру, раннему свѣту его въ строй спросили.
Добрый молодецъ со постелечки не вставалъ,
Со зголовица буйныхъ головъ не призывалъ.
Въ головахъ ли стоять отецъ-мати родныя,
Сопротивь сердца—голубушка сестрица,
Во рѣзныхъ ли ногахъ—душа жена молодая.
Что проповѣдье удалый добрый молодець:
«Отойдите вы прочь, отецъ—мати родные!»
Отодвинься ты прочь, голубушка сестрица!
Ты придилися ко мнѣ, душа жена молодая!
Ты сходи, сходи единьма часы въ чистое поле,
Помяй мнѣ: некаго сокола на полетъ,
Ты утѣшь меня, доброго молодца, на отъѣздѣ!
Что отишье ли держить душа жена молодая:
«Не сходи мнѣ единьма часы въ чистое поле,
Не утѣшь мнѣ доброго молодца на отъѣздѣ!»

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Изслѣдовательской библіотеки
(С. XIV. 1), № 118. Каждый стихъ повторяется.

114.

Какъ во саду—саду, зеленомъ садочку,
Ходила—гуляла красная дѣвица,
Щипала—ломала съ винограда листь,
Кидала—бросала на ракитовыи кустикъ.
Въ этомъ кусточкѣ соловьянень снисьетъ,
Поесть—воспѣваетъ, дѣвокъ восхваляетъ...

Казачки други, государены слуги,
Въ походѣ убирались, съ дѣвками прощались:
«Прощайте вы, дѣвочки, прощайте, болѣзочки!
Мы вась не забудемъ, гулять съ вами будемъ!»—
—«Иде же ты статься, чтобъ съ нами видаться?
Иде же ты охоти възможенъ, назадъ воротиться?»
Какъ поимѣ курь поютъ кочетами,
Теперечь жены старинѣ надь мужами:
Скамѣйте батоженькими—своими боками...

Донская область. Савельевъ, стр. 167
115.
Еще нынѣ у насъ въ синемъ морѣ, нѣть такой бусочки,
Еще нынѣ у насъ въ синемъ морѣ такого кораблічка,
Который бы корабль безъ мачты построилъ,
Безъ белаго безъ тонкаго паруса;
Безъ якоря безъ бузатнаго корабль не становится.
Нынѣ у насъ въ чистомъ полѣ такой травушки,
Которая бы безъ вѣтру шагалась;
Нынѣ такой въ полѣ травушки,
Чтобы безъ цвѣтовъ росла, она безъ лазоревыхъ.
Нынѣ у насъ на свѣтѣ безъ бѣломъ такой родной матушки,
Чтобы она, родная матушка, по сыну не плакала,
Не лила бы слезъ она во сырую землю.
Сырая земля отъ слезъ загоралась—
Родная матушка по сыну плакала...

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... Кавказа, выпускъ VII, стр. 96.

116.
Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки, на зеленый лугъ,
Становитесь-ка, да ребятушки, во единый кругъ,
Запѣвайте-тка, братцы-ребятушки, нѣсно новую,
Мы которую, братцы-ребятушки, мы вечеръ пѣли,
Что на соколѣ на черномъ кораблѣ,
Мы нѣсени воспѣвали, братцы, горе мыкали;
Спѣщали мы, братцы-ребятушки, мы полковничка.
Что молоденькой нашъ полковничекъ не былъ на синемъ морѣ;
Не видёлъ-то царишъ полковничекъ страсти-ужасти,
Царишъ полковничекъ нытьбы пушечной....
Еще есть ли-то на синемъ морѣ такова лодыя:
Лодыя по морю да ходила бы, не шатаясь;
Что безъ моря лодыя стояла бы, безъ рули ныла?
Еще есть ли-то во чистомъ полѣ такова трава:
Что безъ кореника трава выросла, безъ цвѣтковъ цвѣла?
Еще есть ли-то на семь святъ таковая мать:
Отпушала бы своего сына во службу государству;
Отпушила бы, слезы и не плакала?....
Еще больная сестра братцу кошп подвела:
Что середины сестра кошп сѣдала;
Еще меньная сестра братцу шлету подала,
Но души воздала.
У стремени-то стоитъ бѣдна горюшица молодя жена,
На рукахъ-то держитъ бѣдна горюшица младенца
ровно трехъ недѣль.
«Ты когда-то, моя надеженница, ты домой пришьешь?»—
— «Ты смотри-ка, глазы, молодя жена, на синемъ морѣ:
Что повыстанетъ бѣдъ горючъ камень,
Что повырастетъ на камышѣ; частъ раститъ кустъ,
Прилетитъ на кустынчкъ соловьино,
Узкъ онъ совытъ ли на кустынчкъ: теплъ гнездышко,
Онъ повыведетъ, да соловьино, малыхъ дѣтушкинъ;—
Я тогда, бѣдна горюшица, я домой приду.»
Еще матушка, она плакала до гробной доспи;
Моя сестра, она плакала, она до замукинъ;
Молодая жена, она плакала до мила дружка.
Еще матушка, она плакаетъ какъ покунщца покуяетъ;
Какъ сестра плачетъ—какъ роса то на травѣ;
Молодая жена, она плакала—какъ ручей бѣкать.
(Повенецкая губерния, Студитскѣ, стр. 10 (продолж.).)
Жакъ н былъ-то, молодецъ, былъ малехонекъ,
Была малехонекъ, былъ глупехонекъ,
Какъ тогда-то молодца отецъ-мать любилъ,
Отецъ-мать любилъ, на рукахъ носилъ,
На рукахъ носилъ, хорошо водилъ.
Какъ и сталъ-то, молодецъ, я на возрастѣ,
Сталъ на возрастѣ, на своихъ ногахъ,
Сталъ конемъ владать, изъ ружья стрѣлять,—
Записали молодца во службу дальнюю,
Во службу дальнюю, государеву.
Какъ никто-то молодца провожать нейдетъ;
Провожала его родная матушка,
Провожала, ублацала, слезно плакала:
«Уже ты, сынъ ли мой, сынъ вознеболенный! 
Когда-то ты, сынъ, домой будешь?» —
— «Какъ есть у моего роднаго батюшки садъ,
Какъ есть у него садъ зелененький,
Какъ во томъ-то саду стоять яблонька,
Во той-то яблонькѣ суха маковка;
Когда она разцвѣтать будетъ,
Возъ тогда-то я домой буду!» —

Допская область. Савельевъ, стр. 158.

118.

Малина съ малиной не во время разцвѣли;
О ту пору-времячко мати сына родила;
Вскорѣ-вскорѣ мати съ сына родила;
Мать сына во солдаты отдѣли.
«Построй, построй, маменька, легкое суденышко,
Легкое суденышко, золотое донышко,
Мачтовы дерева, шелковы паруса!...
Выйду я на горочку, посмотрю на реченьку,
Посмотрю на реченьку, ползнику на быструю:
«Дити мое, дититко, воротись, дити, назадъ!» —
— «Родимая маменька, воротиться мвр нельзя:
Легонько суденышко сунуть воды нейдетъ,
Шелковые паруса протить вт*та не берутъ!»

Архангельская губерния, Мезенский уездъ. Е. Фименко, стр. 35
(«наущенія»).

119.

Какъ во городѣ во Верейщке,
Во сельѣ было во Кунденошке,
Все квартирушики порасписана,
Въ нихъ солдатушки поразставлены,
Все солдатушки полку Тульскаго,
Полку Тульскаго мушкатерскаго.
Какъ охочи были солдатушки
По ночамъ гулять съ красными дѣвушками,
Съ красными дѣвушками со верейскими,
Со молодками деревенскими.
Вдругъ нечаянно учинилось:
Приказь съ вечера въ полку отданъ былъ,
Приказь отданъ былъ, походъ сказанъ всѣмъ.
Во полночь они ружья чистили,
Со бѣлымъ снѣтомъ во строю стоятъ,
Во строю стоятъ, по ружья держать,
На четыре ряда разчтаны.
Капитанъ стоять передъ ротою,
А майоръ сидять на добромъ конѣ,
На добромъ конѣ посреди полку.
Капитанъ сказалъ: «на плеча ружья!»
А майоръ вскричалъ: «по ремнямъ синцей,
По ремнямъ синцей, во ноходь ступай!»
Всѣ солдаты туть призадумались,
Призадумавшись, слово молвили:
«Ахъ вы, братцы, други-пріятеля!
Легко было съ дѣвками свыкаться,
Тьжело теперь разлучатися!»

Изъ-за лѣсу ли, лѣсу темнаго,
Изъ-за горъ ли, да горъ высокихъ,
Не ясно солнце выкаталось,
Не грозна туча поднималась,
Выходила туть русская армія,
Русская армія императорская,
Изъ того лъ села изъ Купелюшки,
На сраженіе непріятелей,
Непріятелей царя бѣлаго.
А одинъ туть былъ молодой солдатъ,
Молодой солдатъ, полковой сержантъ,
Въ рукахъ онъ несъ знамя царское,
Знамя царское, всероссійское.
Онъ не пьянъ идетъ, а шатается,
На всѣ стороны поклоняется,
Съ отцомъ-матерью онъ прощается,
Съ родомъ-племенемъ разставляется,
Самъ слезами онъ обливается;
Съ молодой женой не прощается:
Что отъ ней пошелъ во неволюшку,
Во неволюшку—службу царскую,
Во всегдашнюю во заботушку.

Томъ VI.

ПѢСНИКА 1791 года, часть I, стр. 99.
Какъ во городѣ, какъ во Муромѣ,
Во селѣ было Карачаровѣ,
Тутъ фазерушки порасписаны,
Тутъ солдатушки поразставлены,
Все солдатушки одного полку,
Одного полку, полку Тульскаго,
Полку Тульскаго, роты первой.
Какъ со вечера напялъ робитушкамъ,
Указъ созданъ во походъ идти.
Съ полудня ружья чистили,
Ко блиой зарѣ во строю стоять,
По ружью держать.
Капитанъ стоитъ передъ ротой,
А майоръ стоитъ посреди полку.
Младъ полковничекъ во чистомъ полѣ
Поразъвзывает,
На все стороны поклоняется,
Съ отцомъ-матерью распроцаетъ,
Эхъ, съ молодой женой не прощается.
«Молодъ жена, пушка моя,
Погубила ты мою головушку!
Оть жены унесь во солдатушк!»

Изъ за лѣсу-то было, лѣсинку,
Изъ за лѣсу-то было темнаго,
Катилося знамя царское,
Знами царскіе, турка лютан!
Во походъ поняли, ногои топнули,
Ногои топнули, ружья звякнули,
Дѣви всплакнула!....

Владимирская губернія. Гру́ды Влади́мирскаго Губернскаго
Статистическаго Комитета, выпускъ IX, стр. 162.
121.

Ты, дорога моя, дорога широкая,
Ужь никто-то по тебе не прохоживал,
Никто следу не прокладывал.
Тут и прошли три полка солдат:
Ужь и первый полк — все охотничики;
А другой-то полк — малы школьники;
Ужь и третий полк — все невольничики.
Как охотничики пещо гаркули;
Малы школьники — в барабаны грянули;
А невольничики — громко всиякули.
Середи полка знамя несут;
Под знаменами молодой солдат.
Он не пьян-то идет, сам качается,
На все стороны он поклоняется,
С отцем, с матерью он прощается;
С молодой-то женой не просится,
Не просится, все ругается:
«От тебя-то, жена, я в солдаты пошел,
От твоего ли, жена, полюбовника!»
Якушинъ, стр. 554.

122.

Как у Ванюшки голова болит,
Голова болит, худо можется,
У сердечушки платком связаны,
Не простым платком — гродетуровым.
Звали Ванюшку за реку гулять,
За реку гулять, на ту сторону,
Возьм крепости каменной Москвы.
Какъ тутъ илі-прошли три полка солдать,
Три полка солдать гренадерскіе,
Гренадерскіе, все армейскіе.
Напередь идутъ все охотничики;
Послѣ нихъ идутъ все невольничики.
Какъ возговарить тѣ невольничики,
Свою сторону не поминающи:
«Стропа ль наша, ты, сторонушка,
Стропа ль наша, ты, родимая,
Не дала ты намъ нагуляться,
Съ отцомъ, съ матерью повидаться,
Съ молодой женой, съ дѣтьми малыми,
Съ родомъ-племенемъ распросрчитися!»

Кашинъ, книга 1, № 31 («протяжная»).

123.

Какъ у Ванюшки голова болить,
У мила дружка платкомъ связана,
Левантиновымъ перевязана.
Звали Ванюшку за рѣку гулять,
За рѣку гулять, на ту сторону,
На ту сторону, мимо города,
Мимо города мимо Киева.

Ужъ какъ илі-прошли три полка солдать.
Впереди идетъ самъ полковничекъ;
А за нимъ ведутъ кони синаго,
Кони синаго, блестящаго;
Позади идетъ молодой майоръ,
Онъ не ищетъ идеть, все пляется,
Вострой сабелькой подирается,
На всѣ стороны поклоняется,
Съ отцомъ, съ матерью самъ проходитъ:
«Ты прости, прости, родная сторона!
Прости, душечка молодая жена,
Молодая жена съ малымъ дѣтушками!»

Бернардъ, стр. 61.

124.

У Иванушки голова-голова болитъ,
Да у хорошаго шалъо связана—
Не простой-то шальо—да мусленетовой;
Алой ленточкой перевязана,
Алой ленточкой двухъ-аришиной
И съ-полушинной и трехъ-съ-полтинной....
Звали Ванюшку красная дѣвушки
За рѣку въ гости, на ту сторону—
Въ каменную Москву.
Въ каменной Москвѣ три полка солдатъ,
Да три шириночки...

Пермская губернія. Шпаковъ, стр. 251.

125.

Какъ со всѣра кончаеть пойтъ;
Со полуночи дружка вьютъ,
Вьютъ дружка во желѣзушкн,
Безуть дружка во солдатушки,
Во молоденьки некрутики....

Мимо лѣсу мимо темнаго,
Мимо садику зеленаго,
Мимо ельцзучку-березничку,
Мимо частаго орѣшичку,
Пролегала туть дорогенышка,
Дороженышка не широка,
Не широка, не корота,
Не корота, не набойна.
Да никто по ней не хаживалъ,
Никто следу не прокладывалъ.
Только шли-пропили извоинчики.
Извоинчики не тяжелые,
Не тяжелы, нагруженные,
Съ солдатскою аммунцией.
Напередь идутъ охотинчики,
Позади идутъ невольничики.
Охотинчики нѣни взагиали,
Невольничики слезно вплакали,
Свою сторону вспоргадили:
«Сторона ль наша, сторонушка,
Ты, знаманъ и знакоманъ!
На сторонушкѣ слободушка,
На слободушкѣ зазнобушка,
Зазнобушка—красна дѣвушка!»

Самарская губерния. Варенцовъ, стр. 106.

126.

Мимо лѣсу мимо темного,
Мимо садика зеленаго,
Пролегала тамъ дорогенышка
Широка, толка, пробойная.
По той ли по дорогѣ,
Тамъ ли ѣхалъ молодой майоръ,
Молодой майоръ со полковничкомъ.
Позади идутъ три невольничика,
Три невольничка невольные.
Они идутъ, выхваляются,
Выхваляютъ чужую сторонушку:
«На чужой дальней сторонушкѣ
Жемчугомъ поле усѣяно,
А сытою поле вливаю,
А тѣстою поле вкрывано.»
Услышалъ молодой майоръ,
Молодой майоръ со полковничкомъ.
«Не хвалитесь, невольнички!
Не хвалите чужу сторону!
На чужой дальней сторонушкѣ
Головами поле усѣяно,
А рудою поле вливаю,
Тѣлесами поле вкрывано.»

Курская губернія, Щигровскій уѣздъ. Халапскій, № 35 («протяжен.»)

Середи Москвы на площади
Собирался полкъ—казачий кругъ;
Во томъ во кругу стоялъ добра лошадь;
На томъ на коню лежитъ ковано сѣдло;
На томъ на сѣдлѣ сидитъ добрый молодецъ,
Добрый молодецъ, офицерскій сынъ.
Онь и такъ плачетъ—что рѣка льется,
Шелковымъ платкомъ утирается,
На всѣ стороны поклоняется,
Съ отцемъ-матерью прощается:
«Процай, батьюшка, процаи, матушка!
Процай, душечка моя жена,
Прощай, дѣтки малыя, моя дѣтушки!
Процай, братцы-товарищи!»

Орловская губернія, Малоархангельскій уѣздъ. Якушкинъ, стр. 315
128.

Ужь ты, Волга рѣка, Волга матушка,
Широко ты, Волга, разливалась,
Затопила ты, Волга, всѣ боры, долы....
Что пьываетъ-то по Волгѣ, пьываетъ легка лодочка.
На корытѣ-то сидить-сидить сынъ полковничецкѣ;
Онъ сидитъ-сидить, самъ качается,
На всѣ стороны онъ поклоняется,
Съ отцемъ, съ матерью онъ прощается:
«Ты прости-прощай, отецъ съ материо!
Миѣ не жаль, не жаль отца съ матерью,
Ахъ, мнѣ жаль-то, жаль молодой жены,
Молодой жены, милыхъ дѣтушекъ!»

Тверская губерния, Зубцовъ. Намѣтная книжка Тверской губерніи
на 1881 годъ, № 5.

129.

По Московскѣй по широкой по дороженькѣ
Не крыль-трава, братцы, занялась,
Не алы цвѣты, братцы, разводилися,
Занялась тутъ сильна армія,
Сильна армія царя бѣлого,
Ндучи, братцы, иѣ землю Прусскую,
На чужу дальну сторонушку,
На чужу дальну незнакому;
Раздувалися знамена бѣлы.
Напередь идутъ новокорницы,
Всерѣднѣ веаетъ артиллерию,
Позади идетъ сильна конница,
Славна конница кирасирскѣй.
Ужъ какъ всѣ веселы идутъ,
Веселы идутъ, припінапудрены;
Что одинъ изъ нихъ невеселъ идетъ,
Невеселъ идетъ, призадумавшись.
Что за нимъ идетъ красна дѣвица;
Она плачетъ, какъ рѣка льется,
Возрыдаетъ, что ключи впить.
Ужъ какъ взговорить удалый добрый молодецъ:
«Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не сознан лица румяного,
Не вздохнешь, моей разумной!
Не одинъ-то видъ тебя тонко,—
И мнѣ, молодцу, грустнеекно,
Что иду-то я на чужую сторону,
На чужу дальную незнакомую,
Что на службу я государеву.»

Песни изъ 1780 года, часть II, стр. 140.

130.

Какъ на славномъ то было на Кругломъ озерѣ,
Плавали тамъ гусенюшки сѣрые;
Поплававши гуси сѣрые, они скоготалися,
Скоготавшися гуси сѣрые, они встрепенулись,
Встрепенувшися гуси сѣрые, они высоко поднялись.
А одинъ-то гусакъ оставается, свою сѣрую гусочку
дожидается.

Какъ всѣ то полки казачи съ Дону новоходили,
А одинъ-то казачекъ оставается,
Оставается казачекъ съ отцемъ, съ матерью:
«Ты прости-прощай, батюшка съ матушкою!
Ты прости-прощай, молода жена съ малыми дѣт-ками!"
Ты прости-прощай, славный тихий Донь!
Ты прости-прощай, Господьей храмь!
Не увидать намъ теперь родныхъ своихъ,
Не быть-то намъ на тихомъ Дону,
Не слышать-то намъ звуку колокольнаго!»...

Донская область. Донская Областная Ведомость 1835 года.
№ 86.

131.

Былъ одинъ-то, одинъ у отца, у матери,
Все одинъ-единный сынъ.
Какъ его-то берутъ, разудалаго,
Берутъ въ службу царскую,
По указу его, разудалаго,
Берутъ государству.
Какъ со вечеря добрый молодецъ,
Ему приказы отдать былъ;
Съ полуночи-то, душа добрый молодецъ,
Онъ собираться сталъ;
На белой-то зарѣ, душа добрый молодецъ,
А онъ сталъ коня сѣдлать;
На восходѣ-то солнца краснаго
Сталъ онъ со двора отъѣзжать.
Провожаютъ его, разудалаго,
Его всѣ—отецъ и мать;
Провожаютъ его, еще разудалаго,
Его всѣ и родь и племя.
Пожади идеть его горююшка,
Его молодая жена.
Молодецъ-то жenu уговаривать:
«Воротися, жена, воротисся, душа,
Воротися, лебедь бѣлая!
Впереди-то у насть все огнь горить,
Огни горят неугасимы.
— «Уж ты, миленький сердечный другъ,
Не угоаривай меня, не обманывай!
Это горитъ-то и пылаетъ
У тебя, молодца, ревно сердце.» —
— «Воротися, жена, воротися, душа,
Воротися, лебедь бѣлая!
Позади-то у насъ вода полая.» —
— «Ужъ ты, миленькій сердечный другъ,
Не удерживай меня, не обманывай!
Это изъ твоихъ очей молодецкихъ
Слезы катятся, какъ рѣка льется!»


132.

Какъ одинъ-то, одинъ у отца, у матери,
Все одинъ-единный сынъ.
Какъ его-то беруть, разудаленькаго,
Беруть въ службу царскую,
По указу беруть его, разудаленькаго,
Беруть государеву.
Какъ со вечера ему, добруму молодцу,
Ему приказъ отданъ былъ;
Съ полу-то ночи душа добрый молодецъ,
А онъ собираться сталъ;
На бѣлой-то зарѣ душа добрый молодецъ,
А онъ сталъ коня сѣдлать;
На восходѣ-то солнца краснаго
Стать онъ со двора свѣжать.
Провожаютъ его-его, разудалаго,
Его всѣ—отецъ и мать;
Провожаетъ его-его, разудалаго,
Его молода жена;
Провожаютъ еще его, разудалаго,
Его весь и родъ и племень.

Уральская область. Н.Большевъ, Уральцы. Сиб. 1835 года, стр. 181.

133.

Въ не дуйте-ка только, не бунуйте, сильно мои петушки,
Не носите-ка на мою подворницу
Синтаг благо!
Ужь и такъ-то моя широкая подворница
Запустѣла;
Заростаетъ-то она, моя широкая подворница,
Травушкой она, муравушкой,
Цвѣточками все лазоревыми....

Не ясень-то соколь, онъ со тепла гнѣзда, соколь,
Рано солетаетъ,—
Добрый молодецъ со широка-то ли со двора
Рано соѣзжаетъ.
Какъ никто-то его, вотъ добры его молодца.
Никто не проводить:
Ни батюшка, ни родная его матушка,
Ни родъ его, племень.
Провожала-то его, вотъ доброго молодца,
Красная дѣвушка,
Провожала за широкія ворота,
За два повода, вотъ за два она шелковые
Копи-то держала....

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 181.
134.

Не буйайте-такая, вьетры буйные, со чиста поля,
Не меняйте сиягу буйного на мое подворье!
Не травоныкей, не муравоныкой мой садь заростаеть,
Не зелеными лапушочками зелень застилаетъ....

Не ясенъ-то соколь со тепла гнѣзда соляется,—
Со лапушучкой добрый молодець долой съязжаеть.
Ни-то, никто добра молодца не сировожаеть,
Ни отецъ-то, ни матушка, ни родна сестра;
Сировожаетъ его красная дѣвица, сама слезно плачеть,
Сама слезно плачеть. Разговаривалъ ей добрый молодець:
«Ты не плачь, не тужи, красна дѣвица, объ моемъ несчастьѣ!
Со здороонъешь паки звенипшь много любезнаго!
Если лучше паки звенишь,—такъ позабудешь;
Если хуже паки звенишь,—такъ воспоминешь,
Воспоминешь, слезно заплачешь!»

Архангельская губерния, Мезенский уѣздъ. Ефименко, стр. 56
(«научечная»).

135.

Не отъ ветра синее море скользбалось,
Не отъ вехоря темныя лѣсы приклонялись,
Не отъ искры, братьцы, сырой дубъ загорался,
Загоралось соловыоное тепло гнѣздо....

Не младъ соловей со теплаго гнѣзда селяеть,
Добрый молодецъ со квартирушки съязжаетъ.
Не отецъ-мати доброго молодца сиrownожали,
Сиrownожала его душа красна дѣвница.
По новымъ ли сѣянцмъ идетъ,—сама слезно плачетъ;
Со крылечушка спущается,—восрыдала;
За воротенка сиrownожаетъ,—сама пропала.

Рукописный сборникъ XVIII века Народной Библиотеки
(О. XIV. III. № 137. Каждый стихъ повторяется.

136.

Ты, долина ли, ты ль, мой долинушка,
Долина ль ты мою широкая?
Ничего ты, мой долинушка, не породила;
Породила ты, мой долинушка, одну блдую березоньку….

Какъ на этой на березонькѣ гнѣздо было соколльное;
Разореное было это тепло гнѣздынкѣ, оно понапрасну!

Сотеляль соколь ясный со того тепла гнѣздынка;
Распронялся молодой казакъ со квартирушкой.
Ужь онъ плакалъ и сѣязкалъ, такъ рѣчи говорилъ:
«Я стоялъ на тебя, ты, мой квартирушка, ровно три годочка;
Показался мнѣ эти три годочка ровно за три а часочка!»

Со вѣянъ-то онъ распросилась, удалой казаченька,
Съ одной душой красной дѣвницы не пропилась,
Назадъ возвратился….

Уральская область. М. Кузинъ, стр. 183.
137.

Ты не мой, соловей молоденький, не мой, соловей! Не мой-ка, не боли у моей разлушицы, ретиво сердечко!

Безъ того-то ли мое во мнѣ сердечушко все изныло, Почернѣло-то мое во мнѣ сердечушко чернѣй черной грязи,....

Не ясень соколь со тепла гнѣзда рано солетаетъ,—
Молодой-то казакъ со квартирушки долой соѣзжаетъ. Соѣхавши добрый молодецъ, самъ слезно заплакалъ; Во слезахъ своихъ добрый молодецъ словечко промолвилъ:

«Ты, квартира ли моя, любезца моя стоянка! Я стоялъ на тебя, моя квартирушка, три годочка; Показалось мнѣ, доброму молодцу, за три днишка! На квартирушкѣ былъ самъ хозяинъ—ровно зла цѣпна собака; У хозяина была хозяюшка—ровно мать родная; У хозяюшки были двѣ дѣвушки—ровно двѣ родны сестрицы.»

Томская губернія. Этнографическій Сборникъ, вѣдомѣсто VI, стр. 76 (проголосивая).

138.

Не ясень соколь со тепла гнѣзда солетаетъ,— Добрый молодецъ со квартирушки долой соѣзжаетъ. «Я любилъ на тебя, квартирушка, три зимушки зимовати, Три веснушки весновати!
Ты прошай, моя милая квартира, милая хозяйка! Никто меня, добра молодца, никто не провожал!»
Провожал молодца все чужие люди,
Все красные девицы.

Самарская губерния. В а р е н ц о в, стр. 62.

139.
Что не сниз голубь по воздуху летал,—
Молодой школьникъ съ квартирушки събежалъ.
На большую на дорожку выбежалъ,
Пухову шапку съ головушки снималъ:
«Прощай, батюшка Сибирь, славный городокъ!
Еще прошай, мой зелененький садокъ!»
Въ этомъ садикъ пригузка хороша:
Сердь садику стоитъ яблочь кущика,
Подъ яблонцей кроватка тепла,
На кроваточкъ черна пухова,
На перинушкъ золото высоко.
На перинушкъ дятлинушка лежитъ;
Передъ молодцемъ красна девица стоитъ.
Она будить-нобуждаетъ молодца:
«Что на насъ, Ваня, невзгодушка принца,
Невзгодушка, небылица словеса:
Хотите Вашеюку въ солдатушки отдать,
Во солдатушки, въ новобранные полки!»

Вологодская губерния. В о л о г о д с к и й С о о р и н к, томъ IV, стр. 56.

140.
Все бы, все бы я подъ оконечкомъ сидѣлъ,
Все бы, все бы я на любезную глядѣлъ,
Я глядѣлъ бы, смотрѣлъ, съ очей мало сносилъ!
Наглядитесь, очи ясны, въ запашь! 
Покатитесь вонь, горючія слезы, изъ глазь, 
Что по моему по бѣлому лицу, 
По ямью-то ли по румянымъ по щекамъ!

Не соловьионико со тепла гнѣзда слеталъ,— 
Что не мой-есть ли милой со квартерушкой сѣзжалъ; 
Становился на путь, на дороженьку сюда, 
Ониъ ругать-то, бранить чужу далеко сторону: 
«Ты— злодѣй же, злодѣй, чужая сторона! 
Разлучила съ отцомъ, съ матерью меня, 
Ты еще же, злодѣй, со любезной со моей!»

Вологодская губернія. Студентскій, стр. 149 («семенійная, протяганная»). 
Въ каждомъ стихѣ, кроме двухъ послѣдніхъ, два послѣднія слова повторяются.

141.

Казакамъ дружкамъ въ походъ явлено пати: 
Моему дружку разлюбезному рѣчью сказано было. 
Какъ со вечеру разлюбезный другъ убираться сталъ, 
Со полуночи онъ коня своего сѣдлать, 
Ко бѣлой зарѣ со двора милый сѣзжалъ, 
Да никто-то добраго молодца, его провожать не шель: 
Ни батюшка и ни матушка, ни родь-племени его; 
Провожала да добраго молодца молода его жена, 
Провожала она его съ мальми дѣтками; 
Какъ и шла-то она, слезно плакала.

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описа-

Томъ VI. 8
142.

Служба идена въ походъ.
Какъ со вечера добрый молодецъ копя своего лошадь,
Ко полудни съ ездой осѣдлать,
Ко бѣлой-то зарѣ съ широка двора съѣзжать.
Какъ никто-то его, доброго молодца, провожать пей-деть:
Ни батюшка его, ни матушка его, ни роду его, ни
плени.
Провожала его, доброго молодца, молодая жена,
Провожала его, доброго молодца, слезно плачала по
нему;
Въ слезахъ-то ему, молодцу, словечко молвила:
«Ты верись-воротись, душа добрый молодецъ,
Воротись, душа, назадъ!
Уберу-то я доброго молодца хорошиоощко,
Провожу-то я тебя, доброго молодца, далекоопопло!
—«Ужъ ты глупая, да ты неразумная, молодая моя
жена!»
Какъ всѣ-то они, друзья мои, во строю стоять,
Какъ мнѣ-то они, доброго молодца, дождаются!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описания... Баккала, выпускъ VII, стр. 141.

143.

Казакамъ-то, друзьямъ разлюбезнымъ,
Ой, въ походѣ явлено было;
Ой, да моему-то друзьямъ разлюбезному,
Ой, рѣчью сказано было.
Убираться милой стала, ды, да къ полу-то ночи.
Ой, стала кори милой сидеть.
Ой, да никто-то, никто разлюбезный,
Ой, провожать его неидеть;
Ой, да пять пя батюшки, пять пя матушки,
Ой, роду-племени его.
Ой, да провожали его, доброго молодца,
Ой, все товарищи-друзья.
Ой, да нозади-то шла, доброго молодца,
Ой, молодого жена:
«Ой, да ты вернись-воротись, разлюбезный другъ,
Ой, ночуй ноченьку со мной!»
— «Ой, да я радъ бы ночевать, разлюбезная,
Ой, да товарищи не ждутъ!»

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 110.
Кромѣ послѣдняго, каждый второи стихъ повторяется.

144.

По улицѣ по широкой,
По муравь по зеленой,
Выходила Іона жена молодая,
Выходила Іонова коня воронаго,
Выносила сѣдельце черкасское,
да еще уздечко теснянное,
Провожала Іона въ путь-дорожку,
Въ дальней путь—въ царскую службу.
«Да кто бъ пошелъ вмѣсто Іона молодаго,
Тому бъ отдала Іонова коня воронаго,
Сѣдельце черкасское и уздечко теснянное!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описания ..
Кавказа, выпускъ XV, стр. 160 (хороводная).
145.

Что победный головушкой солдатский,  
Они на бой и на приступ — люди первые,  
А к в заложенье — люди последние....  
Какъ во вчера солдатамъ походъ сказанъ былъ,  
Со полудня солдаты ружья чистили,  
Ко бѣлу свѣту солдаты на приступъ пошли,  
Что не грозна туча подымалась,  
Что не черны облака сходились,  
Что подымался вине облакъ черный дымъ,  
Загремѣла тутъ стрѣльба ружейная;  
Что не камушкъ съ кругихъ горъ покатились,  
Покатились съ плечъ головушки солдатскій;  
Что не алое сукно въ полѣ замѣтилось,  
Залѣласъ тутъ кровь солдатская;  
Что не бѣлыя лебедушки искусили,  
Такъ вскликнули молоды жены солдатскія.

Писенникъ 1789 года, часть III, стр. 87.

146.

По-конецъ было слышна города,  
Слышна города — каменной Москвы,  
Что на самомъ ли на видѣдѣ,  
На ростовѣхъ во Всевятскому,  
Не туманъ, братцы, затуманился,  
Не роса нада на травушку,—  
Что катились горючія слезы,  
Горючія слезы солдатскія,  
Ідущи, братцы, въ землю Шведскую.  
Векъ солдаты во слезахъ идутъ,
Во слезахъ идутъ, взрыдаючи.
Что проицаетъ ль солдатушки
Какъ съ отцами и со матерями,
Что съ женами и со дѣтками.
Съ родомъ-племенемъ, съ приятелями.
Лишь одинъ изъ нихъ веселъ идетъ.
Что веселъ идетъ, не кручится.
Оставляетъ онъ отца и мать,
Оставляетъ молоду жену,
Оставляетъ малыхъ дѣтшекъ.
Оставляетъ весь и родъ-племя;
Но имѣетъ весьма храбрый духъ,
Исполняетъ волю царскую,
Вооружается за вѣру онъ,
Идетъ ратно за отечество.

Песни 1780 года, часть III, стр. 57.

Охѣ, что нынѣ за годы!
Тяжело больно народу:
Солдатствица частиыа,
Наборушки больше.
Идетъ армія солдатовъ;
Всѣ солдаты плачутъ;
Единъ солдатъ не плачетъ,
И онъ по арміи гуляетъ,
И онъ во скрипочку играетъ,
Всѣхъ солдатовъ утѣшааетъ:
«Вы не плачите-ка, солдаты!»—
— «Что, какъ же намъ не плакать?
Наши дома удалѣли,
II отцы-матери устарыл,
Нами женушки гуляют,
Нами дѣти спорятъ!

Вятская губерния. Колосовъ, стр. 266.

148.

Со восточной было со стороны,
Не студентъ-то, холодень вътеръ поносить.
Поносить вътеръ по чисту полю,
По чисту полю на лѣсь, на дубраву,
На дубровушку, на зелену рощу.
Во той ли рощѣ листья разснимались.
Во шуму-то, во грому ничего не слышно;
Только слышно во шуму одинъ голосъ человѣчий,
Человѣчка голосъ не простаго—казаченька донскаго.
Донской казачъ нашеньки не нашетъ,
Онъ по рощѣ, казачекъ гуляет,
И во скрипочку казачекъ играетъ,
Петушинъ-то молодыхъ солдатъ забавляетъ:
«Вы не плакайте-ка, молоды солдаты!»—
— «Вотъ и какъ-то намъ, казачекъ, не плакать?
Отицы-матери наши устарыл,
Молоды женцы овдѣвки,
Малы дѣтушки оскорги!»

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордовцева, стр. 82.

149.

Ахъ ты, роща моя, роща, роща зеленая!
Ты о чемъ, роща моя, рано сохнешь,
Рано сохнешь, скоро блекнешь?—
—Я о том, роциа, рано сохну, скоро блекшу,
Что вокруг той роци казаки все плачут.
А один казак по роци гуляет,
Он по роци гуляет,
Он во гусельки играет;
Он во гусельки играет,
Свою братью извеселеть:
«Вы не плачьте, мои братьцы!
Нам не пашеньку пахать,
Не сохи земли орать,
Не коси сено косить!»—
—«А и как же нам не плакать?
Наши стороны привдарения,
Отцы с матери пристарения,
Молоды жены овдовели,
Малы дядушки оспротели!»

Псковская губерния, Торопец. Семёновский (Торопец), № 172.

150.

Ахь вы, выходы, выходы,
Pогреба государевы!
Ахь, изъ тѣхъ ли изъ выходов?
Выходить добрый молодець:
Он не шумит,—шатается,
Он не пьянъ,—идет, валяется,
Самъ фюзеею подпирается.
Что увидѣлъ изъ терема
Души красныя дѣвицы.
Двѣ майорскія дочери;
Какъ сойти было съ терема,
Какъ спросить было молодца:
«Ахь, женатъ ли ты, молодецъ?»—
— «Я жена, жена, дивицы,
Я жена, жена, красны!
Какъ жена мои бойцы—
Чтоцу вузен государева;
А мальчи мои дѣтушки—
Круглы пузи синюшки;
А родь-племя у молодца—
Сума и съ патронами:
Полгость и вотчина—
Раздолье широкое;
А честь и жизнь у молодца—
Моя сабля булатная!»

Песнь въ 1780 года, часть 1, стр. 144.

151.

Солдатушки, браво-ребятушки,
А кто вашъ родимый?
— Нашъ родимый—наръ непобѣдимый,
Вотъ гдѣ нашъ родимый!
Солдатушки, ребятушки,
А есть у васъ родная?
— Есть родная мать, намъ дорогая,—
Наша Руся святая!
Солдатушки, браво-ребятушки,
Гдѣ же ваши дѣды?
— Нашій дѣды—славныя побѣды,
Вотъ гдѣ наши дѣды!
Солдатушки, браво-ребятушки,
Гдѣ же ваши матки?
— Нашіи матки—бѣлья пелатки,
Вотъ гдѣ наши матки!
Солдатушки, браво-ребятушки,
А гдѣ же ваши жены?
—Наши жены—ружи заряжены,
Воть гдѣ наши жены!
Солдатушки браво-ребятушки,
А есть у васъ и тетки?
—Есть у васъ и тетки—дыб косушки вожди,
Воть гдѣ ваши тетки!
Солдатушки, браво-ребятушки,
Гдѣ же ваши сестры?
—Наши сестры—штыки, сабли острый,
Воть гдѣ наши сестры!
Солдатушки-братцы удалые,
Гдѣ же у васъ дѣтки?
—Наши дѣтки—пули ваши ждыки,
Воть гдѣ ваши дѣтки!
Солдатушки, браво-ребятушки,
Гдѣ же ваша хата?
—Наша хата—лагерь супостата,
Воть гдѣ наша хата!

Егоровъ, Сборникъ избранныхъ пѣсень для солдатскаго хорового пѣния, Екатеринославъ, 1893 г., стр. 42. Каждый четвертый стихъ повторяется.

152.

Гренадеры молодцы,
Други-братцы, удалые!
Станемъ, братцы, въ круговую,
Грянемъ пѣсню удалую!
Грянемъ пѣсню въ добрый часъ,
Благо хлѣба-соли есть у насъ!
Запоемъ мы прытко, хватско
Про житье-бытье солдатско!
Что подъ дождикомъ трава,—
То солдатска голова:
Весело цвѣтеть, не вянетъ,
Службу царскую бойко тянеть.
Живи, музыканта, прости!
Рады службу мы нести.
По призыву ли, изд в честь
Умереть готовы в поле.
Вь ножь хоть мало есть ума,
Не страшна тому сума.
Онь ружье, патронники, лимку—
Какъ ребенокъ любить матку.
А бывало, братья, ветарь—
Хоть дубиной приударь,
Ни въ чести, ни изъ платы
Не пойдешь музыкъ въ солдаты.
Пальцы рубить, зубы рвать,
Вь службу царскую пойдешь.
А когда служить сберетесь,
Слово съ жизнью разстанется.
Туть жена, и сватъ, и братъ,
Гришка, Сидоръ и Кондрать,
Какъ по мерному зарыдаютъ,
До кружала провожаютъ:
Всей деревней заревутъ:
Ванку въ рекруты сдаютъ!
Ахъ, прости на винь, Ваня!
Возь ужо та будешь бани!
А теперь—чего тужить?
Какъ съ охотой не служить?
Слава Богу, есть отстанка,
По два рублика прибавка.
Ой, спасибо, наша матъ!
Рады въ полѣ умирать!
Живъ солдатска намъ забава,
Польза, счастье намъ и сла ва!

АЯБРЯТЪ, № 38. ПОСЛЕ КАЖДЫХЪ ДВУХЪ СТИХОВЪ ПРИНЯТЬ:
ОЙ КАЛИНА, ОЙ МАЛИНА.
153.

Долго вы вьмь, снѣжочки, на талой землѣ лежать?
Долго вы, солдатушки, горе горевать?
Оставимъ тоску-печаль во темныхъ лѣсахъ!
Станемъ привыкать мы къ турецкимъ степямъ,
Къ французскимъ городамъ!
Забывайте, солдатушки, отца, мать, жену!
Вспоминайте, служивые, тесакъ, ружье, суму!
Съ дѣвками, съ молодками полно намъ гулять!
Перья подушечки пора намъ забывать!
Стоять въ караулѣ—не надо обносить дремать
И ружье съ сумой терять!
Ходи наѣдимся, стоя высынимся;
На зарѣ мы встаемь,—слезами умоемся,
Кручиюю утримся, Богу помолимся;
Дай, Боже, солдатушкамъ пожить, послужить,
За свою сторонушку головку положить!
Есть ли у васъ, солдатушки, крупа и мука?
Хлѣбовъ напечемъ, густой каши накаримъ;
Сложимся по денежкѣ,—мы кушимъ вилица;
Выпьемъ мы по рюмочкѣ, выпьемъ вилица;
Выпьемъ по другой,—разгуляемся;
По третьей мы выпьемъ,—сами пѣсни запоемъ,
Пѣсни запоемъ, во походъ скоро пойдемъ!

Отечественные Записки 1810 года, томъ VIII, стр. 27.

154.

Долго ли снѣжочкамъ на талой землѣ лежать?
Долго ли солдатушкамъ горе горевать?
Оставимъ тоску-печаль во темныхъ лѣсахъ,
Станемъ привыкать во турецкихъ сторонахъ!
Забывай, солдатушки, отца, мату и жену!
Вспомините, ребята, тесакъ, ружье, суму!
Плацъ, навсегда съ камзоломъ намъ не скидывать;
Стоя въ караулъ, намъ нечего дремать!
Съ дочками, съ молодками ужь полно намъ гулять!
Мягки перинушки намъ забыть!
Солдатское житье гораздо лучше всего;
Чортъ позьми того, кто не похвалить его!
Ходи накимся, стоя да мы пыльнимся;
По утру ли слезами умыляемся;
Утреемся мы полой, Богу мы помолимся:
Дай, Боже, солдатникамъ пожить, послужить,
На чужой сторонушкъ головъ не положить!
Есть у насъ, ребятушки, мука и крупа:
Хлебонъ напечемъ, еще мы наше напаримъ;
Сложимся по денежкѣ,—купимъ мы пищу;
Выпьемъ мы по чарочкѣ,—да позавтракаемъ;
Выпьемъ, братцы, по другой,—разгуляемся;
Выпьемъ мы по третьей,—сами писни запоемъ:
Трахъ-тряхъ-тараахъ-тыхъ-тыхъ-тараушечки!
Ужь мы гдѣ наши дѣйались, прежни душечки,
Презаны наши душечки, красны дѣйцы?

Альбрехтъ, М 57.

155.

Охра намъ, синяочки, въ быстру рѣчку бѣкать!
Полно намъ, ребятушки, горе-горевать!
Останься тоску-печаль въ темныхъ лѣсахъ,
Во тѣмныхъ лѣсахъ, во турецкихъ поляхъ!
Забывай, солдатушки, отца, мату и жену!
Вспоминайте, ребята, тесакъ, ружье, суму!
Планцъ, казачать съ камзоломъ намъ не надо скидывать,
Стоя въ карауѣ, намъ печего дремать!
Съ дѣвками, съ молодками ужъ полно намъ гулять!
Перцы, подушечки пора намъ забывать!
Солдатское житье гораздо лучше всего; 
Чортъ носами того, кто не похвалить его!
Ходя намъ находимся, стоя да мы высынимся;
Но утру ли росою умываемся;
Утремся мы полой, Богу мы помолимся:
Даи Богъ намъ, солдатушкамъ, пожить, послужить,
На родной сторонушкѣ головку сложить!
Есть у насъ, ребятушки, мука и круна:
Хлѣбъ на печемъ, еще мы наши сварили;
Сложимся по денежкѣ,—пошлемъ за винцомъ;
Выпьемъ мы по чарочкѣ,—да позавтракаемъ;
Выпьемъ по другои,—разговоры, братьцы, заведемъ;
Выпьемъ мы по третьей,—пѣсню запоемъ;
Выпьемъ по четвертыи,—во походъ пойдемъ!

П о п о в а. Во́ёвые пѣсни русского солдата, СПб. 1893, стр. 61.

156.

Холодно намъ, ребятушки, тужить-горевать!
Пора намъ, ребятушки, подушку забывать!
Время намъ, ребятушки, ко конечкамъ привыкать,
Ко коню, ко сѣду, ко буланному коньку!
Забудемъмы, братьцы, отца, мать и жену!
Вспомнимъмы, братьцы, все военное!
Съ отцомъ, матерью, женой намъ годъ годовать,
Какъ и съ шапкой да ружьемъ на часахъ намъ стоять!

Будуть у насъ, братьцы, круна и мука,
Орикіые сухаря,—
Съ крупъ мы кашу паваримъ, съ муки хлѣбоъ на-
печемъ;

Ходи навдимен, стои выснимъ;
Скинемся по денецей,—кушимъ водочки;
Выпьемъ мы по чарочкѣ,—похмѣліемся;
Выпьемъ по другой,—разгуляемся;
Выпьемъ мы по третьей,—во походъ скоро пойдемъ,
Пойдемъ мы братцы, подъ горы Кавказскія,
Какъ подъ тѣ аулы подъ чеченскѣ;
Кринемъ мы, гикнемъ, всѣ аулы разобьемъ,
Черкесовъ въ глазъ наберемъ, да на тихий Донъ пойдемъ!

Донская область. Донская Областная Вѣдомості
1873 года. № 66

157.

Полно вамъ, снѣжочки, на талой землѣ лежать!
Полно вамъ, ребятушки, горе горечать!
Оставимъ тоску во темномъ лѣску,
Станемъ привыкать къ грузинскимъ горамъ,
Къ чеченскимъ мѣстамъ,
Станемъ забывать отца, матери, жену!
Съ дѣвками, съ молодцами полно пить-гулять!
Першы-подушки пора намъ забывать!
Выпьемъ по рюмочкѣ,—похмѣліемся;
Выпьемъ по другой,—разгуляемся;
Выпьемъ по третьей,—во походъ пойдемъ!
Дай намъ, ребятушки, понить, послушать,
На своей сторонушкѣ голову сложить!

Донская область. Свѣдѣнія, стр. 138.
158.

Полно вам, снегочин, на той земле лежать!
Полно вам, казаченьки, горе горевать!
Останьте тоску-печааль во темных во льсах;
К чужой дальней стороне будем привыкать;
Чужой молодой жене будем уважать!
Есть у нас, казаченьки, мука и крупа:
Кашпцы наварим, мягких хлебов панечемь;
Ходя нарядимся, стоя вышними;
Полю утререм, Богу помолимся;
Сложимся по денечку,—пошлем за винцем;
Выпьем по чарочк,—появтракаем;
Выпьем по другой,—разговоры заведемь;
Выпьем по третьей,—с горя пенью запоемь!
Дом у нас, ребята,—черна борочка;
Жена молодая,—витьковочка;
Отец наш, родитель,—наш начальникъ.
Отпусти нас, родной, домой на ружельце посмотреть,
Чтобь оно было вычищено, саломь смазано;
Сидять въ секреть ................
Ударят на тревогу, чтобь заряжено было!

Терская область. Сборникъ материала для описания Кавказа, выпускъ XV, стр. 75.

159.

Полно снѣжкам, полно с нѣмь.
На сырой землѣ лежать!
Полно, полно намъ, ребята,
Полно горе горевать!
ІІорл, пора намъ, ребятъ.
Пора въ походъ выступать!
Выйдемь, братьцъ, на лужокъ,
Да станемъ-ка во кружокъ,
Да станемъ-ка во кружокъ,
Занграемъ во розокъ!
Заняла наши гренадеры,
Заняла мать стара,
Заняла мать стара,
Еще жена молодая....

Ег о р о въ, Сборникъ избранныхъ пѣсенъ для солдатскаго хорового п пинъ, Екатеринополь, 1833 г., стр. 56. Послѣ каждыхъ двухъ стиховъ прибавлять: Гей, гей, ой да людь, съ двукратнымъ повторениемъ втораго стиха.

160.

«А Ванюшка, мой батюшка,
Куда тебя снаряжаютъ?»—
—А мамонька, въ солдаты,
Сударьши, въ солдаты,
Не тронь, въ солдаты,
Не замай, въ солдаты,
Что же дѣлать, въ солдаты!—
—«А Ванюшка, мой батюшка,
Что ты будешь въ солдатахъ дѣлать?»—
—А мамонька, учиться... . . . . . . . . . .

—«А Ванюшка, мой батюшка,
Что ты будешь есть-то?»—
—А мамонька, сухари... . . . . . . . . . .
Собирались ребята
Ко цареву кабаку;
Они думали-гадали
Про солдатское житье.
Как солдатское житье —
Лучше в свете нѣт его.

Томъ VI.
Солдатъ нащеньки не напетъ,
Бросъ въ руки не беретъ.
Всъ казну денегъ не кладетъ;
Съ казны денегъ не беретъ.
Мужики, вы, мужики,
Мирѣлъ, луранъ!
Вы придите къ намъ,
Поживите у насъ:
У насъ—голодъ, у насъ—холодъ,
У насъ—хлѣба недорода!
Придешь праздникъ воскресенье,
Намъ хочется погулять,—
Офицеры не велять;
Придень темная ночь,
Пойдемъ гулять во всю ночь.
Рано, рано поутру
Песютъ рогаты по цуку.
Не велять намъ оправдаться.
Велять скоро раздѣваться;
Рубашечки дойдуть съ плечъ,
Начинаютъ больно сѣчь.
Хотя синюшка набита,
Даже сударушка нажита;
Хотя синюшка болитъ,
Сударушка говоритъ,
Вечеромъ ходить велять.

Кураевъ Губернія, Щагровскій уездъ. Халанскій, № 30 (протяженная).

162.

Ой, намъ гдѣ жить,
Теперь не по чему тужить,
Намъ, казакамъ молодымъ,
Здесь армейцамъ полевым!
Только та наша бѣда—
Лѣтомъ въ лагеряхъ стоять,
По утру рано вставать,
Намъ головушки чесать,
Чубы на бокъ заводить,
На ученье выходить!
Намъ ученье—ничего,
Между прочимъ—тяжело:
Стои прямо, смотри браво,
Шанкой дѣлай хорошо;
Приступай ты ножкой правой,
Поворачивайся:
Не довернешься,—быть,
Перевернешься,—быть!
Наряжаемся обрядно,
Щеголяемъ, какъ хотимъ;
Намъ сударушки знакомы,
Всегды въ гости зовутъ,
Ой, зовутъ зовутъ, зовутъ,
Всегды жалуютъ!
Мы осению ночь
Прогуляли всю ночь.
Какъ приходимъ по утру,—
Держать палокъ по пукѣ;
Не велятъ намъ оправдаться,
Велятъ скоро раздѣваться.
Хочь спинушка взбита,—
Сударушка нажита;
Хочь взбили спину больно,—
Любить дѣвочекъ довольно;
Пущай спинушка гнѣтъ,—
Сударушка прочь нейдетъ!

Донская область. П и в о в а р о въ, стр. 123.
163.

Намь весело жить.
Намь не о чемь тужить.
Казачкамь молодымь,
Басурманцамь полевымь:
Слушаю всю мы звьемь,
Щеголемь, какь хотимь;
Сударушки намь знакомы,
Къ себѣ вь гости насть зовуть,
Много жалуютъ.
Анни одна наша бѣда—
Зиму вь загерь стоять,
По утру рано вставать,
Намь головушка чесать,
Чубы на бокъ заводить,
На ученье выходить.
Намь ученье—ничего,
Хоть немножко тяжело.
Сой прямо, гляди браво,
Дайй нашей хорошо!
lassen.

Какь сказали казакамь:
Со полуночи вь походь.....

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для опиенія... Кахала, выпускъ LX, стр. 74.

164.

Ужь ты, зимушка-зима,
Холодна очень была!
Холодна зима проходитъ,
Весна красна настаёт;
У солдата сердце мрёт,
Летомъ въ лагеряхъ стоять,
По утру рано вставать,
Лицо было умывать,
На ученье носить.
Намъ ученье — ничего,
Только очень тяжело.
Солдатъ бравый, стой ты прямо,
Ружьемъ дѣйствуй хорошо!

Альбрехтъ, № 67. Послѣ каждой двухъ стиховъ припись: Эй-эй-эй-уа-уа, черная палька, яясная полика, ты же, Марусенька черноворовка, чего не почувшь дома. Некоторые стихи повторяются.

165.

Ужъ ты, зимушка-зима,
Холодна, зима, была!
Холодна зима проходить,
Лѣто красно настаёт,
Лѣто красно настаёт,
У солдата сердце мрёт.
У солдата сердце мрёт.
У солдата сердце мрёт.
Лѣто дома не жнешь,
Лѣто въ лагеряхъ стоять,
По утру рано вставать,
По утру рано вставать,
Лицо было умывать,
Лицо было умывать,
Мундиръ черный надѣвать,
Мундиръ черный надѣвать,
На ученье выѣзжать.
Намъ ученье не мученье,
Между прочимъ тяжело,
Между прочимъ тяжело,
Что не знаемъ ничего!

Апостолъ Прокуний, § 160.

166.

Озъ-подъ камышка изъ-подъ блажа
Протекалъ ручей блаж.-серебряный.
Да по бережку да по кругому
Шли пропили два полка солдатъ;
Души они промежъ собой молвили:
«Еще даи, братцы, переживемся!»
Красны дѣвушки испугались;
За старыхъ замужъ побросались.
Солдатскія жены насмѣялись:
«Хорошо вамъ жить за солдатами!»
Они нынѣ-точно все готовое,
Цѣло почато посвящъ государево;
Они въ лагеряхъ стоять во палаточкахъ,
Во погощь пойдуть во кибиточкахъ.»

Въ веснику 1789 года, часть IV, стр. 62.

167.

У насъ по улицѣ, у насъ по широкой,
У насъ по мурзѣ, у насъ по зеленой,
Дорожка ломится, корень копь бѣжать,
Копыта гудуть.
Капитанъ идетъ съ капитаницею,
Генераль идетъ съ генеральницею.
Все везут' квести да нерадостны,
Нерадостны, невеселы:
Какъ и старыхъ бабъ—на барабаны драть,
А молодушек—на линию гнать,
Красныхъ девушек—замужъ отдавать
За молодыхъ солдатъ, за рекрутовъ.
Красныхъ девушек неужалися,
За старыхъ мужень разбцалися.
А после того впосхватилися,
Впосхватилися, обманулись.
«Ну же кабы мы, дзвики, знали-вдали,
За старыхъ мужень мы бы не бгали,—
Мы поняли бы замужъ за молодыхъ солдать,
За рекрутовъ за молоденькихъ,
За хорошенькихъ!»

Самарская губерния. Варениковъ, стр. 201.

168.

По улицѣ-улицѣ дорожка лежит,
Вотъ по этой по дорожкѣ воронъ конь бѣжитъ,
Воронъ конь бѣжитъ,—вся земля дрожитъ,
Копытца гудятъ, подковы звенятъ.
Капитаиѣдетъ съ капиташею,
Съ капиташею, съ енаральшею.
Капиташушка у насъ—Андреёшка.
Капиташа его у насъ—свѣтъ Марьешк.
Они везли, везли вѣсти новыны,
Вѣсти новыны, невеселыя:
Молодушекъ на игрище звать:
А репныхъ бабъ на убахту драть,
Соломою набивать, немного насыпать;
Красныхъ девушекъ замужъ отдавать
169.

Ахъ ты, долюшка, ты, невзгодушка,
Сокрушила ты добры молодец!
Ахъ, ты гоѣ еси, добрый молодец!,
Беззаботная твоя головушка!
Не ходи-ка ты здѣсь по улицѣ,
Не заглядывай ты въ оконечку
Къ красной дѣвушкѣ: Паганюшкѣ!
У нея-то другъ не тебѣ честь:
Онъ смирится, скрытся какъ овечушка;
Не хлебасть онъ зелену вина,
Не порочить онъ красну дѣвушку....

Какъ подъ кустикомъ подъ ракитовыми
Не ручей журчитъ, не рѣка бѣжитъ,
А лесъ подъ нимъ добрый молодец.
Онъ головушку накрыть киньеромъ,
Опоясался саблею острою.
Ахъ, жить мое ты солдатское.
Ты, веселое, забытенькое!
Послушу ли я в'рої-правдою 
Православному царю батюшкѣ, 
Православному царю блажому....

Народная русская поэма, стр. 18 ("протяжная"). Письмя семи- 
тельного до точности.

170.

По дороженьку по широкой 
По Московской, 
Туда шла-прошла сила-армій, 
Конна гвардія, 
Три полка солдатъ, все молодыя, 
Безбородыя. 
Впереди полка знамена несутъ, 
Артикулъ мечутъ. 
Ружье свѣтлое, замки крѣйнѣе, 
Кремни острые. 
Замки сбрыкали, солдаты всплакали. 
Во походъ пошли, во дороженьку, 
Хоть не въ дальную, да въ печальну— 
На сраженьице, на ученьице. 
Гдѣ, ребятушки, день-то намъ ночевать, 
Ночь коротать? 
Во темномъ лѣсу, во сыромъ бору, 
Все подь соснами подь жаровыми, 
Подь кудрявыми; 
Намъ постельушка—мать сыра земля; 
Намъ зголовыше—зло кореныще; 
Одѣяншко—вѣтры буйные!

Архангельская губерния, Холмогоры. Якушкинъ, стр. 516.
171.

Други горы развеселы,
Растут сады зелены.
Зеленые разсажены.
Что по этим-то по садикамь
Пролегалъ путь-дороженька.
Дороженька была торна,
Широка, дольга Московска,
Московска, Питенбургска.
Ни кто по ей не проходилъ,
Ни кто слѣды не проходилъ.
Только низ-прошли солдаты,
Солдатушки. люди бѣдны;
Несутъ въ рукахъ ружья свѣтлы,
А замочки у нихъ мѣдны.
Замочкамъ они сбирали;
Во походъ пошли, заплакали.
Объ ихъ есть кому поплакать;
Тужить-плакать родной батюшка,
Съ своимъ со малымъ дѣткоймъ,
Съ молодой женой.

Вятская губерния. Календарь Вятской губерніи на 1891 годъ, стр. 381.

172.

Ярославъ городъ на красѣ стоялъ,
Что на той на красѣ—на желтомъ песку,
На большомъ тракту.
Шли солдатушки, шли солдаты новобранные.
Во походъ пошли, ружья спалибреши,
А саблями сбирали;
Во походъ пошли, заплакали.
Пошли на дальную сторонушку
Сногубить свою головушку,
Сногубить бы и за денегку....

Вятская губерния. Календарь Вятской губернии на 1891 год,
стр. 381

173.

Петербургская была дорожка,
Московская была широка.
Да никто-то на этой дорожкѣ
Ни не былъ только, ни гулялъ.
Только шель-прошелъ
Пѣшеходный полкъ солдатъ.
Не дошедши до села-деревни,
Становились солдаты въ рядъ;
Подъ бѣлой березою
Ложились солдаты спать;
Стали отдыхать
Ровно-ровно три часа....
Одинъ мальчикъ раскрасавчикъ
Всю Россею испрошелъ,
Отца съ матерью не нашелъ;
Нашелъ новый кабачекъ,
Пропилъ шанку, кушачекъ.

Рязанская губерния, Данковскій уѣздъ. Г. удд. А. 39 («круговая»).

174.

Породила да меня матушка,
Породила да государыня,
Въ зеленомъ-то саду гуляючи,
Что подъ грушею подъ зеленою,
Что подъ яблонью подъ курдюкою,
Что на гранушкѣ на муранушкѣ.
На цвѣточкахъ на лазоревыхъ;
Пеленала да меня матушка
Во зеленочки во камчаты,
Во спивальныке во шелковые;
Берегла-то меня матушка
Что отъ мѣтру и отъ вихоро;
Что пустила меня матушка
На чужую дальню сторонушку.....
Стропа ль ты мои, сторонушка,
Стропа ль моя незнакомая,
Что не самъ-то и на тебя занесь,
Что не добрый меня копь завезѣл;—
Занесла меня кручинушка,
Что кручинушка великая,
Служба грозная государева.
Прытость, бодрость молодецкая
И хмѣлнушка кабацкая....

Песенникъ 1780 года, часть 1, стр. 161.

175.

Стропа ль мои, сторонушка,
Стропа ль моя незнакомая!
Что не самъ ли я на тебя занесь,
Что не добрый ли да меня копь завезѣл;—
Занесла меня, доброго молодца,
Прытость-бодрость молодецкая
И хмѣлнушка кабацкая,
Породила да меня матушка
Во безечастный день во пятницу,
Въ зеленомъ саду гуляючи,
Что подъ грушюю подъ зеленою,
Что подъ яблонью подъ кудрявою;
Пелена я дѣл матушка
Во пеленочке во атласньи;
Что свивала да мѣнн матушка
Во свивальничкѣ во альпі бархатный;
Отсвивала да мѣнн матушка
Одѣлали ли соболиными;
Берегла меня матушка
II отъ вѣтру, да и отъ вихорю,
Что отъ часта мелка дождики;
Уберегла меня матушка
II отъ вѣтру, да и отъ вихорю,
II отъ частаго мелкаго дождики;
Не уберегла мѣнн матушка
Что отъ службы государевой,
Отъ чужой дальней сторонышни.

И всеній 1780 года, часть III, стр. 72.—Поэтъ толкованная пѣсня
И всеній 1819 года, часть II, стр. 25.

176.

Сторона ль ты моя, сторонушка,
Сторона моя незнакомая!
Что не самъ я на тебя зашелъ,
Что не добрый мени конь завезъ,
Не буйны вѣтры завѣяли,
Не быстры рѣки залѣяли;—
Зашесла мени, добраго молодца,
Что неволюшка солдатская,
Грозна служба государствева.
На чужой дальней сторонушкѣ
Ни отца пѣту, ни матушки,
Ни брата, ни родной сестры,
Ни молодой жены, ни младенца дитушек.
Какъ на чуждой дальней сторонушки
Что ложился я, добрый молодец,
На голяхъ доскахъ безъ постельники;
Улыбался я, добрый молодецъ,
Что своими горючими слезами;
Утиралъ я, добрый молодецъ,
Я всюю полой правою...

Въесеникъ 1780 года, часть III, стр. 167.

177.

Сторона ли ты моя, вотъ моя сторопушка,
Сторона моя чужая!
Да не самъ-то ли я на эту сторонушку,
Не самъ я запелъ-захалъ,—
Запесло меня, раздобраго молодца,
Запесло меня неволею....

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описа-
ния... Кавказа, выпускъ III, стр. 73.

178.

Чь ты взойди, ты взойди, красное солньшко,
Надь горою взойди надь высокою,
Надъ ущельями взойди надь глубокими,
Надъ льсами взойди надь дремучими,
Надъ долинами взойди надь широкими,
Надъ лугами взойди надь зелеными,
Надь родимой взойди надь сторонушкой!

Сторона ль моя, ты, сторопушка,
Сторона ль моя незнакомая,
Невеселая, невеселая!
Какъ не самъ-то, не самъ я, добрый молодець,
Какъ не самъ-то, не самъ я зашелъ-заѣхалъ,—
Занесла-то меня служба царская....

Терская область. Сборникъ материала для описаний... Кавказа, выпускъ VII, стр. 101.

179.

Ты взошёл, красное солнечко,
Надъ горами надъ высокими,
Надъ утёсами надъ глубокими!...
Не ковыль трава въ полѣ занавсегда,
Занавсегда удалъ добрый молодецъ
На чужой сторонушкѣ.
Стопра ль ты мой, сторонушка,
Стопра моя невеселая!
Не самъ я на тебя занавсегда-заѣхалъ,—
Занесла меня, добра молодца,
Служба царская, государственная....

Терская область. Сборникъ материала для описаний... Кавказа, выпускъ XV, стр. 268.

180.

Стопра ль ты мой, вотъ моя сторонушка,
Стопра ль моя чужая, ой, вотъ чужая!
Да не самъ я на тебя вотъ, моя сторонушка,
Не самъ я зашелъ-заѣхалъ, ой, вотъ заѣхалъ;—
Занесла-то меня, да доброго молодца,
Занесла меня неволя, ой, вотъ неволя!
Да неволенъ я быть, да я, добрый молодецъ,
Неволенъ я быть, кручнинъ, ой, быть кручнинъ.
Да никто-то, никто про мою кручиушку,
Никто про нее не знает, ой, вотъ не знает,
Только знаетъ про нее, про мою кручиушку,
Сердечушко ретиное, ой, ретиное.
Ой, да какъ закрытое, ты, мое сердечко,
Закрыто грудью близко, ой, грудью близко;
Запечатаное, вотъ мое ретиное.
Оно только думой кривкою, ой, думой кривкою....

Терская область. Терский сборникъ, выйнуся 1, стр. 133.

131.

Какъ за реченькой было за Невагою,
За другою речью Перебрагою,
Не польень трава во полѣ шаталась,
Запахалась тамъ душа добрый молодецъ.
Опоязвалыся Ваня за рѣку ходить въ кабакъ,
Не въ кабакъ онъ ходить,— въ цѣловальницѣ,
И не въ цѣй самой,— въ ея дочери.
«Я не дочь люблю,— сладку водочку,
Сладку водочку, все шипцевочку.»
Съ этой водочкъ онъ сдѣзлся пышешенекъ.
Онъ не самъ запялъ, не своей охотой,—
Запесло его силою невольною;
Запесла молодца неволнишка,   [134]
Чужая дальнняя сторонушка;
Нопнеопила жизень его боярская,
жизнь его боярская, служба государева.
Велика служба—служба—ъ утра день до вечера,
Съ утра день до вечера, часика до церкви.

Терская губерня, Вярязинскій уездъ. Рыбинковъ, часть III, стр. 183.
182.

За Невагою, за другой рѣчкой Перебрагою,
Не польшь трава во полѣ шаталася,
Занимался туть душа добрый молодець,
Ванюшка сердечный другъ.
Опомадился Ваня за рѣчку ходить въ кабакъ;
Не въ кабакъ онъ ходить,—къ цѣловальницѣ,
И не къ ней самой,—къ ея дочери.
«Я не дочь люблю,—сладку водочку,
Сладку водочку, все вишневочку.»
Съ этой водочки онъ сделался нынешенекъ.
Не самъ зашелъ, не своей охотою,—
Завела молодца неволюшка,
Чужа дальняя сторонушки,
Жизнь его боярская.

Олонецкая губерния. Олонецкая Губернская Вѣдомости 1808 года, № 27.

183.

За рѣченькой я былъ за Невагою,
За другой былъ я Переврагою.
Не купилъ-травка во полѣ шатается,—
Туть ходилъ-гулялъ за-душа моя,
Милъ раздушенъка, удалъ добрый молодець.
Добрый молодець, еще Иванъ Федорычъ.
Онъ не самъ зашелъ, не своей охотою,—
Завела дружка-молодца неволюшка,
Воля-волюшка, чужая сторонушка,
Чужа дальняя, его нужда крайняя,
Нужда крайняя, его жизнь боярская,
Томъ VI.
Жизнь боярская, наша служба царская.
Тяжело служить день до вечера,
День до вечера, ночи до полудня.
Полуденная звезда высоко взошла;
Полуденщие звезды с неба спадаются....

Владимирская губерния. Боровский уезд. Смирновъ, стр. 18.

184.
За речкой за Ненагунников,
За широкую Перебрагунников,
Не вольни-трава въ полдѣ занялась,
Что во полдѣ за-душа миленькой моей.
Оть не съмъ занесъ, не своей охотникою,
Не охотою;
Запесло друзья великою ногодукою,
Погодукою;
Не погодукою,—великою неволюною,
Неволею.
Поднебесная жизнь наша боярская,
Жизнь боярская,
Служба государева, государева,
Государева служба, цари благо,
Цари благо Петра Перваго.
Тяжело служить, служба день до вечера,
День до вечера;
Что со вечера служить до полудни,
Со полудни служить до часу девяти,
Служить до шестой до заря.

Повенская губерния. Судаковъ, стр. 111.
185.

Надъ горою надъ высокой,
Надъ долиной надъ широкой.
Ты взойди, взойди, солнце красное,
Обогревъ ты насть, людеи бѣдныхъ!
Мы люди бѣдные, казаки военные!

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описания... Кавказа, вышеее III, стр. 76.

186.

Шелъ дѣтшіушка дорогою,
Шелъ удалый молодецъ широкою.
Пристигала молодца тёмная ночь,
Темная ночь осенина.
Гдѣ-то молодецъ ночевать будетъ?
Ночевать молодцу въ тёмномъ лѣсу,
Въ сыромъ бору подъ сосною.
 Подъ зеленою.
Буйные-то вѣтры разбушнллися;
Зелёная-то сосна расшаталась,
Расшаталась, расшумѣлася.
Не сосна шумитъ, то молодецъ журить:
«Ты зачѣмъ же, молодецъ, подъ меня зашелъ?»
Какъ возговорять добрый молодецъ:
«Не бушиуйте, вѣтры буйные!
Не патайся ты, не шуми, зелёна сосна,
Не журни меня, доброго молодца!
Я не самъ, молодецъ, подъ тебя зашелъ,
Занесла меня неволюшка,
Неволюшка, невзгодушка—
Государева солдатчннка!»
Приведу я, молодецъ, ко сырой землѣ:
Не стонет ли мать сыра земля,
Не плачет ли отецъ съ материо,
Не гороется ли молодая жена,
Молодая жена съ малыми дѣтуками?

Поверхностная губерния. Поверхностная Губернская Ведомости
1858 года. № 37.

187.

Дорогой ты мой камешекъ, возлюбленный!
Залежался ты, мой камень, на крутої горѣ,
На крутої-то горѣ, на сырой землѣ!
Не въ атласѣ лежишь ты и не въ бархатѣ,
II не въ той-то лежишь дорогой камѣк, —
Ты лежишь, камень, противъ солнышка,
Противъ солнышка противъ краснаго,
Противъ батюшки свѣтлыхъ мѣсяца.

Ты, рибушка моя, рибушника,
Кудревата, листовата!
Ты когда взонила, когда выросла?
Ты когда цвѣла, когда выросла?
— Что весной взонила, лѣтомъ выросла;
По зарымъ цвѣла, въ полдни выросла.

Ты, дѣтинушка-сиротинушка,
Безприютная твоя головушка!
На чужой живешь ты сторонушкѣ!
Еще кто тебя, друга, спородилъ?
Еще кто-то тебя вспомилъ, вскирмилъ?
— Породила-то меня родна матушка;
Вспомнила-то, вскирмилъ сударь батюшка;
Возелѣвши родны братья;
Занинал кудри родны сестрицы;
Научила меня чужа сторона,
Чужа сторона—служба царская,
Служба царская, государева!

Изралье. Известия Академии Наукъ, томъ II, стр. 171.

188.

Мила Машенька лесикомъ,
Красавица темною,
Растемпьимъ лесикомъ.
Почудилось дѣвушкѣ,
Что во лѣсикѣ шумитъ.
Какъ шумитъ ли въ немъ, гремитъ
Березоюка бѣлла.
Бѣлла, кудрявая
Развеселая стояла
Во сыромъ бору-долу. 
Какъ на эту на березу
Слетѣлися пташечки,
Развольныя пташечки,
Двѣ горячихъ кукушечки;
Кукуютъ-горюютъ
По миломъ друзьякъ,
По миломъ друзьякъ,
Въ тепломъ гнѣздышкѣ.

Что въ сыромъ бору-долу
Ранью рано разцвѣло.
Порошенька выпала,—
Меня мати родила,
На ножки поставила,
Въ чужи люди отдала.
Какою тебя, сыночек,
Въ чужихъ людяхъ жить?

Самара. Воронцовъ, стр. 19.

139.

Да когда я былъ-былъ маленькъ,
Былъ глупенькъ,
Да тогда-то мнѣ отецъ-мать любили,
На рукахъ носили.
А потомъ я сталъ на возрастѣ,
На своихъ ногахъ,
Сталъ конемъ владать, изъ ружья стрѣлять,
Изъ любимой своей винтовки;
Я ходилъ-гулялъ по дикой степи,
Ужъ и былъ-стрѣлялъ гусей-лебедей,
Сѣрыхъ утокъ.
А теперь мнѣ пришлось на войну ходить,
На кровавый бой…

Терская область. Сборникъ материаловъ для описания Кавказа, выпускъ XV, стр. 197.

190.

Что по сѣнямъ было, сѣнямъ-сѣнечкамъ,
По новымъ сѣнямъ рѣшетчатымъ,
Что ходилъ-гулялъ добрый молодецъ,
Во рукахъ носилъ юного сокола;
Самъ соколу оны наказывали:
«Полети, соколь, куда я попалъ,
Куда я попалъ, куда я велъ!»
Полети, соколъ, да на чисто поле,
Со чиста поля да на святую Русь,
На святу Русь да въ камену Москву!
Ты снуйтися, соколъ, да на Семеновской,
И ты сидь, соколъ, да на высокъ теремъ!
Ты снуйтися-снуйтись, соколъ, на оконечко,
Ты запой-запой жалобишенько,
Ты скажи-скажи родной матушкѣ:
Ахь, какъ мы живемъ въ горѣ да въ великомъ,
Какъ отъ слезъ нась не могутъ утѣшитъ!
Ахь, не съ кѣмъ намъ горя размыкати,
Горя размыкати, думы придумати!
Кабы ты, мнѣ родная матушка,
Родилась бы ты въ нашемъ лагерѣ,
Что да на бѣломъ горючимъ на камышкѣ,—
Еще тутъ бы мы съ тобой горе размыкали,
Горе размыкали, думу придумали,
Что и отъ слезъ бы насъ утѣшили!

Нѣсен и нкъ 1780 года, часть IV, стр. 147.

191.

Далеко было, далече во чистомъ полѣ,
Въ чистомъ полѣ полынь-травушка
Разросталася....
Погорчѣ тебя, полынь-травушка,
Во всемъ полѣ нѣтъ!....
Потрудишься тебя, служба царская,
Въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ!....
Пристоялись у насъ ноженьки
Ко сырой землѣ;
Принищало бѣлы рученьки
Къ строену ружье;
Приглъддлинсь очи ясны
За Дунай рѣку....

Тверская губерния. Зубцовъ. Начальная книжка Тверской губернии на 1861 годъ. № 3.

192.

Ище бѣленькая березонька къ землѣ клонится,
Не вскользь въ полѣ травонька разстилается,—
Стелется, разстилается полынь горькая.
Нѣть тебя, полынушка, горьче въ полѣ нѣть!
Горьке тебя, полынушка, служба царская,
Наша солдатская,
Царь бѣлаго Петра Перваго!
Не днемъ-то намъ, ко вечера, солдатушкамъ, ружья чистить;

Со полуночи солдатушкамъ голова чесать,
Голова чесать да кудри пудрить;
На бѣлымъ свѣту солдатушкамъ во походъ идти,
Во походъ идти, во строю стоять,
Во строю стоять да по ружью держать.
Пристойлись рѣзвы поженьки въ сырой землѣ;
Придержались бѣлы рученьки къ огненному ружью;
Пригляддлись очи ясны за Дунай рѣку.
Уже мы ждали-то, дождали неприятели,
Неприятели да супостаты—король шведскаго,
Выходить-то пашъ король шведскій изъ бѣла патра;

Онь смотрѣлъ русскую силушку изъ ясна стекла,
Какова-то есть русска силушка, во строю стоять,
Во строю стоять да по ружью держать.

Московская губерния. Соликамскій уѣздъ. Записки Ура́йскаго Общества любителей естествовѣдѣния, томъ VII, стр. 121 («проголошенъ»).
193.

Не шуми ты, не гуди въ чистомъ полѣ, дубровушка,
Не мѣшай мнѣ, добруму молодцу, думу думать....
Не ясень соколъ по крутымъ горамъ летаеть,—
Добрый молодецъ по арменщи: разъезжаеть,
Что ни лучшего себѣ молодчика выбираеть:
«Кто бы могъ достать среди моря желтаго песочку?
Кто бы стеръ съ моей острой сабли красную ржаву?
Вскрылъ бы мой молодецкий бѣлья груди,
Посмотрѣть бы, посмотрѣть бы ретивое мое сердце,
Отчего-то оно во мнѣ все изныло,
Безъ поры, Сезѣ времчка молодца сокрушило?
Безъ огня-то оно, мое сердечушко, сгорѣло,
Безъ нолыми-то оно, мое ретивое, сотлило!»

Донская область. Николовъ, стр. 127.

194.

Ой, не туманушки, да они по балочкамъ,
Туманъ, братцы, разстился,—
Дѣдъ арменщик, онъ царя бѣлаго,
Въ Дорогахъ собрались.
Не ясень-то соколъ по поднебесью,
Выско соколъ летаеть,—
Добрый молодецъ, да онъ по арменщикѣ,
Да онъ разъезжаеть,
Да онъ ищетъ себѣ да хитраго-мудраго,
Ищетъ себѣ человѣка:
«Да и кто бы это могъ изо дна моря
Достать желтаго песку?
Да и кто бы это могъ изъ моихъ черныхъ ноженъ
Вынуть саблю острую?"
Да и кто бы это могъ изъ этой острый сабли
Вынуть волю эту ржавчину?
Да и кто бы это могъ да этой острый саблей
Вскрыть мои груди бѣлы?
Кто бы еще могъ изъ моихъ бѣлыхъ грудей
Вынуть сердце ретивое?
Посмотрѣть бы я на свое сердечко,
Какъ оно во миѣ изныло....
Охъ, болить-то, болить во миѣ мое сердечко,
Оно болить-ноесть!»...

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 166.

195.

Охъ ты, служба наша нужна, сторона Грузинская!
Надоѣла ты намъ, служба, надокучила,
Добрыхъ коней позамучила
Частыми походами, тяжелыми подъемами!
Подожгла ты, служба, много казачьихъ головушекъ,
Прослезила ты, служба, много отцовъ-матерей,
Завдострила ты, служба, молодыхъ молодушекъ,
Позасиротила ты, служба, малыхъ дѣточек!

Донская область. Савельевъ, стр. 33.

196.

Охъ, служба, ты, служба нужна,
Надоѣла, служба, надокучила,
Вѣлѣлъ добрыхъ коней позамучила,
Тѣмъ-то было походами частыми
И караулями казацкими!
Какъ со вечеру, братцы, курьеръ прибылъ,
Л заутра намъ приказъ отданъ,
Приказъ отданъ—и походь идить,
Идить, братцы, намъ за горы грузинскія,
За тѣ-то лѣса осетинскіе....

Донская область. Вивоваровъ, стр. 194.

197.

Да ты, служба наша, служица,
Служба государева!
Надъ нами служба, она надокучила
Намъ, казаченькимъ;
Всѣхъ добрыхъ нашихъ коней, вотъ нашихъ лошадушекъ,
Она призалацца.
Мы день-то стоямъ, казаченьки,
Стоимъ на пикетушкахъ;
Ночь-то мы лежимъ, казаченьки.
Лежимъ на секретушкахъ.

Терская область. Сборникъ материаловъ для описанія....
Кавказа, выпускъ VII, стр. 182.

198.

Ой, ты взойди, ты взойди, да красное солнышко,
Взойди по утру рапенько!
Ой, обогрѣй ты меня, да доброго молодца,
Стоя меня на пикетѣ,
Ой, на пикетѣ ты меня, доброго молодца,
На главномъ секретѣ!
Ой, простоють я свои да різныя поженины,
Стою на нікетк;
Ой, прозмотряю я свои очи ясныя
За Судакъ за ріку!

Терская область. Терский сборникъ, выпускъ I, стр. 144.
Каждый второї стих повторяется

199.

Какъ при степахъ, при дорожкахъ стоять бѣлыя шаперки.
Какъ во томъ бѣломъ шатрѣ молодой полковникъ.
Онь конверты развёртаетъ, указы читаєтъ,
Онь указушки читаєтъ, казаковъ питаєтъ:
«Отчего вы, казачены, очень худы-блѣдны?»—
—«Оттого мы худы-блѣдны, что мы очень бѣдны.
Какъ мы день-то во походѣ, а ночь въ караулѣ;
Съ караула смѣняемся,—идемъ на бекеты:
Со бекетовъ смѣняемся,—идемъ на секреты,
Не разуты, не раздѣты!»

Донская область. Н. Нововаровъ, стр. 145.

200.

У часовеньки было бѣлокаменней,
У образа было позолоченнаго,
Сборялся хороший (?) казачій кругъ.
Во кругу-то стоитъ знамечко,
Подъ знамечкомъ стоитъ стулечко,
На стулѣ сидитъ полковничекъ.
Онь рѣчь говоритъ, что въ трубу трубить:
«Ой вы, други мои, донскіе казаки,
Вы, орлы мои сизокрылые,
Соколы мои поднебесные!
Кто изъ васъ на Кумѣ рѣкѣ бывалъ,
На Кумѣ рѣкѣ бывалъ, про Кубань слыхалъ?
Какъ одинъ сказалъ, что «я не былъ тамъ»;
А другой сказалъ, что «и не слыхивалъ»;
Какъ и третій сказалъ, что «я самъ тамъ былъ:
Кубань рѣчка—быстрая, каменистая;
По рѣкѣ-то растутъ лѣса темные,
Во лѣсахъ живутъ мурзы горскіе!»

Донская область. Пивоваровъ, стр. 72.

201.

Ночи темныя, непроглядныя!
Надѣлало мигу, надокучило
На часахъ стоять, караулъ держать!...
Ой вы, другъ мои, вы, товарищи,
Вы, орлы мои сизокрылые,
Соколы мои поднебесные!
Кто изъ васъ, братцы, на Кумѣ бывалъ,
Кто изъ васъ, братцы, про Кубань слыхалъ?
Вызвывался тутъ мальчикъ маленький,
Казачекъ лихой молоденькій:
«Я-то, братцы, на Кумѣ бывалъ,
Я-то, братцы, про Кубань слыхалъ,
Про вершины ея чистыя:
Кубань рѣчка изъ-подъ Шатъ-горы,
И бѣжитъ она быстрехонько,
А служить-то тамъ тошехонько!»

Терская область. Терскій Сборникъ, выпускъ 1, стр. 111.
Пролегала во поле дороженька;
Шириной она, дороженька, она не широкая,
Дальней она не далека.
Никто-то, никто по этой дороженьке не проезжавал;
Ни конного, ни конного по ней сле́ду нёта.
Проезжавля по этой дороженьке удал добрый молодець;
Подъ нимъ добрый конь, его добрая лошадушка,
Худымъ она худенька, она приотклонена да принотклонена.
Пристигла его, доброго молодця, темная ноченька;
Сворачивалъ онъ, добрый молодець, со пути-дороженьки,
Приворачивалъ онъ, добрый молодець, къ кусточку горькому полынечку.
«Ты позволь, ты позволь мнѣ, кусточекъ, ноченьку поочеварять!» —
— «Ты ночуй, ты ночуй, добрый молодецъ, ночуй, не убойся!»
Постелоника тебѣ, доброму молодцу,—что ковыль-травушка,
Въ изголовье ты—самъ кусточекъ,
Часовье тебѣ, доброму молодцу,—части звездочкии,
Конно тынему, добрый молодецъ, конно—сырые полыни!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описания... Кавказа, выпускъ XV, стр. 258.

203.

Классъ въ поле шляхъ-дороженька пролегала,
Она не широкая, въ длину же конца-края не было.
Какъ по этой-то по дороженьке шелъ малый донской казакъ.
Онъ шелъ, оглядался, приглядывалъ въ полдень себѣ товарища;
Съ дороги добрый молодецъ сворачивалъ.
«Богу помощь тебѣ! кусточь, кусточь, почку ночевать!» —
— «Ночуй, ночуй, молодецъ, почуй, раздумьй!»
Вотъ тебѣ постельушка — ковыль-травушка,
А высокая изголоныща — полыпочекъ,
Какъ и теплое одѣялце — темная ночушка,
Шитьй-брызгий полоюочекъ — частицы звезды,
Какъ и крѣйкий караульщикъ тебѣ — снѣтъ мъсяца!»
Свѣти, свѣти, батюшка свѣти, всѣмъ мѣсяцъ, во всю темную ночушку!

Донская область. Савельевъ, стр. 131.

204.

Что у пасть-то было, братцы, въ рощицѣ,
Что ходилъ-то, гулялъ добрый молодецъ со всѣми приборамъ —
Что со ружьемъ, со саблей, съ большимъ мушкатантомь;
Что со вечера, со полночи поздно спать ложился,
По утру-то раннимъ-ранешенько ужъ онъ подни-мался.
Улыбался-то добрый молодецъ холодной росою,
Утрясался-то онъ, добрый молодецъ, черною тафтою.
Что пришелъ-то онъ, добрый молодецъ, къ братымъ, къ товарищамъ:
«Вы здорово ли, братья-товарищи, спали-почевали?
А какъ мнѣ-то, доброму молодцу, нынче не спалось,
Нынѣ-то мнѣ, доброму молодцу, много грезилося:
Что ходить-то, гуляй, добрый молодецъ, да вдоль по лужку,
Что по кругому по болому берегу,
Что кругой берегъ, братьцы-товарищи, будто обвялились,
Мать и и-то ли, добрый молодецъ, будто бы схватили,
Что за горькую, за безчастью осину схватили
Оттого и, братьцы-товарищи, пробудилисъ.

Якушкинъ, стр. 581.

205.

Ахъ, какъ на дворѣ день вечернѣетъ, 
А подъ молодцемъ конь приставаетъ, 
Молодецъ на конѣ недомогаетъ, 
Кружина да молодца обуила. 
Какъ нѣдѣ молодцу прихотиться, 
Отъ тоски ночи сгорчиться. 
Онъ просится въ траву ночевать: 
«Ой, травка-транушка копылочень, 
Пусти молодца ночевать, 
Не гдѣ у тебя да годовати— 
Едина мнѣ почка ночевати! 
Мнѣ цвѣтное платье обсушить, 
Мнѣ доброго коня пекормить!»
По утру трава проѣдаетъ: 
«Вставай, молодецъ, пробужайся, 
Со травы розой умывайся: 
Пранымъ рукавомъ утрййся! 
Други-братьы укажутъ, 
Тебя, молодца, останцьтъ 
На чужой дальней сторонѣ, 
На той ли на чужой незнакомой!»
Вставать молодецъ, пробуждался,
Со травы росою умывался,
Прямыми рукавомъ утирался;
Онъ кланялся на всѣ четыре стороны:
«Здороно ли, братцы, спали-почивали?
А я, молодецъ, нездоровъ;
Друзья-братья уѣзжали,
Меня, молодца, покинули
На чужой дальней сторонѣ,
На той ли на чужой незнакомой!»

Песенникъ 1780 года, часть III, стр. 173.

206.

Вечернушка, красное солнце стало садиться,
Подъ добрыймъ молодцемъ сталъ конь становиться.
Всѣ друзья-то, братья его покидаютъ,
Какъ за горочку-буторокъ они заѣзжаютъ.
Я голосомъ кричать,—они все не слышатъ;
Я фуражечкой махалъ,—они все не видятъ!
Сворачивалъ я, добрый молодецъ, съ пути-дорожки,
Приворачивалъ я, молодецъ, къ кусту полыночку.
«Какъ ты, кустикъ мой, полынь травушка,
Пусти меня, добра молодца, ночевать!
У меня ли, молодца, прыстало лошадушка;
А друзья-то, братья меня покищули!»
Какъ снимаетъ сѣдельце со добра коня,
Пускаетъ добра коня на траву зеленую,
Постпила добрый молодецъ бурочку черную,
Въ голова кладеть сѣдельце черкесское,
Одѣвается своимъ сѣрымъ шнэлемъ.

Донская область. Пововаровъ стр. 136.
Томъ VI.
Ахь, степь моя, степинушка,  
Ничего въ тебя, степь, не обозначилось,  
Ни травоньки, ни мурвоныки, ни цвьточка лазорева!  
Только и есть въ тебя, степинушка, больная дороженька;  
По этой дороженькѣ никто не ѣздить и не ходить.  
Только шли по этой дороженькѣ казаченьки черноморцы.

Ничего мы на дикой степи не видали;  
Только видѣли мы разноцвѣтный кустикъ.  
Изъ-подъ этого кустика протекала быстрая рѣка,  
По прозрачной быстрѣй рѣкѣ Конторка;  
По той рѣкѣ по Конторушкѣ проростала камышь-трава.

Натихохоньку мы, посмирнѣхоньку по камышь-травѣ гуляли;  
Мы просились, казаченьки, у камышь-травки почернѣвать;  
Пусти насъ, камышь-травонька, почернѣвать!  
Намъ не годѣто у тебя, камышь-травонька, годѣвать,—  
Одну темную поеньку, камышь-травоньку, почернѣвать,

Государѣвыхъ добрыхъ коней намъ покормить,  
Казенную збрую ратную намъ перебрать,  
Промѣненную кашницу намъ похлѣбать!
208.

Ужь вы, горы мои, горы круты!
Вы позволите, горы, дать насъ постоять:
Намъ не годъ годоватъ—одну ночь ночеватъ,
Свинецъ-порохъ полушатъ!

Кубанская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія...
Кавказа, выпускъ III, стр. 73.

209.

Головей мой, соловей,
Ты куда, куда летишь,
Куда Богъ тебя несеть?—
—Я лечу, лечу
Черезъ быструю рѣку,
Черезъ быструю рѣку
Во зеленый садъ.
Во зеленомъ во саду
Епараль гулялъ;
Епараль долго гулялъ
Съ епаральшею;
А молоденькой солдатикъ
На часахъ стоялъ;
Протянулись солдатику
Часы долгѣе,
Показались солдату
Ночи темны.

Псковская губернія. Торопецъ. С е м е н с к і й (Торопецъ), № 171.
210.

Δ. вспрыгнули да два лебеди
Посредь моря да на камушку:
«Охъ, и дай Воже, дай половодье,
Чтобы намъ на бережку покушаться
И желтаго неску позобаться!»

Какъ усипррили да два молодца
Посредь полина да на площади:
«Охъ, и дай Воже, дай замиренье,
Чтобы наши царевы замирлись,
Чтобы намъ на площади постоити
И на бѣлый святъ поглядѣти!»

Курская губерния, Путынскій уездъ. Халамской, № 7 (постясь въ время половодья).

211.

Бережечесь зыблется,
Да песочекъ сыплется,
Ледочекъ ломится,
Добры кони тонуть,
Молодцы томятся.
Но, Воже, Воже,
Сотвори ты, Воже,
Да и небо, землю;
Сотвори же, Воже,
Весеннюю службу!
Не давай ты, Воже,
Зимовье службы!
Зимовье службы—
Молодцамъ кручину
Да сердцу надежду;
Иди да и, Боже,
Весенную службу!
Весенняя служба—
Молодцамъ веселье,
Сердцу утѣха.
II емлите, братцы,
Яровы весельца;
A садимся, братцы,
Въ ветляны стружечки;
Da грянемте, братцы,
Въ яровы весельца,
Ипо внизъ по Волгѣ!
Сотворилъ намъ, Боже,
Весениную службу!

Записано для англичанина Ричарда Джомса въ 1616—1620 году,
вероятно, въ Холмогорахъ. Извѣстія Академіи Наукъ,
томъ I (1852 г.), стр. 9.

212.

Нашъ полковникъ господинъ
Себѣ орденъ получилъ,
A намъ походы объявилъ.
Мы походовъ не боимся,
Больше радуемся;
Мы на конь сядемъ, поѣдемъ,—
Сами пѣси запоемъ,
Въ Тифлисъ го лдъ подаемъ.
Ты прости-прощаи, Отрадная станція!
Прощай, красная дѣвица!
Мнѣ не жалко Отрадной станціи,
Жалко красной дѣвицы!
Мы въ походъ служить поидемъ,
Съ собой дѣвницу возьмемь!
Вы молитесь, дѣти, Богу:
Богъ надъ нами, только всегда съ нами,
Съ нами и въ сторону служить пойдетъ....

Герская область. Сборникъ материаловъ для описания....
Кавказа, выпускъ VI, стр. 3.

213.

Царь полковникъ господинъ
Себѣ орденъ получилъ,
Намъ походень объявилъ.
Мы походомъ не боимся,
Больше радуемся;
Мы на конѣ сидемъ, пойдемъ,—
Сами пѣсни запоемъ.
Ты просто-прощай, наша станція!
Прощай, здѣсьшній край родной!
Наши жены стоять наряжены,
Насъ не чаютъ проводить....

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описания....
Кавказа, выпускъ III, стр. 75.

214.

Ца горѣ комары,
Подъ горою мужики....
Катались-валились
Капитану въ ножки;
Капитанъ-поручикъ,
Сизенькій голубчикъ!
Морозы студеные,
Сертүки холодныя,  
Рукавички узки,  
Шляпы французски....

Исковская губерния. Горопецъ. Семенской (Горопецъ), № 172.

215.

Изъ-за лѣсу-лѣсу темнаго,  
Изъ-за садику зеленаго,  
Занималась заря лунная,  
Восходило солнце красное.  
Проходила тамо сніушка.  
Не большая, не малешенькая—  
Четыре полка тысячныхъ.  
Идучи, мы замыкали,  
На колѣнушкъ попадали:  
«Государь нашъ, православный царь,  
Поморилъ же ты насъ голодомъ;  
Вотъ изъ голоду, изъ холоду....»  
Отвѣчалъ имъ белый царь:  
«Ахъ вы, дѣтушки солдатушки,  
Послужите по-малешеньку,  
Вотъ малешенько—ровно три года!  
Послѣ трехъ лѣтъ я васъ побалую—  
По пяти рублевъ съ полтиной,  
По три аршина сукна зеленаго.  
Вы пошейте себѣ мундиры,  
А остатки—вамъ на шапочки,  
Обрѣзочкъ—на перчаточки,  
Лоскутьца—на заплаточки!»

Исковская губерния. Горопецъ. Семенской (Горопецъ), № 172.
216.

Какъ не съзь-то и по деревцу ходилъ,
Никого-то больше къ ней не посылалъ;
Какъ сама-то ко мнѣ деревцу принесла,
Какъ принесла, да выхвалила молодца:
«Ахъ ты, душечка удалый молодецъ!
Ты гораздъ, другъ, огонечекъ высыкать,
Ты гораздъ, другъ, чаще искры высыпать,
Ретивое мое сердце зажигать!»—
—Ахъ ты, душечка купеческая дочь,
Ты помнишь, радость, преждею любовь,
Ты помнишь, какъ къ тебѣ въ гости ходилъ,
Какъ безъ счету золоту казну носилъ,
Безъ аришиника камень я отдиралъ,
Къ тебѣ, радость, дан наряду посылалъ.
А какъ нынѣ прискудѣлось молодцу:
Понервалъ но ианольные полки,
Горе-горюкое солдатское житье!
По немощку идеть жалованье намъ:
По три деньги на суточки даютъ;
Тутъ хоть ней ты, тутъ хоть въ ты, молодецъ,
Тутъ хоть къ деревцу съ подарками ходи!
Какъ поиду ль, поиду ль я, добрый молодецъ,
Съ тремя денежами въ рюмочкѣ гулять;
Я на деревку похлебочки куплю,
На другую хлѣба мягкаго возьму,
А на третью подарокъ дорогой;
Я ко деревцу съ подарочкомъ иду:
«Не погибайся, мой миленький другожъ»,
Ужъ теперь я—поднеопольный человекъ!
Нынѣ воли,—не при батюшкѣ моемъ;
Теперь вѣдь,—не при матушкѣ родной!»

Кашинъ, книга 1, № 11 (награвизированъ).
217.

По улицѣ по широкой
Туманъ разстилался.
Какъ по этому по туманѣ
Сизъ голубъ летаеть,
Онъ летаетъ—летаетъ—
Голубку шукаетъ.
Голубушка улетала
На синее море,
Да на синее море,
На кругомъ бережочкѣ,
На желтый песочкѣ.
Тамъ казакъ платье моетъ,
Да онъ моетъ, не моетъ,
Самъ голосомъ моетъ:
«Не казацкое то дѣло—
Что мыть платье бѣло;
А казацкое дѣло—
Во строю стоять,
Ружье заряжать,
Подъ черкесъ стрѣлять!»

Кубанская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія.
Кавказа, выпускъ III, стр. 78.

218.

Ахъ, далекъ, далеко въ чистомъ полѣ,
Стоило тутъ деревце вельми высоко;
Подъ тѣмъ ли подъ древомъ выростала трава;
На той ли на травонкѣ разцвѣтали цвѣты,
Разцвѣтали цвѣты, все лазуревы;
На тѣхъ ли на цвѣтахъ разостланъ коверъ:
На томъ ли на коврѣ два брата сидятъ.
Два брата сидятъ, два родимы.
Большой-то братецъ въ цимбалы игралъ.
А меньшой-то братецъ пѣсню принёсъ.
Породила насъ матушка какъ двухъ сыновей;
Вспомни-вскормили батюшка какъ двухъ соколят;
Вспомни-вскормивши, ничему насъ не училъ.
Научил молодцевъ чужа дальна сторона,
Чужа дальна сторона, понизовы города.
Чужа дальна сторона безъ вѣтру сушить,
Безъ вѣтру сушить и безъ морозу аньбитъ.
Какъ думала матушка насть вѣсть не избить,—
Избыла насъ родиман единымъ часомъ.
А теперь тебѣ, матушка, насъ вѣсть не видать....

Навѣсняя въ 1780 году, часть 1, стр. 148.

219.

Въ полѣ-полѣ чистымъ,
Стоило тутъ деревцо
Тонко, высоко;
Подъ этимъ деревцомъ,
Травонья росла,
Травонья-муравонья,
Листомъ широка.
На этой на травонькѣ
Цвѣты разныя;
На этыхъ на цвѣтикахъ
Разставленъ матеря;
Во этомъ во материкѣ
Разостланъ коврѣ;
На этомъ на коврикѣ;
Столикъ стоитъ;
А на тѣхъ на столикахъ.
Скатерти лежать;
На этихъ на скатертях.
Пойлице стоит.
У того у столика
Два стула стоят;
На этихъ на стульях.
Два брата сидят,
Два брата родные,
Родимыхъ-родныхъ.
Больной-то м瑵ному
Ту речь говорилъ:
«Братець ты мой, братець.
Родимый-родной!
Единая насъ матушка,
Братецъ, родная,
Не научивши уму-разуму,
Въ службу уступила.
Чуждая дальняя сторонушка
Безъ вѣтру сушила,
Безъ вѣтру, безъ вихря,
Безъ краснаго солнышка;
Чужой отецъ съ матерью
Безъ вины жертвъ!»


220.

Выросла древушка тонка, высока,
Листомъ широка;
Подъ этоймъ древушкомъ выросла травушка,
Трава шелкова;
На этой травушкѣ разостланъ коврик;
На этомъ коврикѣ два стула стоят;
На этихъ стульяхъ два брата сидят. Меньшій къ большему рѣчи говорить:
«Что же ты, братецъ, ты не пьешь, не пьешь, не пьешь сидишь?
Или тебя, братецъ мой, гульба не мила?» —
— «Все-то мнѣ мило, все-то хорошо;
Одна мнѣ не мила чужа сторона:
На чужой сторонушкѣ жить умѣючи,
Разумнючи;
Быть сердечушкѣ покорнѣй,
Быть головушкѣ поклончище!
А мое сердечушко не покорное;
А мое головушка не поклончина!»

Терская область. Терскій Сборникъ, выпускъ I, стр. 142.

221.

Какъ на горяч-горочкѣ, тамъ древо росло,
Тонко, высоко, листомь широко.
Подъ этимъ подъ деревцомъ выросла трава,
Выросла трава, трава шелкова;
На этой на травушкѣ разостланъ коверъ,
Разостланъ коверъ, коверъ шелковой;
На этомъ на коврикѣ два стула стоятъ,
Два стула стоятъ сосноны;
На этихъ на стульяхъ два брата родимые.
Какъ большой-то брать меняющому, да онъ ему рѣчи говорить:
«Да что жь ты, мой братецъ, не вьсель сидишь,
Не вьсель сидишь, не пьешь и не пьешь?
Или тебя, братецъ, гульба не мила?» —
— «Да все-то мнѣ мило, да все хорошо;
Только мнѣ не мила чужа сторона:
На чужой сторонушке жить умночи,
Быть учтивому да покорливому,
Держать головушку все поклонливую!»

Терская область. Сборник материалов для описания...
Кавказа, выпуск XV, стр. 266.

**222.**

Воздалече было, воздалеченьки въ чистомъ нолѣ,
Какъ и росъ-выросталъ тамъ сырой дубъ;
Подъ тѣмъ-то было подъ сырымъ дубочкомъ росла
трава зеленая;
Какъ на травушкѣ разостланъ ковричекъ;
На томъ-то ковричкѣ сидятъ три братца родимые,
Три донскіе казака.
Какъ старшій братъ въ звончатныя гусли играетъ;
Средний братъ гуслимъ пѣсню припѣваютъ;
А третій Грузинскую сторону проклинаяетъ:
«Ты шельма-злодѣйка, Грузинская сторона!
Безъ вѣтру и безъ вихрю насушила молодца,
Присушила черныя кудерцы ко буйной головѣ,
Вынула кровь-румянецъ съ моего бѣлаго лица,
Заставила добра молодца пѣшимъ ходить,
Руки въ пазушкѣ носить!»

Донская область. Савельевъ, стр. 120.—Очень сходная пѣсня:
Иннокаровъ, стр. 121.

**223.**

Ахъ, таланъ ли мой, таланъ таковъ,
Или участь мои горькая,
Иль звѣзда моя злосчастная?
Высоко възлежа воеходила,
Выше светилья месяца,
Что затмила красно солнечко.
Какъ далеко во чистомъ полѣ,
Что стояла туго высокъ теремъ.
Что во томъ-ли-то во теремѣ,
Подъ косынчатымъ оконечкомъ,
За скеклиною оконицей,
Что сдѣла туго боярына;
Передъ ней стоять ей родной сынъ.
Говорить ли она плачучи:
«Ты, дитя ли мое милое,
Ты, дитя мое разумное,
Съ чего, дитя ко, состарился?»
Не жена ли тебя, дитяко,
Не жена ли тебя состарила?
Или малы твои дѣтушки?»—
— «Государыня ты матушка!
Не жена меня состарила,
Что не малы ли дѣтушки;
А состарила меня, матушка,
Что мужа дальше сторонушка,
Грозна служба государевы,
Что частины дальныя походы все!»

Въ сеня 1750 года, часть III, стр. 186.
Ночи губительная ночь.
Прость 1750 года, НО 9 (противная).
"Ты, чадо мое, чадо милое, ты почтё, мое чадушко, состарилися?
Или и тебя, мое чадушко, состарила, или мои долгие в'яки?
Или душечка молода жена, или малыя твои д'ятушки?"
Какъ отв'ять, держитъ сына матери:
«Мать моя, матушка, мать моя родная!
Не ты меня состарила и не твои долгие в'яки,
И не душа молода жена и не мои малыя д'яти;
Какъ состарила меня чужая дальняя стигушника,
Да разъезды были частые,
Карауль были кр'ёвкие,
И переходы были долгие.»
Донская область. Савельевъ, стр. 117

225.
Ой, не по морюшку было, было-то по синему,
Ой, не большой-то ли лебедь,
Ой, онъ, лебедикъ, восплывалъ;
Ой, не черный-то ли воронъ, да онъ во темныхъ-то ли л'ясахъ,
Ой, да воронъ воскаркнулъ,
Ой, онъ воскаркнулъ;
Ой, не во сыромъ бору рябая кукушечка,
Ой, кукушечка вскуковала,
Ой, вскуковала;
Охъ, какъ во теремъ родная матушка,
Мать по сыну слезно плакала,
Ой, слезно плакала:
«Охъ ты, дити ли ты мое, дитя мое, дитятко,
Да чадушко мое милое,
Ой, чадо милое!
Охь, отчего же ты, дитя, да ты, мое дитяко,
Да ты такъ рано состарился,
Ой, ноть, состарился?
Охь, какь голопушку твою, да ты, мое дитяко,
Седьмушка пробивать стала,
Ой, пробивать стала;
Охь, а бородушка твои, да ты, мое дитяко,
Бородушка какь лунь белан,
Ой, какь лунь белан....
Охь, да не я-то ли тебя, дитяко мое, состарила,
Или твоя молодан жена,
Ой, молодая жена?» —
— «Охь, не тебя-то ли было, родимая матушка,
Мени, молодица, было спрашивать,
Ой, было спрашивать;
Охь, не мнь-то ли было, да добру молодцу,
Не мнь тебя было сказывать,
Ой, было сказывать!
Охь, государыня моя, родимая матушка,
Да не ты, не ты мени состарила,
Ой, ноть состарила;
Охь, какь состарила мени, ой, добра молодца,
Состарила служба царская,
Ой, служба царская;
Охь, да состарили мени походушку частье,
А перелыны рѣдкий,
Ой, онь рѣдкий!»

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ 1, стр. 119.

226.

Охь черной вороны по темныхъ лѣсахъ, онь въ лесъ къ льву,

А матушка не высокомъ теремкѣ,
Po сыну она слезно плачала:
«Ты, дитя ли мое, чадо милое,
Отчего такъ скоро ты состарились?
Не скинулась ли, она по твоей головушкѣ,
Она пробивать стала;
Почетная она, твоя бородушка,
Она стала бѣлой душа бѣлаго;
Состарила тебя, мое чадо милое,
Молодая жена со младыми дѣтками!»
Отвѣть держала сынъ матери:
«Не жена душечка меня состарила,
А составила меня, родная матушка,
Чужа дальняя сторожушка,
Частые меня состарили походушки
И рѣдкій меня перемѣнишь.»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описаний....
Казанскъ, выпускъ XV, стр. 277.

227.

Она матушка своему сыну говорила навсегда:
«Ты, чадо мое, чадушко, чадо милое!
Отчего ты, мое чадушко, не бѣлы ходишь, не румнень?»

Отвѣчаетъ сынъ родной матери:
«Оттого я хожу, родная матушка,
Хожу не бѣлый, не румный:
Я служилъ-служилъ, родная матушка,
На чужой дальней сторонѣ,
Во Крымской дальней слободѣ.
Полюбила меня, добраго молодца,
Красная дѣвушка всея душой;
Велѣла мнѣ, доброму молодцу,
Прийти въ вечеру позднимъ-поздно.
Не дождался я, добрый молодецъ,
Томъ VI.
Поры-временка, пошлел къ дѣвушкѣ;
Я взошелъ-взоселъ навесрдь двора,—
Увидятъ меня, добраго молодца,
Увидятъ молодой крымецъ изъ окна;
Онъ погналъ за мной, добрый молодецъ,
Вдоль по улицѣ широкой въ погонь;
Онъ догналъ меня, доброго молодца,
Догналъ середи моего пути;
Онъ хватилъ меня, добраго молодца,
Поперекъ сердца моего, живота;
Онъ поднялъ меня, доброго молодца,
Вынь буйной своей головы;
Онъ ударилъ меня, доброго молодца,
О сырую землю животомъ;
Оттого я хожу, родная матушка,
Я не белый и не румянецъ.

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... Кавказа, выпускъ XV, стр. 293.

228.

Какъ и мать сына спрашивать:
«Ты, дитя мое, дитя плюевое!
Отчего ты, дитя, не бѣгть, не румянятъ?»
Сынъ матери оть двери держать:
«Какъ и быть, какъ служить въ дальней сторонѣ,
Во дальней сторонѣ, что въ Греческой землѣ,—
Прибывалась миѣ молодая гречаночка,—
Повелѣла мнѣ въ вечеру поздно прийти.
Я зѣвъ, не дождавшись поры-временика,
Ко гречаночкѣ пошелъ.
Увидать меня молодой гречинъ изъ окна;
Онъ сутрѣялъ меня середи двора,
Ухватилъ онъ меня поперекъ живота,
Продолжила онъ меня выше буйной головы,
Онь ударилъ меня о сырую землю;
Оттого я не бьты, не румянъ.»

Терская область. Терская Вѣдомости 1868 года, № 52.

229.

Да во полѣ-то, братцы, во чистомъ полѣ,
Какъ не два-то ли орла вместѣ созидалъ;
Да не два-то ли братца, два родимые, они соѣзжались,
Не дождавши, фуржечки поснимали, они здоровали:

«Ужъ ты, братъ мой, утробный братъ,
Да и гдѣ же мы съ тобой ночку ночевать будемъ?»
Среди пути-дороженьки братцы становились,
Пораскинувши свои теплыя бурочки, они снять ложились;
Своими рукеньками обнимались, во сахарныя уста цѣловалися:
Почуяло ихъ ретиво сердце, что они больше уже не свидятся.

Донская область. Донская Областная Вѣдомости 1873 года, № 86.

230.

Не сызы орлы созидалися,
Два братца родимые во чистомъ полѣ соѣзжались,
Родною роднею сознавались,
Вѣльми руками обнималися,
Во сахарныя уста цѣловалися.
Какъ меньшой братъ большому рѣчь возговорилъ:
«Гдѣ-то мы, братецъ, темную ночь ночевать будемъ?»—
— Започуемъ подъ сырымъ дубомъ, дубочкомъ зелененикимъ.

Въ дымы ручками сняккомъ разгребали,
Сабелька о сабельку огоньшечекъ вырубали,
Каленными стрѣлочками огонь разводили,
Кропавыя ноженики къ огню пригризали....

Донская областъ. С. сельцевъ, стр. 127.

231.

Ахъ ты, дорожечка, да дорожечка,
Путь широкъ да Москва-скакан.
Потакощиця ворамъ да разбойникамъ,—
Добрый молодецъмъ приказу пить!
Во Облукѣ, сланихъ кабакъ,
Что за стойкой государенной,
Сидить молодецъ, думу думаетъ;
Онь повисить да буйную голову
Что ко матушки къ сырои землѣ.
Говорить онъ таковы рѣчи:
"Голова ты моя, да головушка,
Молодецко да солдатскому!
До чего тебя дошататися
По всѣму ли да свѣлу бѣлому,
По всѣму ли царству Московскому...."

Едина ли дочь у батюшка,
У родимыя да у матушки,
Подъ роци шла, не болѣла
Что ни пора, да ни разбойника,
Что ни плуга, да ни молотинка;
Одного-ли-то въ роци убоялся—
Сѣюто ли друга милаго,
Что пришель сердечнаго....

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Народной Библиотеки (I. XIV. 3), № 89. Каждый стихъ повторяется.
232.

Ночи мои темныя, вечера веселые!
Ужь и всѣ ночи просиживаю,
Ужь и всѣ-то думы передумалъ;
Какъ одна дума съ ума пойдетъ.
Кабы были у меня сизы крылушки,
Еще бы были бѣ у меня золотыя перышки,
Воспорхнулъ бы, воспорхнулъ бы высоко,
Полетѣлъ бы далеко-далеко,
Я слеталъ бы на свою сторону,
Ужь и сѣла бы на широкий на свой дворъ,
Поглядѣлъ бы, посмотрѣлъ бы я,
Что на своей ли на высокъ на теремъ.
Какъ въ томъ-то терему стоятъ три стола.
За первымъ-то за столикомъ родной батюшка сидить;
За другимъ за столикомъ родна матушка;
За третьимъ за столикомъ молодя жена
Со малымъ-то со дѣтенькими.
Ужь вы, дѣти мои, дѣти сирья!
Еще нѣтъ-то у васъ родна батюшка!

Самарская губерния. Варенцовъ, стр. 181.

233.

По синю морю Хвалынскому
Лебедь съ орликомъ купаются,
Они купаются, пьютъ,
Ужь ты, орликъ-орелъ сизокрыленький,
Не бывалъ ли, орелъ, на мою сторонѣ,
Не видѣлъ ли отца съ материю,
Не тужать ли, не плакать ли они обо мнѣ,
Тужатъ-излачуть, сокрушаются,
Меня съ службы дожидаетесь.
Меня съ службы, съ чужою стороной?...

КАЗАССКАЯ ГУБЕРНИЯ, ЧЕБОКСАРСКИЙ УЛАД. МАГНИЦКИЙ, СТР. 58
("объясненна").

234.

Какъ по весть-то соколъ, соколъ по горамъ ле-
tать,—

Молодой-то офицеръ по полкамъ езжалъ.
Молодые казаки его по строю стоять,
Во строю стоять, всѣ на коняхъ сидять.
Какъ одинъ-то казачекъ сидить, призадумался.
Подъезжаютъ тутъ къ нему младъ полковничекъ,
Началь спрашивать его, все выспрашивать:
"Что ты, что ты, казачекъ, сидишь, призадумался?
Или жалко тебя свою казачью сторонушку?
Или жалко тебя отца съ матерью?
Или жалко тебя свою молодую жену?
Или жалко тебя, казакъ, малыхъ дѣтушекъ?"

Оспечалъ казакъ правду-истину:
"Нѣтъ, мнѣ жаль только малыхъ дѣтушекъ,
Малыхъ дѣтушекъ горемычныхъ,
Что остались они наги, босыя;
Насидятся теперь за столомъ голыми,
Насидятся они кусочна поданаго."

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. МЯНУШИНЪ, СТР. 115.

235.

Какъ по травоный-, по муравоный,-
По альм цвѣтамъ, по лазоревымъ,
Тутъ стоялъ-то полкъ казаченьковъ.
Какъ всѣ-то казаченье во Фрунту стоять,
Бо Фрунту стоять, по своимъ мѣстамъ;
Какъ одни-то казакъ позадѣ полку,
Позадѣ Фрунту;
Они и думаетъ думу крѣпкую.
Подходилъ къ нему младъ урядничекъ,
Онь и сталъ его выспрашивать:
«Охъ, ты что, казакъ, призадумавшись стонишь?
Или думаешь думу крѣпкую?
Или жаль тебѣ, казакъ, отца съ матерью?
Или жаль тебѣ роду-племени?
Или жалко тебѣ свою сторону?» —
— «Мнѣ не жаль-то отца съ матерью,
Мнѣ не жаль-то свою сторону,
Только жалко мнѣ малыхъ дѣтушекъ!»

Самарская губернія. Варенцовъ, стр. 183.

236.
Какъ за тѣми было за Бентовыми крутыми горами;
Какъ за тѣми было за дремучими темными лѣсами;
Тамъ ходилъ-гулялъ есаулъ донской съ донскими казаками,
Разстанавливалъ тамъ есаулъ донской частые пикиеты.
Разстановивши есаулъ донской, онъ самъ приподнялся,
Не вечеривши, есаулъ донской, онъ снать ложился.
По утру рано есаулъ донской просыпался,
Ключевою студеюи водицею чisto умывался,
Тонкимъ бѣленькимъ платкомъ утирался,
На восходѣ солнца онъ Богу молился;
На всѣ стороны низко поклонился.
«Да здороно ль цы, мой станника, емали себя, почемучали?
Ахь, и я ли. села уль доиской, не доже здороно.
Получих я себя съ тихаго Дона слую бумагу,
Да за тою было за станничюю черною печатью.
Да написаны въ ней, во тои во бумагъ, такой рифин:
Что родимаго моего батюшки, его въ-живѣ нѣту,
А родимая моя матушка, она чуть живая,
Да жена мой, каныля. она пьетъ-гуляетъ;
А какъ мальки мои дѣточки, они ходить, плакуть,
Во слезахъ-то они, мальки дѣточки, меня помнитъ:
«Да когда-то напь батюшка со Грузиц будеть?»

Донская область. Савельевъ, стр. 159.

237.

Ты, береза моя, да мои кучерики!
Ты не стой, ты не стой, не стой надъ быстрой рѣкою!
Эта рѣчушка бѣдна—не утомится,
Она врозь разольется.
Разливалась рѣчка, она по желтымъ пескамъ.
Какъ расплакался югъ нашъ молодой назвать
Предъ своимъ-то нами, молодымъ полковникомъ:
«Да ты, батюшка нашъ, молодой полковникъ!
Ты пусти, ты пусти меня со полка домой!
У меня-то дома случилось несчастие:
Какъ и померъ-то мой родимый батюшка;
А родная моя матушка, да лежитъ она, преставляется!»

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описания... Кавказъ, выпускъ III, стр. 76.
В заводы ли вы мои фабричные,
Мой горемычные!
Уж и дайте-ка знать, кто этот завод занял!
Знела-то ли завод красна дівушка,
Красна дівушка душа Палагеюшка;
Не достроивши завод, сама въ лѣсь пошла.
Не въ лѣсу ли Машенька заблудилась,
На рябинушку Маши засмотрѣлась.
Ты, рябина ли мои кудрявая,
Разкудрива рябина мои моложавая!
Ты не стой-ка, рябина, близко къ бережку,
Близко къ бережку не стой, не стой по Дунай-рѣкѣ!
По Дунай по рѣкѣ плыветь легка лодочка,
Легка лодочка плыветь, лодка изукрашена,
Тонкимъ бѣлымъ парусомъ лодка изукрашена,
Молодцамъ лодка изукрашена.
Середи-то лодочки сидитъ графъ-полковничьек.
Какъ по бережку идетъ рядовой солдатъ,
Рядовой солдатъ идетъ-идеть, низко кланяется,
Низко кланяется солдатъ, солдатъ домой просится:
Ты пусти меня, графъ-полковничьек,
Ты пусти-ка меня въ домовой отпускъ:
У меня ли въ домѣ, во дому три несчастыща:
Какъ и перво несчастье—батюшка впереди лежитъ;
А другое несчастье—матушка скончалась;
А и третье несчастье—жена за гульбой пошла,
За гульбой пошла, себѣ худу зла она жела (?),
Худу зла она жела, смерьихъ нашла....
Дѣ и мать-то плачетъ, туть рѣки прошли;
Дев сестра-то плачет, туть колодцы воды;
Дев жена то плачет, роса утренняя;
Какъ солнечко взойдетъ, роса высохнетъ.

Владимирская губерния, Ковровскій уѣздъ. Смирновъ, стр. 23.

239.

Вы, заводы ли, вы, заводушки,
Вы, кирпичные, горемычные!
Завела-то васъ краса дѣвицы.
Красна дѣвица Пелагеюшка,
Завела-то васъ, сама въ лѣсу понила.
Въ лѣсу дѣвица заблудилась,
На рябинушку заглядѣлась.
«Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты, кудрявая, молоданая,
Ты не стой, не стой близъ быстрой рѣки,
Близъ быстрой рѣки—Волги матушки!
Какъ весна придетъ, съ горя вода польетъ,
И подмоетъ всѣ твои корнишки.
Разнесетъ твои листья раніше....»

Кашинъ, книга 1, № 29 (протяжка).

240.

Вы, заводы моя, вы, заводушки,
Вы, кирпичные, горемычные!
Ино, кто жъ это заводилъ заводъ;
Завела заводъ краса дѣвица,
Красна дѣвица сиротинушка,
Завела заводъ, не достроила,
Недостроивши, сама въ лѣсъ пошла;
Въ лѣсу дѣвушка заблудилась,
На рябинушку разглядѣлась.
«Ты, рябина моя, рябинушка,
Ты, кудрявая, моложавая!
Ты когда взошла, когда выросла?
И когда цвѣла, когда вызрѣла?»—
— «Я весной взошла, летомъ выросла;
По зарянѣ цвѣла, солнцемъ вызрѣла;
Частымъ дождичкомъ наливалася!»

Вологодская губернія. Вологодский сборникъ, томъ IV, стр. 76.
2 4 2.

Це студентъ-холодецъ; въ терпѣ подуказанъ…
Да не ласточка, не касаточка, она къ молодцѣ при-летала,
Она разныя вѣстушки, она щепетала:
Что ни братонки, ни матушки, да ихъ въ жныихъ
ниму;
Родимая теща его, она сидѣть у сосѣдушки;
Молодая жена его, она замужъ вышла…

Терская область. Сборникъ материаловъ для описаний…
Кавказа, выпускъ XV, стр. 285.

2 4 3.

Сударь Ванюшка недѣльку, гулять-гулять Ваня дик;
Въ томъ гуляшици феселы Ваня не навелъ,
Сударушку-разланушку до худой славы довелъ.
Не за то ли Ванюшку дружочекъ во солдаты отдашъ? Не пропонѣть же Ванюшка дружочекъ всѣ губерніи-го-
родъ,
Не навелъ онъ, Ванюшка дружочекъ, супротиятъ солдатскаго хуже жить.
Какъ солдатскіе житье да разнесчестно—ни въ чемъ счастія судьба не дала,
Ни въ братонкѣ, ни въ матушки, ни въ молоденькой шельма-женѣ.
Какъ молоденькая шельма-женѣ, за гульбой она по-
шла;
Своихъ маленькихъ ребятокъ по праездчикамъ она раздала,
По тетушкамъ, по дядушкамъ, по всѣхъ сродишкамъ сноимъ.

Самарская губернія, Николаевскъ Врачевовъ, стр. 195.
244.

Долго тебе, добрый молодец, по чужой сторонушке пить-гулять!
Не пора ли тебе, добрый молодец, на тихий Донъ пойтить-побывать?
Какъ и я, молодецъ, съ тоски, со кручинушки на волошенку пойду,
Я возьму-то, возьму тесмененькую уздечечку,
Обложу свою доброго коня,
Подложу я, добрый молодецъ, въ три-рядъ бумажны нотинчики,
А въ четвертый рядъ подложу шелковенькие,
Осилля я коня черкасскимъ легенькимъ сѣдломъ,
Я поѣду, молодецъ, въ чисто поле гулять,
Я не столько погулять—три дорожки узнавать: По которой мнѣ дорожки пойтить на Донъ побывать?
Миѣ прийтить-то, молодцу, къ отцу-матери,—то-ли живы они, то-ли нѣть?
Къ роду-племени молодцу прийтить,—не угадаютъ они меня, доброго молодца!
Къ молодой жены мнѣ прийтить,—у ней лучше меня теперь есть!
Ужъ съ того-то горя, со кручинушки во царевъ кабакъ пойду!

Донская область. Савельевъ, стр. 131.

245.

Долго тебе, добрый молодецъ, по Молдавии гулять! Не пора ли, добрый молодецъ, на тихий Донъ побывать?
— Какъ пойду я, добрый молодецъ, на квартирушку свою,
Возьму я, возьму, добрый молодець, тесеменную узду,
Пойду я, добрый молодець, на конопенку свою,
Поймамо, добрый молодець, своего доброго коня,
Осидаю его черкесским легоньким седлом,
Пойду я, добрый молодець, во чисто поле гулять,
Всю я естейши, всю дорожки я пытать:
По которой бы мишей тихой Донь пройти? 
Какъ и первая дорожка—къ отцу, къ матери;
Вторая путь-дорожка—къ молодой женѣ;
А какъ третья путь-дорожка—къ роду-племени.
Какъ пойду я, добрый молодець, къ отцу-матери,—
То ли жены будутъ они, то ли п'ять?
Какъ пойду я, добрый молодець, къ молодой женѣ,—
То ли дома она будетъ, то ли п'ять?
Какъ пойду я, добрый молодець, къ роду-племени,—
Не то рады они будутъ мнѣ, не то п'ять....
Какъ пойду я, добрый молодець, во царевъ кабакъ,
Наберу я, добрый молодець, зелена вина....

Донская область. Н и в о л а р о въ, стр. 116.

246.

Какъ у моря-моря синяго, неугасимаго,
У пристаныки корабельнаго,
Тамъ стоять кони переузданы,
Переузданы, переезданы.
Православный царь на войну понвелъ.
Воины посывать, города разбивать.
Какъ за нимъ бежать изъ Москвы гонцы,
Пьять Москвы стрѣлцы, добрые молодцы:
«Воротись домой: твоя жена дочь рода!» —
— Я дочери не вернусь домой:

— 190 —
Дочь миг не скорый посолъ, не перемышшка.
Я для сына ворочусь домой:
Сынь миг скорый посолъ, перемышшка."

Терская область. Горский сборник, выпуск 1, стр. 111.

247.

Ужъ ты, роща ль моя, роща зеленая!
Ужъ ты, роща, изукрашена?
Изукрашена роща калиной-малышъ.
На калишкѣ сидитъ соловей пташка,
На малишкѣ сидитъ канареюшка.
Ты, дороженька моя широкая, столбовая!
Да никто по тебѣ не прохоживалъ,
Ни кто слѣду не прокладывалъ.
Только шелъ тутъ, пропелъ дошкой казакъ;
За дошкомъ казакомъ лошадей носятъ,
Лошадей-то косякъ, государскихъ коней.
Государскіе-то кони крѣпко ранены.
Напередь-то бѣжитъ синя-чубарая конь,
На конѣ-то сидитъ младъ казаченекъ,
Младъ казаченекъ, генеральскій сынъ,
Генеральскій сынъ, капитанскій чипъ.
А подъ нимъ-то конекъ призадумался.
Генеральскій сынъ съ конемъ рѣчь говорилъ:
«Ужъ ты, конь мой, конь, добра лошадь моя!
Ты травой, конь, идешь,—ты травы не мешь;
Ты водой, конь, идешь,—ты воды не пьешь;
Или я на тебѣ, конь, тяжелъ больше снѣгу?»—
—«Не тяжелъ ты сидишь, добрый молодецъ:
Тяжела твоя шуба лисица,
Тяжелье того сабля вострая!»

Саратовская губернія. Костомаровъ и Мордовцевъ, стр. 85.
248.

Ой ты, ронцица моя разселенчанка,
Зеленая ронцица разселенчанка!
Какъ во ронцицы есть полинушки,
Черезъ полинушку есть дороженька.
Какъ по ней-то никто не хаживать,
Никто стыднику не прокладывать;
Только шель-прощель молодой табунь.
Напередъ-то идетъ сивъ-чубарый конь;
На конь-то сидить молодой сержантъ,
Молодой сержантъ, злой татарченоцой,
Злой татарченокъ-басурманченокъ,
Офицерскій сынъ, генеральскій чинъ.
Онь и самъ съ конемъ разговоряется:
«Ой, ты что жъ, мой конь, не веселъ идешь?
По лугамъ идешь,—траны не ршешь;
По озерамъ идешь,—воды не ньешь;
Или что я, конь, на тебя сыну?
Тожела ли моя збруи раткай?»

Саратовскій уезд. Саратовскій собранныкъ, томъ II (1882 года), стр. 307.

249.

Ахъ, долина моя, ты, долинушка,
Ты, широкое мое раздельчье!
Какъ не пьешь-то я по тебя хожу,
И сиделище за небесами пону,
Цвьтно идное въгоркахъ ньжу,
А добра коня въ поводу веду,
За тоненькій поводъ шелковый,
За ту узду за тесьмилную,
 За то кольцо за серебряно.
Хозяинъ-то рѣчь возговрить:
"Что, рѣзвыіі конь, не веселъ стонишь,
Повѣсилъ ты свою буйную голову?
Аль я на тебе тяжелъ сижу?
Аль тяжела мои збруя ратная?
Аль остро конье булатное?"
Конь хозяину рѣчь возговорить:
"Ты, хозяинъ мой, мой ласковый!
Не тяжелъ ты на мнѣ сидишь,
Не тяжела твоя збруя ратная,—
Тяжелы твои дальнѣ переходушки,
Безводца, конно, безкормица;" 
"А мнѣ, коню, пдти по неволюшкѣ,
А тебѣ, добру молодцу, по охотушкѣ.
Тяжела мнѣ служба Чуманова,
Чуманова сына Урманова."

Уральская область. М я к у ш п п , стр. 168. — Очепь сходная пѣсня
Сахаровъ, книга III, стр. 248.

250.

Шириной ты, дорожка, не такъ широка;
Далинои ты, дорожка,—конца-краю нѣтъ.
Что никто по тебѣ не прохаживалъ;
Никто слѣду не прокладывалъ.
Только гнали по тебѣ табунъ коней,
Табунъ-то коней государствыхъ,
Государевыхъ коней крѣпко раненыхъ.
Напередъ-то бѣжитъ сивъ-чубарый конь;
На конѣ-то сидить младъ полковничекъ.
"Ужъ п что жъ ты, конь, не веселъ идешь?
Ты лугами, конь, идешь,—и травы не рвешь;
Озерами, конь, идешь,—и воды не пьешь;

Томъ VI.
Али и на тебя тяжел сижу?» —
— «Мне не тяжела твоя эбрун ратная;
Тяжела мне твоя служба царская.
Какъ заутра мнѣ, коню, быть убитому,
Тебѣ, доброму молодцу, крѣпко ранену!»
Какъ и сталъ молодецъ къ грѣхахъ каяться:
«Какъ впервый мой грѣхъ — отца-жать бранить,
Какъ второй мой грѣхъ — я сношу любить!»

Самарская губерния. Нар е н о в, стр. 197.

251.

У колодезя у холоднаго добрый молодецъ коня понялъ:
На киваловы онь приколъ становилъ.
«Отчего ты, душечка добрый конь, не весель сѣднишь?»
Или на тебя тяжело черкесское сѣдьльце лежить?
Или я самъ на тебя тяжел сижу?» —
— «Не тяжело-то сѣдьльце черкесское на мнѣ лежить, и
не тяжел ты самъ на мнѣ сидишь,
А тяжел-то мнѣ твой царень кабакъ!
Какъ часто ты во кабакъ зажигаешь,
Меня къ дубову столбу принашиваешь,
Самъ зеленъ вина напиваешься;
На меня-то, доброго коня, садишься, на обон боки
ты вихляешься,
Мною, добрыйм конемъ, выхваляешься;
Оттого-то я худъ и не веселъ стою.»

Донская область. Савельевъ, стр. 120.
252.

Что подъ грушею было, было подъ кудрявою,
Молодой-то ли казакъ, да казакъ все ночинъ держалъ,
Онъ ночинъ-то держалъ, казакъ, все коня корнилъ,
И корнилъ-то коня, опять его выглянивалъ,
Казакъ все коня разспрашивать:"«Почему же ты, конь, ты неешь, не фишь,
Не веселъ стопишь? Все состарила тебя, а все только служба царская?
Тяжела тебя чужая сторона?
Тяжело тебе сядло черкесское?» —
— «Не состарила меня, а все только служба царская,
Не тяжела мнѣ чужа сторона,
Не тяжелое мнѣ все сядло черкесское,—
Тяжелымъ мнѣ тяжело, когда ты пьяный напиваешься,
Да и мною, конемъ, а ты выхваляешься.»

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описания Кавказа, выпускъ III, стр. 76.

253.

Не жалко эту дороженьку, что она запылена;
Только жалко эту дѣвочку, что она зажурена.
Запылена эта дороженька буйными вѣтрами;
Зажурена дѣвочка прежними друзьями.
Дуракъ казакъ дѣвочонку журиеть-бранить не за дѣло,
А за самое бездѣльице—за коника воропаго.
Казакъ коника пытаетъ: «съ чего, коникъ, зажуренный?
Онесься у тебя все цѣлое, ключевая вода не по-чата.

Али ты, мой конечень, чуешь походы дальше?» —
—«Миг не страшны, мой хозяинъ, твои походы дальнѣе;

Только страшны, мой хозяинъ, коричневы часты; 
Еще страшны, мой хозяинъ, дѣвчоночки молоды!»

Донская область. Н. И. Новаторовъ, стр. 129.

254.

Какъ былъ у молодца конь, кань запосистый,
Занесь молодца въ зелены лугъ.
Въ зеленыхъ-то лугахъ выросла травунка,
Со конемъ равнялась.
Какъ порѣзала я своему коню ноженку
По самую щекочку.
На конё-то яку, молодецъ, думу думаю....
Скинула и съ нимъ шелковый платокъ,
Завязала своему коню ноженку.

Донская область. Н. И. Новаторовъ, стр. 128.

255.

Ахъ ты, батюшка святъ, мѣщищъ,
Что ты святъше не по старому,
Что со вечерѣ не до полуночи,
Со полуночи не до бѣла снѣта?
Во Московскомъ государствѣ,
Во Кремль, во славномъ городѣ,
Что во томъ было соборъ во Успенскомъ,
Что у праваго у кремляса,
Молодой сержантъ Богу молится,
Самъ онъ плачетъ, какъ рѣка льется.
Въ возрыданье слово вымолвили:
«Разстѣйся ты, мать сыра земли!
Ты раскроися, гробная доска!
Разверни, золота царча!
Пробудись ты, царь батюшка православный царь,
Погляди на свое войско милое,
Что на милое и на храброе!
Безъ тебя мы осиротѣли,
А осиротѣли, мы обезсилѣли.»

Песеньки 1731 года, часть II, стр. 36.—Три сходныя пѣсни: Кирѣевскій, вып. IX, стр. 251—253.

256.

Во матушкѣ во Россеюшкѣ,
Во Россеюшкѣ, въ кременной Москве,
У крыльца-то дворца было у царскаго,
Часовыя стопы, какъ свѣча горить,
Слезно плачетъ, приговариваетъ:
«Вы подуйте, вѣтры буйные,
Пошатните горы крутыя, лѣса темныя,
Разнесите, вѣтры, царскую могилушку!
Ты возстань, возстань, грозный царь.
Царь Иванъ Васильевичъ!
Посмотри-ка на свою Россеюшку,
Посмотри на свою армейшку:
Стоитъ не по старому, стоитъ не по прежнему:
Унь усы-то, бородушки повыбриты.
Кудри длины повобстрижены.»

Терская область. Терская Вѣдомость 1858 года, № 51.
257.

Какъ у насъ то было на святой Руси,
Въ славномъ городѣ было Питерѣ,
Въ Петроанапольской было крѣпость;
Туть то сидять удалы добрый молодцы.
Заодно они думу думали,
Однѣ рѣчи они говорили:
«Вы подуйте-ка, вѣтра буйные,
Вы снесите-ка съ горы желты пески,
Съ горы желты пески, съ гробовой доски!
Ты воззаны-ка, возстань, наша матушка,
Благовѣрный государыни,
Катерина святъ Алексѣевна!
Осмотрите-ка ты свою армію,
Осмотрите-ка ты свою гвардию.
И любимый полкъ Семеновскій;
У насъ служба-то перемѣна;
Всѣ начальники стали грозные,
А полковники безтолковые;
Государь-то сталъ прогѣваный;
Мы, солдатушки, въ крѣпости сидимъ.»

Вологодскій уездъ. Ивановъ А., стр. 321.

258.

Просвѣти, батюшка святъ мѣсяць,
Просвѣти миѣ путь-дороженьку,
Путь-дороженьку вилотъ до города,
Вилотъ до города въ кременну Москву,
Въ кременну Москву, ко дворцу князя,
Ко дворцу князя Перееметьева,
А къ крылечку ко дворцу государеву!
Молодой казакъ у нихъ на часахъ стоитъ,
На часахъ стоитъ, крылечко призадумался.
Во правой рукѣ держитъ саблю острую,
А въ лѣвой рукѣ держитъ боевой зарядъ....

— 199 —

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описания....
Казакъ, выпускъ XV, стр. 277.

259.

Во лужкѣ-то было, во лужочкѣ во зеленомъ,
Собиралась тамъ наша армейшка во единый кругъ.
Середи-то круга, середи казачьяго разостланъ шелковый коверъ,
А на коврикѣ стоялъ раздвинкой стулъ,
На стулу-то сидѣлъ донской атаманушка.
Передь нимъ же стоитъ донскіе казаки,
Во рукахъ держать знамя—золотой бунчукъ;
Они просятъ атаманушку:
«Напишите намъ, атаманушка, съ Дону сѣмушку!»
Донской атаманушка рѣчь возговорилъ:
«Ужъ служили вы три года,
Послужите вы, слуги вѣрные, хоть еще годокъ!
Ужъ тогда я напишву вамъ съ Дону сѣмушку,
И на тихий Донъ провожу я васъ!»

Донская область. Савельевъ, стр. 132.

260.

Межала путь-дорожка
По горамъ, по доламъ,
До славной вилотъ до рѣчки,
До речки до Енбубы.
Никто по той дорожке,
Никто не прохождал,
А шелъ-прошелъ по тропинкѣ
Одинъ казачий полкъ.
А впереди предъ ратью
Несутъ всѣ знамена;
За знаменами идеть
Полковникъ молодецъ.
Выходитъ нашъ полковникъ.
На гору высокую;
Глядѣть-смотрѣть полковникъ
Въ подзорную трубу.
Но ничего полковникъ
Тутъ къ полѣ не видать;
A видѣлъ нашъ полковникъ
Одну рѣчку Енбубу.
A вдоль по той рѣчкѣ:
Растетъ камышъ трава.
Со вечеря та травка
Чего-то поднялась;
Къ полуночи камышекъ.
Опять попрѣтишь.
Вотъ такой и нашъ полковникъ.
Съ зарею поднялся;
Лишь выгнануло солнце,
Въ походъ онъ собраался.
Попросимъ-ка, ребята,
Полковника отца,
Попросимъ его дружно
Намъ сдѣлать здесь привалъ;
«Позволь, позволь, полковникъ,
Намъ здесь поотдохнутъ!
Еще позволь, полковникъ,
Намъ коней накормить!"
Еще позволь, полковник,
Намь коней разсѣдлать,
Казачин намъ сѣдла
Позволь эдьсь обсушить!»

Уральская область. Отечественные Записки 1849 года, № 8, с. 110.

261.

Надоѣли мнѣ ночи, надокучили....
На зарѣ было, на зоренькѣ,
На зарѣ было на утренней,
Собирались тамъ полки казачин, они во единый кругъ.
Во кругу стоялъ знамя царское,
А подъ знамечкомъ сидить нашъ царь батюшка, 
Атаманушка.
Онь рѣчь говоритъ, ровно какъ въ трубу трубить:
«Казаки вы мои моздокскіе, 
Послушайте вы мнѣ вѣрно-правдой!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... 
Кавказа, выпускъ XV, стр. 282.

262.

Не косицами да это сине море.
Ой, сине море взволновалося.
Не два сокола, они изъ дубровушки,
Ой, соколики вылетали,
Два корабличка. они изъ Царицаграда.
Ой, кораблички выплыли.
На корабличкахъ, тамъ сидятъ мазурушки,
Ой, прехрабрые злые турки;
Покранесяиъма воть оны вьесельцами,
Ой, вьесельцами загребаютъ;
Позлачеными воть оны рулечками,
Ой, рулечками управляютъ.
На носу-то лин корабля, да тамъ стоять знамечко,
Ой, знамя стоять распушенное;
На корму-то лин сидить, тамъ сидить нашъ батюшка,
Ой, стрѣлцемъ нашъ атаманушка.
Да оны рѣчь-то говорить, словно во трубу, во трубу
трубить,
Ой, да оны словно во трубу, во трубу трубить....

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 107.

263.

Какъ во славной во сторонѣ
Во Шведской землѣ,
Во прекрасной во столицѣ
Въ Петербургѣ городѣ,
Надъ быстрой рѣйкѣ ІІевою
Стоитъ Зимнѣй дворецъ,
Российскаго государя
Все Романова царя.
Лейбъ-казаки изъ дворцѣ служать,,
При дверяхъ всегда стоятъ.
Государь часто проходить,,
Имъ «здорово» говорить.
А донцы съ охотой служать,,
Отвѣчаютъ весело.
Московскіе господа
Занидумуть казаками,,
Во манежѣ мы собирались,,
Государи дожидались,
Ученицым запились.
Государь къ намъ приѣзжал.
Самъ по фронту приѣзжал;
Онъ по фронту приѣзжал,
Самъ разводы начинаял;
А покончивши разводы.
Намъ «спасибо», какъ всегда.
За разводы отпушчил.
По полтинникъ серебромъ.
Мы денежки получаемъ,
Поздравить царя пойдемъ.

Нивоваровъ, стр. 144.

264.

Молю, братцы, сокрушаться, перестанемъ горевать!
Лучше будемъ веселиться, съ горя пѣсню запоемъ.
Запоемте, братцы, пѣсню про солдатское житье,
Какъ мы, братцы, вѣстѣ жили за Дунаемъ за рѣкою!
Дуния рѣчка не величка, перевозу на ней нѣть,
Перевозу, переходу, нѣть ни лодокъ, ни плотовь,
Нѣть ни лодокъ, ни плотовь, ни камышовыхъ мостовъ.

Мы на это не взирали, вели плитныхъ за собой.
Лѣтомъ въ лагеряхъ стояли; государя явился къ намъ.
Государь явился къ намъ, передъ нами разъѣзжалъ,
Передъ нами, егерями, слово ласково сказалъ:
«Вы скажите, моя дѣти, про походы про свои,
Гдѣ походы проходили?»—«По дикимъ по степнымъ!»
«Гдѣ вы крови проливали?»—«Подъ Аршавой на штыкахъ!»
Еще вторы, треты входы со знамени впереди;
Во четвертомъ, пятомъ входѣ закричали вранѣ:
Ура,
Закричали вранѣ: ура, ура, ура, ура! государю честь,
хвала!

Хмельская губерния, Мензелинскій уездъ. Начальникъ, № 77 (впр.
также).

265.

Моло, братцы, намъ крушиться,
Перестанемъ горевать!
Лучше будемъ веселиться,
Съ горы пѣсни заноемъ!
Заноемъ мы, братцы, пѣсню
Про казачье житье!
Жизнь казачья—плохая:
Очень слушба тяжела!
Гдѣ мы жили—все-же
Надъ Дунаемъ надъ рѣкой.
Дунай рѣка небольшая,
Переправы на ней пять.
Мы на это не крушились;
Ведемъ пѣшныхъ за собой.
Лѣтомъ въ лагеряхъ стояли;
Государь къ намъ приезжалъ,
По лагерямъ разъезжалъ,
Слово ласково сказалъ:
«Какъ здраво, казаки?»
Здравствуй, славные доныны!
Разсуждай, казаки,
Про походы про свои!»—
— «Тяжелы были походы:
Весь поход мы морем шли!»—
— «Послужите, кавалеры,
Какъ дяды ваши, отцы!»

Донская область. Пищовровъ, стр. III.

266.

Одно, братьцы, намъ крушиться,
Перестанемъ горевать!
Лучше будемъ веселиться,
Съ горя пѣсию запоемъ,
Запоемъ мы съ горя пѣсию
Про солдатское житие,
Какъ мы жили—веселились
За Дунаемъ за рѣкою.
Дунаи рѣка не широка,
Перевоза на ней птъ.
Мы на это не смотрѣли,
Вели штынныхъ за собой.
Лѣтомъ въ лагеряхъ стояли;
Государь явился къ намъ,
Передъ нами разъѣзжаетъ:
«Вы здоровы, мои дѣти,
Здравствуй, храбры егеря!
Вы скажите, мои дѣти,
Про походы про свои!»—
— «Мы походы проходили
Подъ Аршавой городкомъ;
Кровь горючую проливали
Подъ Аршавой на штыкахъ.»

Самарская губернія. Варенцовъ, стр. 211.
Не бушуйте вы, в'яры буйные, 
Вы, буйные в'яры, осенье!
Успокойся ты, море синее, 
Не волнуй ты, море Средиземное!
Ты постой, постой, лето теплее!
Не теки, постой, солнце красное!
Не и самъ велю, вамъ указъ велить, 
Съ страны указъ пришелъ, цъ страны съверной.
Хоть давно течетъ солнце красное, 
Давно в'яютъ в'яры буйные, 
Не видали вы такого дня!
По указу ли царь б'яго, 
На восток указъ царскаго, 
На восточную дальную сторону, 
Снарядился флотъ съ б'яои Руси, 
Со бреговъ Невы, рѣки славныя, 
Снарядившись, протекалъ моря, 
Все пришельца на что вѣнчать.
Приближайся къ Цариограду, 
Адмиралъ вкричалъ громкимъ голосомъ: 
«Ой, ты мой еси, невѣрный царь, 
Прогнѣванный ты своей гордостью 
Пани мудрую государыню, 
Прогнѣванный ты самого Творца! 
Я за то присланъ наказать тебя. 
Послѣдни упасть ты къ стонамъ ея, 
Ты уснилъ просить прощенія; 
Не уснишь ты просить прощенія, 
Опреснуйся тронъ невѣрнаго!»

Песня въ 1780 году, часть I, стр. 172. Песня едва ли не искусственно.
Ахъ ты, камень ли, ты, мой камешекъ.
Дорогой ли камень лазоревый!
Залежался мой горючий камень.
Па крутої горѣ противъ солнышка,
Противъ младаго свѣтлаго мѣсяца.
Что у младаго свѣтлаго мѣсяца
Нѣть лучъ, нѣть ни свѣтлости;
Что отъ моего друга милаго
Нѣть ни вѣсточки, нѣть ни грамотки,
Ни словеснаго человѣца.
Загулялся мой сердечнй другъ.
По чужой ли по дальней сторонѣ,
По Сибирскій да по украинѣ.
Во Тобольскомъ да славномъ городѣ,
На царевѣ на большомъ кабакѣ,
Онъ пьетъ ли да зелено вино,
Запиваетъ ли да медомъ сладкимъ.
Я ждала друга милаго
Со чужой ли дальней стороны,
Со Сибирскій да со украинѣ.
Говорила я другу милому:
Ахъ, ты стань ли, ты стань, надежда мой,
Пробудись же ты, сердечнй другъ,
Пробудись же ты, душа моя!
Передъ нашей да передъ съѣзженою
Все солдаты да во строю стоять,
Офицеры все да передъ фронтами;
Что полковники да во полкахъ стоять,
Барабанщики да въ барабаны быютъ.
Моего ли друга нѣть какъ нѣть,
Что пріятеля сердечнаго....
Во лугахъ-лугахъ во зеленыхъ,
Во раздольцѣ во широкомъ,
Что не ласточка, не касаточка
Вкругъ темла гигѣда увивается,—
Увидалася лебедь бѣлая,
Лебедь бѣлая, красная дѣвица,
Вкругъ бѣла шатра полотнишаго,
Вкругъ кронатушки вкругъ тесовыя,
Вкругъ першишки вкругъ пуховыя,
Вкругъ нѣголовыця вкругъ высокаго,
Вкругъ одѣвалика вкругъ соболинаго,
Вкругъ дороднаго добраго молодца.
Какъ возговорить красна дѣвица:
«Ахъ, ты встань-пробудися, добрый молодецъ,
Пробудись, душа ты отеццій сынъ!»
Подуешь прошла, заря бѣлая.
Всѣ солдатушки во строю стоятъ,
Барабанички въ барабаны бьютъ,
Всѣ флейтиччицы пигрываютъ,
Офицеры всѣ передъ взводами,
А сержанты всѣ по своимъ мѣстамъ;
Молодой майоръ на конѣ сидитъ,
А полковникъ посредь полку,
Генералы всѣ позади ѣдутъ;
Какъ отъ пулисть и отъ ружей будто громъ гремитъ,
Отъ метаны бомбы и земли дрожитъ....
Одного тебя тутъ пить, другъ,
Одного тебя, подполковничка!»

Въ Сенникѣ 1780 года, часть 1, стр. 192.
270.

Но пой, соловей, въ саду, не буди моего друга ми-
лаго!
Я сама пойду, разбуду дружка помаленьку.
Ты вставай-ка, вставай, душа милый другъ, вставай
помаленьку!
Ужь какъ всѣ-то полки во походъ ушли,
Какъ одинъ ли твой полкъ въ Москвѣ оставается,
Какъ тебя ли, мой другъ, тебя дожидается.
Всѣ казаченьки сидятъ на лошадушкахъ;
Всѣ урядникъ стоятъ по своимъ мѣстамъ;
Всѣ офицеры стоятъ по своимъ взводамъ;
 Самъ полковникъ стоятъ посреди полка,
Что тебя, мой другъ, дожидается.

Томская губернія. Этнографическій Сборникъ, выпискъ VI,
стр. 81 («проголосная»)

271.

Болить, болить моя головушка,
Не по батькѣ, не по матушкѣ,—
По милому дружку по сердечному.
Звала дружка къ себѣ я въ гости,
Не на многъ звала,—на одну ноченьку.…
Ложись, ложись, милъ сердечный другъ!
Я сама встану, дѣвка, раненеченько,
Разбуду тебя скоренько!
Ты усталъ, усталъ, милъ сердечный другъ;
Умывайся ты блещенько!
Какъ вся армія воздрогнулась,
И увси полки у походъ вдутъ;
Твоя ротушка позади идеть;

Томъ VI
II добры кони въ рукахъ ведутъ,
Дорого ружье на плечахъ несутъ;
Тебя, молодца, у мертвыхъ шинуть.
Не пили въ мертвыхъ, пили изъ званистыхъ:
Я былъ въ гостиахъ—не у батюшки,
Не у матушки;
А былъ въ гостиахъ—у сударушки,
У сударушки красной дзвушкъ!

Прекрасная губерния, Торопецъ, Семеновскій (Торопецъ). № 162.

272.

Князь пріѣхалъ урядничекъ ко Степочкѣ въ гости.
Онъ только приѣхалъ, опять уѣзжаетъ.
Вышлала Степка за ворота, его провожаетъ,
Она его провожаетъ, все плакетъ-рыдаетъ,
Молодаго урядничка почевать уймаеаетъ:
«Почуй, почуй, урядничекъ, хоть поцку со мною!»
—«II три ночи и четыре я бы радъ почевать;—
Будуть меня, урядничка, токаря ждать,
Будуть меня, молодаго, до глаза ругать!
Хотя, Степка, заночую, буди меня рано,
Буди. Степка, меня рано, чтобъ не разсвѣтало,
Чтобы мои токари коней не сѣдили,
Чтобы мои музыканты музыки не грали!»
Проспалъ я, урядничекъ, до бѣлаго сувту,
Проспалъ я, молоденький, до краснаго солнца;
Проспалъ я, урядничекъ, кони воронаго.
Кони, кони воронаго, сѣдище пока,
А на сѣдлѣ попоночка зеленаго шелка.
А самъ же я, урядничекъ, Гребенскаго полка,
Гребенскаго я полка, Черненкоей станици!»

Терская область, Сборникъ матеріальныя для описанія,
Канала, выпускъ VII, стр. 82.
273.

Съ горъ вода бѣзинтъ, съ горъ по камушкамъ, 
Съ горъ по камушкамъ, по ступенишкамъ, 
По новымъ сѣнямъ, по рѣшетчатымъ. 
Всѣмъ господамъ, всѣмъ князямъ слуги дадены; 
Моему жъ дружку слово сказано, 
Чтобы мой милой напередь шелъ. 
Всѣмъ господамъ, всѣмъ князямъ кони дадены; 
Моему жъ дружку кони не дали. 
Ахъ, милой, милой, ты возьми меня, 
Заложи меня, 
Заложи меня и купи кони! 
Всѣ господа, всѣ князья домой стѣхались, 
Моего жъ дружка дома пѣтути.... 
Шелковы новода въ грязи вымераны, 
Острая сабелька изъ рукъ вывалилась....

Калужская губерния, Мещовскій уѣздъ. Калужская губернская вѣдомости 1859 года, №27.

274.

Отъ Москвы заря-заря занималася, 
На царя война-война подымалася. 
Что на-всѣмъ князьямъ была служба явlena,— 
Моему дружку было давно сказано, 
Давно сказано—ему напередь идти, 
Напередь идти, ему хороводъ водить, 
Хороводъ водить, ему пѣсни запѣвать, 
Пѣсни запѣвать, ему дѣвокъ выбирать. 
Что на-всѣмъ князьямъ-князьямъ по коню дали; 
Моему дружку, ему кони не дали, 
Кони не дали, его съ собою не взяли, 
Съ собою не взяли, ему жхать не на чемъ.
Тхать не на чемъ, ему купить не на что,
Купить не на что, продать ему негого,
Продать негого, заложить негого.
Уйдь ты, милый мой, милъ души мои,
Милъ души мои, ты заложь меня,
Ты заложь меня, ты купи коня,
Ты купи коня, поѣзжай въ службу,
Поѣзжай въ службу, въ службу царскую;
Службу выслужишь,—мени, младу, выкупишь,
Мени выкупишь, а самъ себя выручишь!
Я пойду, млада, схожу въ чисто поле,
Посмотрю, млада, я на всѣ стороны.
Какъ всѣ книжки, они со войной идутъ,
Моего дружка, его и въ занятіе пѣть,
И въ занятіе пѣть; только одинъ конь бѣжить,
Одинъ конь бѣжитъ, на коню-то ямъ лежить,
На емъ ямъ лежитъ.—чerta пухова пила,
А во пилишунѣ есть примѣтшушка,
Есть примѣтшушка: лежитъ мой пеленокъ платокъ.
Миѣ не жаль платка, что онъ въ пилишѣ носится;
А мнѣ жаль дружка, что онь съ нюй водится,
Съ нюй водится, со нюй, младой, бранишь,
Со нюй бранитися, бранитися-ругается,
Надо нюй, младой, въ глазахъ памѣшается.
Съ какой водится, съ тою понѣзается.

Калужская губерния. М. Ж. Т. М., выпущ. II, № 1 («хороводная»).
Послѣ каждаго стиха прини?: Ай ли, ай диви, съ повтореніемъ второй половины стиха.

275.

Давно сказано, давно бывно
Моему дружку напередъ иди,
Напередъ иди, круги наводить,
Круги находим, пасси замыкать,
Пасси новые хороводные.
Какъ и всѣмъ друзьямъ по коно далъ;
Моему дружку коно не далъ;
Тыхь нет на чемъ, купи не на что.
Ты заложь жену и купи коно,
Ты купи коно; поѣзкая служить;
Службу выслужи, жену выкупиши!
Какъ и всѣ князья со войной идутъ;
Моего дружка и въ завѣтѣ лѣтъ.
Одинъ коно обжитъ, на немъ явъ лежитъ,
На немъ явъ лежитъ—пухова шляпа,
Пухова шляпа, мой шелковъ платокъ.
Платокъ носится, другъ не водится,
Другъ не водится, со мной бронится....

Рязанская губернія, Касимовскій уѣздъ. Прокунинъ, № 19 («хороводы»).

**276.**

Изъ-подъ бережку изъ-подъ крутах,
Изъ-подъ камышу-камышъ бѣлаго,
Тутъ ручей течетъ бѣль серебряный.
По ручейку селезень плавется.
Селезень плавется, дѣвкамъ вѣсть несетъ,
Дѣвкамъ вѣсть несетъ, вѣсть нерадостну:
Набирать дѣвокъ во Казань городъ,
Во Казань городъ за солдатъ замужь.
Наши дѣвушки не нужалися,
За холостыхъ замужъ побросались,
Кой за стараго, кой за малаго....

Всѣмъ князьямъ-царямъ служба сказана;
Моему дружку впередъ явлено—
Напередъ идти, передомъ вести.
Всемъ царямъ-царя
Моему дружку кони не дали.
Ты, размиленький, миль душа мои,
Миль душа мои, помочь нельзя!
Ты заполни меня, миль, купи коня,
Коня вороны и осьдлана;
Ползай, милой, въ службу царскую,
Ты служи царю въроя-прадою!
Когда выслужишь,—меня выручишь!
Всё царевны-цари домой ствхались
Моего дружка, где въ видѣ идеть:
Одинъ конь сбжжнить, на немъ нть лежать,
На немъ нть лежать, идеть — черна шапка....
Красна дьявишка, ты не стой со мной,
Ты не стой со мной, не гляди за мной!
Добрый молодецъ за гульбой пошелъ,
За гульбой пошелъ: я шу нацелъ,
Я шу нацелъ—красну дьявишку,
Красну дьявишку разсударушку....

Владимирская губерния, Киржачский уездъ. Смирновъ, стр. 123
(«Чороводній»). После каждаго стиха приписанъ (й ли, ой дни, съ повтореніемъ второй половины стиха.

277.

Раскухарочна разлюбезна
По саду гуляла.
Сь Денику вѣсточка пришла,
Было слышно здѣсь у ней:
Всѣмъ чиновникъ полкамъ идти первыми,
Одному моему дружку, ему смѣна идитъ....
Жалко, здѣсь мнѣ того,
Кто съ тѣмъ разсталась.
Разстанался сей голубь со своеей голубкой....

Воронежская губерния, Вороноскій уездъ. Воронежскій
пбладовыя. Сборникъ, томъ I, стр. 668
Матушка, тоненько, грустно, Мягкий пить и быть не хочется, Мягкую гулять, прохладу на ум не нейдёт. Мягкий мильный друг съ ума нейдёт. Сильна-крикну я разумомъ, Но я на ле-перенёсся: Съ мильмъ другомъ давно птицъ, Черезъ рчку ему поклонилася, Черезъ поле слово молвила....

Всѣ полки домой идуть, Моего дружка коня водятъ, Буланаго, прибранаго, Сивогриваго, белопытнаго; Въ торокахъ везутъ его рубашечку. Рубашечку боевую, кровавую. Умиралъ мой другъ, приказывалъ: «Вы, братья мои, товарищи, Можетъ, Богъ велитъ вамъ домой прйти,— Поклонитесь вы моему батюшкѣ, Сударынѣ родной матери; Мильной женѣ слово молвите, Чтобы вымыла мою рубашечку Не на рчикѣ, не въ колодезѣ, А вымыла горючеи своей слезой; Чтобы высушила мою рубашечку, Не на вѣткѣ, не на солнечкѣ, А высушила на бѣлой своей груди.»

Терская область. Сборникъ материаловъ для описания Кавказа, выпускъ XV, стр. 291.
Ужь ми§ матушка, тоспехонько,
Государыни, ми§ грустехонько!
Ужь ми§ встать-пить не хочется,
Ужь игра-то, гульба, она на умъ нейдетъ;
Ми§ сердечный-то другъ съ ума нейдетъ,
Съ величаго-то моего, крупнаго разума.
Ужь я выдан-то на красный мѣлень,
Стану, гляду я вдоль во улицѣ въ конецъ:
Какъ всѣ-то друзья изъ похода идутъ,
А моего-то друзья коронаго коня ведутъ,
Проникновеннаго, пригомленнаго;
Въ тюракахъ-то везутъ цвѣтное платье,
Цвѣтное-то платыще—рубашечку,
Боеву-то рубашечку кровавую,
Острыми-то саблями парубленную,
Мелкими-то пулями настрѣлянную....
Говориль-то милый, умирая, наказывалъ,
Честно, лестно уговорили:
«Вы, друзья-братья, товарищи,
Поклонитесь моей молодой женѣ,
Молодой моей горкой щедръшкъ,
Малымъ детушкамъ, горнымымъ сиротамъ,
Чтобы выбанила эту горкую рубашечку,
Не въ Терекѣ, не въ колодезѣ,
Чтобы выбанила рубашечку горючей слезой;
А выеснула бы рубашечку не на солньшкѣ,
Не на печеникѣ,
А на своемъ ретиномъ сердечкук.»
Ііякъ свекровь матушки невѣстку журить-бранить: 
«Отчего ты, сноха, ходишь невеселая, 
Невеселая ходишь неубранная?» —
Какъ же бы миѣ, бабочка, веселой быть, 
Хорошо ходить?
Какъ слыхала-то я, бабочка, вѣсти нехорошія: 
Всѣ полки съ моря домой идутъ; 
Какъ моего-то друга милаго коня ведуть. 
Копчека-то ведуть его буланаго, 
Всего коня приустроенаго. 
На конѣ-то лежитъ сѣдельце черкесское, 
На сѣдлѣ лежить подушка козловая, 
Въ той подушкѣ лежить рубашечка бѣлая; 
Не чистымъ-чисто она вымыта, 
Да въ крови-то она вся смазана. 
Умиралъ-то молодецъ, самъ друзьямъ приказывалъ: 
«Какъ лучитъ Господь васъ на тихий Донъ,— 
Молодой женѣ поклоны; 
Скажите ей, чтобъ не мыла рубашечку въ рѣчной водѣ, 
Чтобъ выбанила ей горючей слезой; 
Чтобъ не сушила на солньышкѣ, 
Чтобъ высушила на своей груди.»

Донская область. Савельевъ, стр. 105.

281.
Всѣ полки домой идутъ. 
Какъ и всѣ письма шлють, 
Какъ мой-то милый миѣ письма не шлетъ.
Да и самь нейдеть…
Какь пришить мить черную рубашечку,
Вь рубашечкѣ бѣлья бумагечка,
Вь бумагечкѣ написано три словечка: 
"Ты побань, Дуню, черную рубашечку,
Не вь быстрой рѣчкѣ, не вь холодѣ,
Ты побань, Дуня, своею горячей слезой!
Ты высуши ее, Дуня, не на жердочкѣ, не на грубоечкѣ,
Ты высуши, Дуню, на своихъ грудяхъ бѣлыхъ,
Выкатае, Дуня, на своихъ рукахъ бѣлыхъ!"

Донская область. Съвѣденія, стр. 151.

282.

Ой, солетались, ой, солетались,
Солетались сколоки съ стороны,
Ой, скли-нали, ой, скли-нали,
Склян-нали вь удонушкѣ на дюрѣ;
Крылыниками, крылыниками
Широкой дворъ размели,
Голосами, голосами,
Голосами удонущку будили:
«Усталъ-проснился, удонущка молоды!
Чуки мужи со походу нуть;
Твоего мужа ворона кони ведуть, 
Сяделице на бѣлыхъ рукахъ несутъ,
Тѣло бѣло вь черной буроочкѣ нынуть!»

Кубанская область. Сборникъ материаловъ для описанія…
Кавказъ, выпускъ III, стр. 76.
283.
Соколы со стороны,
Сели на у вдовы
Крылышками широко двор размели
Голосами они вдову будили:
«Встань проснись ты, вдова молода!
Всех казаков из похода уже идут;
Твоего мужа в колясочке везут;
Вороны кона за шелков повод ведут;
На лошади сяди и лежи,
На седле рубашка висит;
Рубашка кровью облита;
А ты, молода, на век—бедная вдова,
А малых детей на век невинный—спроты.»
Уральская область. Минусинск, стр. 201.

284.
В городе случилась беда:
Там убили молодого казака,
Схоронили при широкой долине.
Там летели соколы со стороны;
Сели на у довушку на двор,
Крылышками широко двор размели,
Голосами довушку будили:
Встань проснись, довушка молода,
Пойди выди за новьё ворота;
Сстань, послушай, да что люди говорят;
Люди бают и гутарит—говорят:
Тебя, младой, удовою горевать,
Твоим детям спротам тосковать!
Чужи мужья пать солдатушек идут,
Твоего мужа ворона коня несут,
Сядешь на бельях руках несут.
Пойду-иду, во каретный во сарай,
Запрыгу и тройку вороньих коней.
Я поеду, где мой милый скоропечь.

Курская губерния,ცцаросский уезд. Х.Д. т. 8, № 3 («пров.
также»). Первая половина каждого стиха пересказывается по три раза.

285.

В город: соючишься беда;
Тамъ убили молодого казака,
Прихорошили при широкой долинѣ.
Тамъ летить соколки стороной;
Сня-нали у вдовушки на дворѣ.
Крылышками широко размѣли,
Голосами увдовушки будилъ:
(Сань-просишь, увдовушка-пошла)
Ты послушай, про что люди говорить!
Люди бьютъ, и ругаютъ, и бранятъ…
Чужи мужья со рубашками идут,
Своимъ женамъ по подарочкамъ несут;
Моего наны по колясочкахъ несутъ…
Мои дѣти—спиточки…

Рязанская губерния. Даниловский уезд. К. у. д. с. № 8 («другойм»).

286.

Мимо садикѣ, мимо зеленаго,
Случилось тутъ-то было звить,
Случилось тутъ-то было слышати
Нежного женского голоса.
Как та секорь-то журиться-бранишь
Свою больную невестушку:
«Что, невестушка, ходишь невеселая,
Невеселая ты, неразубраная?»
— «Как же мне ходить разубраной:
Все полки донесе посмѣялись, домой плутъ,
А моего друга милого копя ведутъ!»
— «Не журись, не плачь, моя невестушка,
По своемъ мужу, по моему сыну!
Я поѣду самъ во отчестушки,
Выприалось хорошошенько,
И тогда сами знать будемъ.»
Какъ и тутъ-то невестка взвеселась....

Донская область. Донской Областной Вѣдомости 1875 года,
В 86.

287.

Ахъ ты, скука моя, жизнь-разлука,
Чужа дальняя сторона!
Разлучила меня, жизнь-разлука,
Со милымъ дружкомъ на вѣкѣ;
Не дала ты мнѣ, разлука,
Во любовь съ нимъ пожить!
Да я выйду, молоденька,
На высокій на курганъ,
Да я взгляну, молоденька,
На четыре стороны.
Яглянула на дорожку:
По ней пыль-кура курить;
За той пылью, за курою

Dопсная область. Донская областная ведомости 1875 года,
№ 86.
Молодой курьеръ сбганть.
"Ты, курьеринъ, мой голубчикъ,
Ты отколь скоро сбганешь?" —
— Я бѣгу, бѣгу, душа моя,
Изъ Турции по Ниурь;
Твое тоска милое,
Его въ-книшь давно нѣть.
Какъ ужъ девять дней проходит,
II десятый наступилъ,—
Принесли друзья на буршь,
Вели добрая чашь.
Вотъ досяхъ его боевые;
Тебѣ вѣдно отдаться.
Да и съ той тоски-крушины
Во зеленый садъ пойду,
Во зеленый во садочкѣ.
Тамъ кукушечка сидить,
Она жалобно кукуетъ:
"О чемъ, Маша млада, плачешь?,
Слезы горькия что льешь?" —
— "Да какъ же мнѣ не плакать,
Да какъ же мнѣ не тужить?
Былъ одинъ у меня садочкѣ,
Да и тотъ сталъ засыхать;
Раствѣнный былъ друзьячекъ,
II тотъ пну привылъ меня на вѣкъ!
Ничего бѣ я не желала,—
Слѣзы крильники имѣть;
Я взвалась бы, подѣлала,
Гдѣ мой милый другъ зарытъ;
Я бы не вѣдя узнала,
Не стала бы тосковать;
Я бы косточки собрала
И по гробъ ихъ показа,
Родной землѣ предала,
Горьки слезы пролила!»

Терская область. Сборникъ материаловъ для описаний.
Кавказа, выпускъ XV, стр. 291.

288.

За Зарайскомъ городомъ, за Рязанью за старою,
Изъ далека чиста поля, изъ раздолья широкаго,
Какъ бы гнѣдаго тура привезл убитаго,
Привезл убитаго атамана польскаго,
Атамана польскаго, а по имени Михаила Черкашен-пина.

А птицы застили кругъ гнѣзда убиваютъ,
Еще плачутъ маль его дѣти надъ бѣлымъ тѣломъ;
Съ высокаго терема заврѣла молодая жена,
А плачетъ, убивается надъ его бѣлымъ тѣломъ.
Скрозь слезы свои она едва слово промолвила,
Жалобно причитая по его бѣлу тѣлу:
«Казачья вольная поздорову пріѣхали,
Тебя, свѣта моего, привезл убитаго,
Привезл убитаго атамана польскаго,
А по имени Михаила Черкашенпина!»

Киршанъ Даниловъ, № 39.

289.

Гонять, гонять казаченьку
На царскую службу.
Остаются у нихъ дома
Молодыя жены,
Молодыя жены,
Малыя дѣти.
Померъ, померъ казаченька
Во середу рано,
Посреди Урала.
Сдѣлаемъ, сдѣлаемъ казаченькѣ;
Золоту гробницу;
Золоту гробницу,
Темную темницу!
Уложили казаченьку
На травку-муравку:
Леши, леши, казаченька,
Со вечера до утра!
Мы поклонницу дождемся,
Тебѣ въ гробъ пожелаемъ!
Тяло несуешь, коня ведуешь,
Конь голову клонить.
Ты взорки, взорки, конь вороный!
Услыхала его мати
Изъ каменной палаты,
Изъ каменной палаты,
Съ тесовой кровати.
«Охъ, мой сыночекъ,
Ясный соколочекъ!
Какъ бы я голубка,
Золотыя крылышки,
Золотыя крылышки,
Разснять червяк,—
Взяласьь, полетѣла,
Гдѣ мой сыночекъ померъ,
Гдѣ мой сыночекъ померъ,
Много крови пролить;
Моему милому сыночку
Зеленый садочекъ.
Выросла бы!»

Казанская губерния, Чебоксарский уездъ. М а г и н к и 1 8, стр. 55.
«объединенъ».
290.

Могли наши казаченьки
Въ походъ съ полудни.
Идутъ, идутъ казаченьки,
Назадъ поглядываютъ,
Тяжело вздыхаютъ:
«Остаются наши домы,
Молодыя жены
И малыя дѣти;
Домы наши запустѣютъ,
Жены замедляютъ,
Дѣти сиротятъ!»
Какъ задумалъ казакъ бравый,
Онъ въ Турціи умереть.
Умеръ, умеръ казаченька,
Умеръ молоденькій,
Онъ на травкѣ, на муравкѣ
Да на черної буркѣ.
Тѣло несутъ, коня ведутъ,
Конь голову клонитъ.
«Закричи ты, конекъ добрый,
Хоть разъ падо мною,
Надъ буйной головою!».

Терская область. Сборникъ материаловъ для описанія... Кавказа, выпускъ XV, стр. 186.

291.

По сырої землѣ туманъ стелется,
По горамъ война подымается.
Какъ казаченьки въ походъ собираются.
Томъ VI. 15
Какъ отецъ сына въ походъ провожалъ,—
Въ походъ провожалъ, самъ приказывалъ:
«Ужь ты, сынъ, ты, мой сынъ, сынъ возлюбленный,
Берегися, мой сынъ, все черкесовъ злыихъ
И князей молодыхъ!»

Какъ за рѣчию было все за Сарыевою,
Тамъ стоять-простоять все Хоперскій полкъ.
Какъ у этомъ у полку все несчастные:
Пролетѣла пуля, пуля быстрыя;
Промчалась шашка, шашка острян;
Какъ убили казакъ все Хоперскаго полка.
Какъ упалъ казакъ на сырую землю,
Вскричалъ казакъ громкимъ голосомъ:
«Ужь вы, братцы мои, вы, товарищи,
Не покиньте меня на чужой сторонѣ,
На чужой сторонѣ, на Турецкой землѣ!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія.
Кавказа, выпускъ VI, стр. 35.

292.

На зарѣ было на утренней,
На восходѣ солнца краснаго,
Собирались тамъ полки казачьи по единый кругъ.
Во кругу-то стоять душа добрый конь;
На коню-то сидятъ младъ донской полковничекъ.
Онь не убить сидитъ, а крѣнко раненный;
Ретиво его сердце насекрѣе прострѣлао,
А права его рука прочъ отрублена.
Какъ на лѣвей нога насекрѣ пострелу.
Онь самъ-то плакаетъ, какъ рѣча льется.
Во лѣвой его руки зами царское распущенное.
Во слезахъ-то онъ рѣчь возговорилъ,
Со белымъ святомъ прощаясь:
«Прощай, белый святъ, прощай, тихий Донъ!
Вы проститесь, казаки други-товарищи!
Кому Богъ судить притить на тихий Донъ,
Поклонитесь моему батюшкѣ Александру Григорьевичу,
Моеи матушкѣ Прасковѣ Васильевнѣ,
Милымъ дѣтушкамъ миръ-благословѣніе,
Молодой моей женѣ Алѣнѣ Гавриловны любовь мою до вздоханія.
Да скажите ей, что у нея теперь своя волюшка:
Хочетъ,—замужъ идетъ, а не хочетъ,—удовой сидитъ.»

Донская облость. Донскія Областныя Вѣдомости 1875 года, № 85.

293.

На зарѣ то было, на зорюшкѣ,
На зарѣ то было на утренистой,
На восходѣ было солнца краснаго;
Не буйные вѣтры подымались,
Не шумное море всколыхалось,
Не фузюшка въ полѣ прогрянула,
Не змѣя въ полѣ просвиснула,—
Просвиснула иулечка свинчатая.
Она падала, пулька, не на землю,
Не на землю пуля и не на воду,
Она падала, пуля, въ казачій кругъ,
На урочную-то на головушку,
Что да на перваго еснулушку;
Попадала пулечка промежъ бровей,
Что промежъ бровей, промежъ ясныхъ очей.
Унась молодецъ кони на черную грину.

«Охъ вы, братцы мои, товарищи!
Поднимите меня на вороны кони,
Повезите меня во сьбыть матерь,
Положите меня на колчаку!
Кому изъ насъ судить Богъ на тихий Донъ,
Поклонитесь всему Дону тихому,
Отцу, матеря, молодой женѣ;
Пущай она въ тоску не убивается,
Въ свое-то платье убирается!
Не покидайте родителей моихъ!»

Донская область. Савельевъ, стр. 129. Первые 16 стиховъ: Карпова въ тъ, Русская Старина, кармашная книжка для любителей отечественного на 1845 годъ, Сб. стр. 111.—Очень сходная песня: Альбрехтъ, № 52.

294.

На зарѣ то было, на зарѣ, небо,
На зарѣ то было все на утренней,
На восходѣ солнца краснаго,
То не вѣтра поднимались,
Не сине море исчезалось,
Не фузеоника въ полѣ гринула,
Не люта змѣя въ полѣ змѣная,
Просниснула птушка снѣжная.
Она накала да не на землю,
Не на землю пули, не на воду,
Она накала во казачий полкъ,
На урочную на головушку—
Что на перваго ссахуньку.
Попадала она промежъ бровей,
Промежъ ясныхъ очей.
Упала ссахунька конемъ на черную грину.
«Охь вы, братцы мои, вы, товарищи!
Поднимите меня на верхняя коня,
Отвезите меня во палатушку,
Положите меня на сухое сено!
А кому придется вам быть на Уралье реке,
Поклонитесь ему, Горыновичу,
Отцу, матери, молодой жене;
Предайте ей, чтоб не убивалась,
В своем платье убравалась
И не оставляла отца-мать моих!»

Уральская область. М я к у ш и н ъ, стр. 78.

295.

Изъ-за горы было, братцы, высоких,
Изъ-за кустика-куста было ракитова,
Не лютая-то змей-змейушка выпазывала,
Не свинцова-то пуля-пулечка вылетывала,
Упала пулечка, она во казачий полк.
Никого-то въ полку пуля не обранила,
Убивала пулечка младшаго урядничка,
Что ни лучша у насъ перва воина.
Упали молодецъ въ коню на черну гриву,
Со черной-то гривы падалъ на сыру землю.

Уральская область. Морской Сборникъ 1839 года, № 9, стр. 28.

296.

Не была заря занималась,
Не красное солнце закаталось,
Выходила-выступала сила войска,
Сила воиская царь благо,
Государи Петра Перваго.
Напередь идутъ съ знаменами,
Позади идутъ съ барабанами.
Въ барабаны-то пробили по веселому,
Намь указы прочитали по нечальному:
Во второмъ полку уронъ сдѣлался,
Уронъ сдѣлался—генералъ померъ.
Самого-то генерала на рукахъ несутъ,
Генеральскаго коня въ походу ведутъ,
Молодую генеральницу шестерной несутъ.
Молодан-то генеральна седло планетъ.

Самарская губерния, Варенцовъ, стр. 290. Несколько сходныхъ писемъ Еирелевскій, вып. IX, дополнение стр. XVIII—XX.

297.

Охъ, да не травушка, она не муравушка
Къ сыроi', братцы, землѣ клонитесь,—
Царь благо да наша арміоника,
Стоить она, Богу молитесь.
Ой, помолишь-то Богу, да наша арміоника,
Она, братцы, на конь посадилась,
На конь она посадилась;
Ой, посадилъ, да наша арміоника,
Она расцвѣтилась;
Расцвѣтись, да наша арміоника,
Она на ударъ пошла,
Охъ, она, братцы, на ударъ пошла!...
Возь они билися и рубились
Цвѣтный день до вечера, темную осеннюю ноченьку,
Ее до бѣлой зари....
Охь, да убили-то у насъ, у насъ, у казаченьковъ,
Храбраго служителя—изъ полку правоводителя.
Ну, еще-то убили у насъ, у насъ, у казаченьковъ,
Втораго знаменщика....

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 145.

298.

Собиралась наша сила-армия
Въ походъ подъ французом;
Занимала себѣ лагерь
Да среди во чистаго поля.
Покопали пищцы, батареи
Славно себѣ для занасу.
Батарейные командиришка
Славно квартирят;
Бомбардиры съ гренадерами
Славно маршируют.
Случилась перепалушка
Съ праваго фланга.
Убили нашего полковника
Въ грудь пулею свинчатою.
Упалъ нашъ полковничекъ
Съ конечка на сыру землю.
Закричалъ молодой полковничекъ:
«Стойте, дѣти, не робѣйте!
Свинцу-пороху не жалѣйте:
Свинцу-пороху достанемъ,
А насъ, молодцевъ, не станетъ!»

Донская область. Пивоваровъ, стр. 108.
299.

Це транунка коньлунка къ землѣ клоштен,—
Государева арменія Богу молитен;
Помолемся, наша арменія на конь садилася.
Закричали, загрияли, сами на ударъ понесли,
На тую-то они на орду, на орду турецкую.
Они билися, рубились день до вечеру,
Осеннюю темную ночушку до бѣлой зари.
Нечастнѣе надъ донскими-то солдати;
Убили изъ полку что ни лучшаго хорунжаго.
Уронилъ онъ свою хорунюку на сыру землю,
Онъ и самъ-то упалъ изъ коню на черную гриву.
Не ясень-то соколъ надъ бѣлымъ тѣломъ возвышается,
Возникнется, увидае го родной братъ:
«Ахъ ты, братецъ мой, братецъ родимый мой!
Кабы я-то былъ съ тобою въ одномъ полку,
Замѣнялъ бы я твою смертежу животомъ своимъ,
Животомъ своимъ, родной братецъ мой, грудью бѣлою.

И сходилъ бы я, добрый молодецъ, за ключевою водой,
Промытъ бы твою ранушку все кровавымъ,
Приложенъ бы я твои ранушки зеленой травой,
Умоталъ бы я твою ранушку платкомъ шелковымъ!»

Донская область. Савельевъ, стр. 116.

300.

Какъ за ранушкою было за славными Дунаемъ,
Что горитъ тамъ огонько да малехонекъ;
Оть огонька дымочетъ идетъ тонехонекъ.
Подъ дымочкомъ, надъ огонькомъ разостланъ войлочечѣ.

Что на войлочку подушечка лежитъ арчащай;
На подушечкѣ на арчащинной лежитъ добрый молодецъ,

Что не такъ лежить, лежить больно раненный;
Его буйная головушка вси изрублена,
Ретивое его сердечушко сквозь прострѣлено.
Да никто-то къ доброму молодцу, никто не привер-пется—

Ни застушка, ни касательца, ни ензвой орелъ.
Вотъ какъ приходитъ къ доброму молодцу его родный братъ.

«Говорилъ вѣдь тебѣ, братецъ, я приказывалъ:
Не мечть же ты, мой братецъ, въ турецкіе лагерца,
А больше того, мой братецъ, на ихъ батарейонку!
Хоть ты, мой родной братецъ, чинь хорунжаго,
А теперь не будетъ твоей ни чести, ни славушки!»

Донская область. Савельевъ, стр. 138.

301.

За каменною за стѣною, за московскою пѣхотою,
За казачьими за полками, за буйными головами,
Близъ зеленаго было близъ лужочка,
Стоялъ шатеръ бѣлый полотняный.
Въ томъ шатрѣ молодецъ смертью копчался.
Не ясенъ соколъ надъ нимъ возвпвался,
Родного его братцѣ надъ нимъ убивался,
Горючей слезой братецъ заливался:
«Встань, родной братецъ, встань, пробудися!
Какъ и всѣ полки коней поѣздали,
А твой добрый конь стоптъ не осѣданны!»—
— «Не могу я встать, головы поднять
Со вчерашнего, братец, нойка нынешнего:
Напоить меня персидской царь пузею свинцового!»

донская область. Нивоваров, стр. 131.

302.

Подъ горою было подъ крутою.
Да подъ каменною подъ стѣною;
Тамъ спали два брата,
Спали они, спочивали.
Да что старший братецъ меньшему брату говорить:
«Ты устань, братецъ, братецъ, подымися;
Да оть сна, братецъ, пробудися!» —
— «Не могу-то я встать, головы, братецъ, поднять
Со вчерашнего было похмелья!»
Напонил меня кинзу горечье,
Напонил меня тримъ нивами:
Что первое ниво—пули свинцованы,
А второе ниво—навага острия,
А третье ниво—мечъ буратный.»

Кубанская область. Сборникъ материалявъ для описаний...
Каракоз, выпускъ III, стр. 73.

303.

Братецъ ты мой родимый,
Сродниче ты мой любимый!
Какъ болить-то, болить мою головушка
Со вчерашнего-то похмелья,
Со недавниго перепою.
Напонил-то меня кинзу турецкой,
Понятъ онъ меня тремя поилами,
Треми поилами разношеньными:
На первой поилочкѣ—пуля свинчатая,
На второй—пашка вострая,
А на третьей—конец ясное...

Донская область. П. Л. Ходровъ, стр. 134.

304.

Не травушка, не ковылушка въ полѣ шаталась,
Какъ шатался—влюбился удалый добрый молодецъ,
Въ одной тоненькой въ полотниною во рубашечкѣ,
Что во той-то была во кармазинной черкесочкѣ.
У черкесочки рукавчики назадъ застегнуты,
И камчатныя ея полошнц назадъ застегнуты,
Бусурманской онъ кровью новѣзрызганы.
Онъ идетъ, удалъ добрый молодецъ, самъ шатается,
Горючею онъ слезою обливается,
Онъ тугимъ-то своимъ лукомъ опирается;
Позолотушка съ тугой лукой до локтя летитъ.
Какъ никто-то съ добрый молодецемъ не встрѣчается.
Лишь встрѣчалась съ добрый молодецемъ родная матушка.
«Ахъ ты, чадо мое, чадушко, чадо милое мое!
Ты зачѣмъ такъ, мое чадушко, напиваешься,
До сыроѣ-то ты до земли все приклонишься
И за травушку за ковылушку все хватаеться?»
Какъ возговорить добрый молодецъ родной матушкѣ:
«И не самъ такъ, добрый молодецъ, напиваюсь,—
Напоилъ-то меня турецкій царь тремя поилами,
Что тремя-то было поилами, треми розными:
Какъ и первое-го его пойло—сабля острий;
А другое его пойло—конецъ мягкое было;
Еще третье-то пойло—пулъ спчатой!

Донская область. Корниловичъ, Русская Старина, карманная книжка для любителей отечественного на 1877 годъ, Спб., стр. 272. Очень сходная вещь Альбрехтъ, № 91. Послѣдніе четыре или пять слоговъ каждаго стиха повторяются.

305.

Прошли казачушки съ моря Чернаго,
Со Чернаго со моря, со Каспийскаго,
Со того ло со батарамъ со турецкаго.
Утомленныхъ своихъ коней въ нюдахъ ведуть,
А кроновано цвѣтию платяще въ торокахъ ведуть,
А булатными тунеятцами подпираются.
Случилось нати мимо городу,
Мимо городу, мимо Питеру.
Увидѣла милосердная государыня,
Призываетъ она молоденькаго полковнечка:
«Охъ, ты гой еси, молоденькій-младъ полковничекъ!
Молодехонекъ ты умираешь!
Ты не отдалъ чести городу Питеру;
Не чаялъ ты къ городѣ государыни?»—
—«Охъ, ты гой еси, наша матушка,
Излосѣлтная государынь!
Наполнилъ-то пасъ пруской король
Тремя нойдами, треми розными:
Перо нойлице—синимъ—порохомъ;
Друго нойлице—саблями вострыми;
Третье нойлице—конными вострыми!»

Сибирская губерния Карповъ. 18, вып. IX, стр. 116.
Далече-далеченько во чистомь полѣ,
Не травонька, не муравонька во полѣ шатается,
Занытался-загулился добрый молодець
Въ одной тоненькой въ ольниценькой во рубашечкѣ,
Въ другой легенькой во кармазовой во черкешечкѣ;
У черкешечки знать полочки нозатыканы,
Молодецкою кровью нозабрызганы.
Онь не пьянъ-то идесть, самъ шатается,
За ковылъ траву запинается.
Какъ увидѣла-усмотрѣла его матушка родима:
«Ты, дитя ли мое, дитятко,
Зачѣмъ пьяный напивашся?» —
— «Государьня моя матушка,
Я не самъ собой пьянъ напиваюсь,—
Напоилъ меня злодѣй басурманъ,
Злодѣй басурманъ молодой французъ,
Тремя поилами, тремя розными:
Перво поилли—строево ружье,
Прострѣлилъ могучія плеча;
Другое поилли—его сабля вострая,
Разрубилъ мою буйную головушку;
Третье поилли—его копье булатное,
Проткнулъ мнѣ ретиво сердце.
Оттого-то я, матушка, и сдѣлался пьянъ.» —
— «Ты, дитя ли мое, дитятко,
На кого ты спонадѣялся?» —
— «Спонадѣялся я, родная матушка,
На свою буйную головушку!
Что сгубить-то я, матушка,
Ступать и своего недруга—
Снимать съ него буйную голову,
Вглядываться въ его голову своей вострый штыкъ.»

Симбирская губерния. Кирпичъ, вып. IX, стр. 118.—Сходная пьеса Кирпичъ, вып. IX, стр. 172, 173.

307.

Во лугу то было, во лужачкѣ,
Во зеленомъ то было во лугу; 
Какъ у нѣхъ-то монихъ друзья—братьцы. 
Посідланны конь стоять.
У моего-то брачка у родимаго
Не осідлать конь стоитъ.
«Какъ ты встань, ты просишь, мой родной братець,
Осидлай-тогда своего коня!»—
—«Немогу-то я встать, головы своей приподнять; 
Потусало-то мое тѣло бдлое 
Чердѣ матушки сырой земли; 
Сквозь часты мои ребручники 
Камышь травушки поросла; 
Сквозь ретивое мое сердечущко 
Зъя кота проползла; 
Не буйное-то вѣтры черныя мои куверцы 
По чистому-то полю разнесли!»

Донская область, Савельевъ, стр. 138.

308.

Вы, туманы мой, вы, туманушки, 
Вы, осенние сильные мои дожди! 
Не пора ли вамъ, мои туманушки,
Иричо отъ синаго моря долой?
Ужъ вы, гости мои, гостечки, вы, гости мои дорогие,
Вы зачамъ-то, зачамъ, мои гостечки,
Ко мнѣ поздно вечеръ приходили,
Да какую корысть-радость мнѣ принесли?
Мнѣ самой-то, самой, хорошенькой бабочкѣ,
Мнѣ малымъ-мало ночкой снало.
Какъ-нить-нитью ночью всю и ноченьку не снала,
На правой-то рукѣ ясного сокола всю ноченьку и пронесила;
Вотъ какъ и мой-то милой, мой разлюбездный другъ,
онъ убитый лежить;
Его буйная головушка, прочь отрубленная, въ сторонѣ лежитъ;
Сквозь его ретивое сердечушко не лютая змѣя проползала,
Проползала-то сквозь его сердечушко вѣли свинцовый.

Терская область. Сборникъ материаловъ для описания... Кавказа, выпускъ XV, стр. 81.

309.

Какъ за рѣчушкою за Кубанушкою,
Тамъ ходилъ да гулялъ добрый молодецъ,
Младъ донской казакъ.
Онъ ходилъ-гулялъ, все коня спасалъ;
Самъ огонь крекалъ шашкой вострою,
Разводилъ-раздувалъ полынь-травушкой,
Онъ грѣвъ-сгрѣвъ ключеву воду,
Обливалъ-обмывалъ раны смертныя.
«Ужъ вы, раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелымъ-тяжело къ ретиву сердцу пришли!»
Умиралъ-помирился добрый молодець,
Младь донской казакъ малолѣточекь,
На чужой дальней на сторонникъ,
Среди степи по темной ночи,
Отъ тяжелыхъ ранъ, отъ черкесскихъ пули,
Все за батюшку цари благо.

Донская область. Савельевъ, стр. 141.

За славною за Кубанью рѣкой
Не глубушка сиять благо, она заблѣлась,
Въ чистомъ полѣ молодецкое, оно завидѣлось.
Да никто къ блажному тѣлу, никто не пришелься.
Что два вороны кругъ благо тѣла, они увидались,—
Два черкеса надъ блямъ тѣломъ, они надругались:
Вскрывали ему, да добруму молодцу, они грудь бѣ-лую;
Внимали они взъ доброго молодца что сердце со печенью.
На ножѣ оно, ретивое сердце, оно встрѣчнулось,
Надъ черкесами надъ ретинными оно усмѣхнулось.

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... 
Кавказа, выпускъ XV, стр. 300.

Какъ расплакается мати
О своемъ дитяти.
Передъ Спасоюшемъ образомь
Она плакаетъ-возвращается.
«Охъ ты, снѣтъ мое милое чадо,
Чадо, чадо дорогое,
Гдѣ жь ты пребываешь?»
Пребываетъ ой, мати,
Во чужой дальней сторонѣ.
Прѣхали друзья-братья,
Про него ли назвѣли:
Какъ твое ли милое чадо,
На бою его убили,
За отечество на рати!
Дай же ему, Боже, 
Вѣчное блаженство!

Ивановичъ 1780 года, часть III, стр. 166.

312.

Береза моя, березонька, береза кудрявая!
Ты умѣла, бѣла березонька, при городѣ постоить, 
Съ вѣтрами буйными бушевать!
Ты, вдовушка моя, молодушка, вдова молодая!
Да умѣла ты, вдовушка, во вдовушкахъ посидѣть, 
Въ зеленомъ-то саду да ты погуляти,
Да сахарныя садовыя яблочки въ саду сорвать!
Какъ поставили къ молодой вдовушкѣ полковничекъ 
на квартиру.
Да и сталъ спрашивать молодой полковничекъ 
У вдовушки молодой овса, сѣна.
«Овса, сѣна и, вдовушка, не косила; 
Молодаго полковничка на квартиру не просила.»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... 
Кавказа, выпускъ XV, стр. 185.
313.

Въ восемьсотъ первомъ году,
Въ Архангельскомъ городу,
Туть жила стара старушка.
У старушки постоянецъ,
Постоянцъ мой, красавецъ,
Пределий воръ-дуракецъ.
Быть садите,—не крестите;
Послѣ съ трубкой веселите.
Во чулань баба бѣгала,
Платкомъ поздри затыкала,
Постоянца проклинала.
Туть старуху научили,
Ко майору посылали.
Ко майору приходила
И майорка просила:
«Ужь ты, батюшка-родитель,
Нашъ поитель и корнитель,
Ты поверь бабѣ старухѣ:
Не люблю табачна духу!»
Что майоръ разсудилъ.
И старухѣ говорилъ:
«Ужь я знаю вашь правы:
Занесемъ бабы неправы!
Я вась знаю, какъ учить,—
На работу нарядить!»

Вологодск. уѣздъ. Иванцевъ, стр. 331.

314.

Во селѣ было Покровскомъ,
Въ славной волости Орловской,
Тутъ жила была старуха,
Емельяновна колдуха.
Какъ у этой у старухи
Постоялецъ изъ дворянъ;
Постоялецъ воръ-поганець,
Воръ-поганець, благородець:
Весь садитесь,—не креститесь;
Одной трубкой веселитесь.
А старуха цепетуха
Не любила того духа,
Не любила того духа.
Къ командиру побѣжала:
«Командръ, нанимъ батюшка,
Разсуди наши дѣла!
Наше дѣло не простое:
Съ постояльцемъ разбранялась!»
Командиръ ей говорилъ,
Во глаза ее бранилъ.
Тутъ старуха возгордилась,
Съ командиромъ разбранялась,
Съ командиромъ разбранялась,
Во царевъ кабакъ пошла.
Она бросила пятакъ:
«Наливай вина, чумакъ!»—
—«Ахъ ты, старый чортъ, старуха,
По восьми гривенъ осьмуха,
По восьми гривенъ осьмуха!
Пятаковъ мѣры нѣтъ!»

Костромская губернія, Галичский уѣздъ. Ивановскій, стр. 54 (цифровая). После каждыхъ двухъ стиховъ прибавъ Ой, валаина, ой, вааина.

345.

Вы, матросики батюшки,
Молоды ребятушки!
Вотъ какъ въ апрѣлѣ мѣсяцъ
Намъ назначенъ былъ поход,
Намъ назначенъ былъ поход—
Цѣли въ Ревель, въ Гельсингфорс.
Перебрались на корабль;
Объ насъ дѣвки плакали,
Говорила туть дѣвка мать,
Чтобъ матросъ не принимать:
«Они здѣсь теперь гуляютъ»,
Завтра Выборгъ посѣчутъ;
Они въ Выборгѣ побывали,
Въ Гельсингфорсъ оныть огилы.»
— Полно ты, матка, не бранись
И съ матросомъ помирись!
Сентябрь мѣсяцъ настаетъ,
Флотъ въ Кронштадтъ опять придеть.
Флотъ на якорь становиться:
Надъ Кронштадтомъ дымъ клубится.
Матросъ на берегъ стѣкаётся,
Ко мнѣ въ гости посыльается.
Онъ въ сипемъ морѣ походилъ,
Много денегъ накопилъ,
Что много денегъ накопилъ,
Мнѣ подаркомъ накупилъ,
Мнѣ подаркомъ-то накупилъ,—
Крѣпче прежняго любилъ!

А въ братьѣ, вуэ. Послѣ каждыхъ двухъ стиховъ принять: Гей гей-гей ла-хо, съ повторениемъ втораго стиха.

316.

Что по травѣ, по муравью,
По лазурнымъ цвѣтамъ,
По Московской по дорожкѣ,
По калинову мосточку,
Тутъ стояла нова квартира,
При квартирѣ солдатъ Яшка;
Что хозяинъ-оть—Івашко.
У Ивашка дочь Наташка;
Баско-шенетко ходила:
По три мыла нымывала,
По три мышики натѣпляла,
По три юночки носила,
По четвертой тѣлорѣчнѣ.
Что ложилась Наташка
Что подъ кутнѣс окошко;
Солдатъ Яшка—подъ передне.
Растягался-разметался,
Разметалъ свои бѣлы ручки
На Натальныѣ бѣлы груди.
Пробуждалася Наталя,
Зычнымъ голосомъ скрычала:
«Ахъ ты, матушка родная,
Добывай огня скорѣе!»
Солдатъ Яшка логадался,
Вдоль по лавкѣ подвигался,
За окошечко спукался.
На Натальюшку грозился:
«Я каковъ, Яшка, ни буду,—
Я тебя, к...у, добуду!
Я каковъ, Яшка, ни стану,—
Я тебя, к...у, достану!»

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Публичной Библиотеки
(0. XIV. 11), № 167. Бѣжный стихъ повторяется.
Она ни мала, ни величка;  
У соняла — постолиц.  
Pостоляц.— сонята Яшка;  
А хозяин.— млад Наташка.  
У Наташки дочь Паташка;  
На полу Богу молилась.  
А на лавке снать ложилась.  
Сонята Яшка в головашках;  
Разоспалась, разметалась,  
Разметал бѣлый руки  
На Наташки бѣлые груди.  
Снял Наташа не смолчала,  
Громким голосом кричала:  
«Уж ты, матушка Марея,  
Дуй лучину поскорѣе,  
Освѣти мою постель!  
У насъ домъ не здоровъ:  
У насъ конечка блудница;  
Все почку проблудила,  
На Наташку встушила!»  
Сонята Яшка услыхала,  
Вдоль по лавочкѣ двигалась,  
Ужъ оконечко спущалась,  
На добра кони садились,  
На Наташку грозилъ:  
«Ты постой, постой, Наташа,  
Постой, шельма-расканалья!»  
Она, шельма-расканалья,  
Большо цинетко ходила:  
По два мыла натмывала,  
По двѣ юбки надѣвала,  
По четыре лунжері́нки,  
Чтобъ не стыдно было красной.
Цыган и по мосту-мосточку,
По калинову мосточку,
Тутъ и шли-прошли солдаты,
Солдатушки молодые,
Офицеры полковые.
Несли въ рукахъ фонаречки,
Въ фонаречкахъ уголечки.
Подымался вътерочки,
Раздували уголечки;
Выпалъ, выпалъ уголечекъ.
Подъ калиновый мосточекъ.
Калинъ-мостикъ загорѣлся,
Солдатушки испугались,
По квартирнамъ разбежались.
На квартирахъ солдатъ Яшка,
А хозяинъ-то— Ивашка.
У Ивашки дочь Наташка;
Ложилась спать на лавку,
На лавочку возлѣ пода,
Возлѣ самаго прихода.
Кто ни придетъ, ни прийдетъ,
Ополямъ одѣваетъ;
По три мыла измываетъ,
По четыре грошевыя;
По три юбки надѣваетъ,
По четыре душегрѣйки....

Самарская губернія, Бузулукский уѣздъ. Варенцовъ, стр. 31.
319.

Ахъ жила-была курочка, на ней черный хохолокъ.
Кицъ подымалась курка къ коменданту въ огородъ.
Комендантовы ребятъ—алы-догадливые:
Взяли курочку, ноймали, съ крыльевъ перья оцинцнали.

Съ крыльевъ перья оцинцнали, хохолъ выдергали.

Альбрехтъ, № 96. Каждый стихъ повторяетъ, заимѣѣтъ следуетъ приколъ: Лахаха-лахаха, съ повтореніемъ второй половины стиха.

320.

Ахъ, далече, далече въ чистомъ полѣ,
Что не бѣлые енѣги аабѣлѣлнсл,
Забѣлѣлнсл въ чистомъ полѣ палатки солдатскій.
Посреди полку стоятъ нолотиннатъ шатеръ,
Во шатрѣ стоятъ столы дубовые,
За столомъ сидитъ младъ полковничекъ,
Что того полку бомбандирскаго,
Со своими со штабами-офицерами.
Передъ нимъ стоятъ красна дѣвица;
Она просить у полковника
На того сержанта имрека:
«Заманилъ меня, дѣвицу, во чисто поле,
Заманилъ меня, дѣвицу, обманулъ вѣдь онъ.»
Да что пиговоритъ младъ полковничекъ:
«Ахъ, ты гой еси, душа красна дѣвица!
Не ходить было тебѣ во чисто поле,
Не смотрѣть было солдатской эмакриции:
У меня въ полку солдаты молодые,
Молодые, холосты, неженатые.»

Извинникъ 1789 года, часть II, стр. 149.—Извинникъ 1788 года, часть II, стр. 172.
321.

Какъ на горѣ, да на горѣ на кругой,
Тамъ огонь горитъ, да все свѣтленькіе.
Какъ въ тѣхъ-то на огняхъ да на свѣтленькійхъ
Все кипятъ котлы да кипучѣ;
Какъ вокругъ-то огней-то да все свѣтленькіхъ,
Сидятъ татарье да все злые.
Сидятъ-то они да всѣ дѣятъ-то
Да всѣ животы да оцѣ твоего
Да родименькаго.
Встань-ка, пробудись-ка, да мое ты дитятко,
Расхорошесе!
Да снимай-ка, да снимай, мое золотое,
Да со стѣны свою сабельку острую,
Да снимай-ка, снимай да со стѣны сабельку,
Да всѣ мечи-то, мечи да булатные!
Ты коли-то, коли, да руби сабелькою
Злыхъ татаръ да съ татарчениками!
Ты сѣки-то, сѣки, сѣки да кроши мечами да булатными
Грабителей да мучителей!
Спи-усни, мое дитятко, пока гроза не пройдетъ,
Да пока бѣда не минетъ!
Спи, спи, спи,
Угомонь тебя возьметъ!


322.

Ужъ конь ты нашъ пѣгій, конь серопѣгій!
Не покиши ты млада виноща, сына моего милаго!
На далѣ ты взяй верхъ надъ собою коню басурмана!
Вынешь моего сына на родимую сторону!
Отпачку же я тебя за то сторонне:
Подкум тебя на сребрени поповешь,
Сплета я тебя своими руками уздечку железную,
Покрою тебя попоной кожанной,
Уберу я тебя тряпку в ленты алыц.
Будешь ты у нарёт стоить в сторонц: нестонемь,
Будешь ты у нарёт есть безорную шиечику,
Будешь нить воду ключеную, а не то — сыну медницую!

Голубчикъ съренникъ, съртенникъ, съмерникъ,
Не покину моего плацоша въ ордѣ басурманской!

Худейская область. Жизнь казаковъ, Очерки быта худейскихъ казаковъ, томъ III, Спб. 1888, стр. 96.

323.

Какъ и матуш-то сына, во походъ его провожала,
Хорошо-то сыну она приказывала:
«Ты пойдешь, ты пойдешь, вотъ милое дитято, на чужую сторону,—
Не берись же ты, не берись, не берись а ты во знаменщикахъ.
Vo знаменщикахъ быть — надо папередъ итить;
Папередъ итить — все убитому быть.»

Кубанская область. Сборникъ материала для описания ... Кавказа, выпускъ III, стр. 75.

324.

Ой ты, сердце ли, ты, мое сердечушко, сердечушко кроткое,
Что же ты, мое сердечушко, во мнѣ болни-люшни,
во мнѣ болни-люшни,
Ничего мнѣ не провѣтствуется?
Ой, да провѣтствуй-то мнѣ, да добруму молодцу, мой душечка добрый конь:
«Ой да ты, хозяинъ мнѣ, хозяинъ молоденькій,
Не мчись ты во большия чины, не берись во знаменитости!»

Во знаменительнѣхъ слушай ты тяжеелюшко:
Знаеменитымъ было—надо впередъ идти,
Впередъ надо идти, подъ первыми пушечки;
На компаніюцъ быть—съ впереди сидѣть
Да первую чару пить…»

Терская область. Терскій Сборникъ, выпускъ I, стр. 141.

325.

Изъ-за лѣсу-лѣсу темнаго, изъ-за садика зеленаго,
Изъ провалыа глубокаго, изъ ущелья змѣинаго,
Не две стадушки черныхъ галушекъ, они на пролетъ летятъ,
Два армейщика царя сбѣгаго. они въ походъ идутъ.
Впереди двухъ стадушекъ снѣжокъ перепархивалъ;
Впереди двухъ армейщиковъ генераль проезживалъ,
Своего доброго коня онъ наезживалъ.
Подъ нимъ добрый конь ровно лотый звѣрь,
А управушка на немъ ровно жарь горить…

Донская область. Нововаровъ, стр. 126.

326.

Изъ-за лѣсу-то было, лѣсу темнаго,
Изъ провалыа было изъ глубокаго,
Не две стадушки, черныя галушки въ пролетъ летятъ,—
Со тиха Дона поли кавацкие во походъ пдуть.
Впереди-го полка казачьего съ ямкой перекаранчивать,
Младъ-еменъ соколъ по крутымъ горамъ полетывать,
Паштъ полковничекъ впереди полка вздиля-поразят- 
заживают.
На раздумчивъ своемъ на добру коню на буланому.
Полдъ ниямъ душечка его добрый конь игралъ роню 
могъ змий; 
На коня-то сидятъ паштъ полковничекъ какъ еменъ 
соколъ:
На немъ шапочка-кабардиночка съ бразументами; 
Они и такъ сидятъ, не тряхнется,
Его шапочка кабардиночка пе шелохнется....

Донская область. Савельевъ, стр. 130.

327.
Какъ не сонь-то чопритъ мою буйную головушку,
Не сонь, не дрема палить со того коня добра молодца,
Съ коня погоходаго,
Со того ли сьддя мени, добра молодца,
Со сьддя черкасскаго,
Со того ли стреми мени, добра молодца,
Со стреми булатаго,
Вдругъ нечаянюще надъ добрими молодецемь,
Несчастье случилось:
Какъ железное его колечко-кольцо расшаталось,
Не тесминная его узделка-узда разрындалась.
У меня же ногъ, у добра молодца, конь запоселиный:
Запоселъ-то мени, добра молодца,
Во дикую степь къ неприятелю.

Уральская область. Макушинъ, стр. 109.
Це біленька березопъка къ землѣ клонитьсъ, 
Не ковыль трава въ чистомъ полѣ замкгалася,— 
Заплаталасъ, загулился добрый молодецъ, 
Въ одной тоненькой кармазинной во черкешечкѣ; 
У черкешечки рукавички назадъ заткнуты, 
И серебряной булавочной они прикнуты. 
За плечами несетъ онъ ружьеце, турку цѣльную, 
Турку цѣльную, все ружьеце, снасть турецкую. 
Въ правой руки онъ несётъ присосычекъ тоненькій 
гордоленький.

Онъ присосычкомъ, добрый молодецъ, подпирался, 
Горючими слезами, разудальній, заливался. 
Какъ надъ нимъ, надъ молодчикомъ, несчастье 
солнилось: 
Поднималась вдругъ погодушка, съ горъ хуртавыгога,

Запосила у добра молодца путь-дороженьку, 
И ебивала-то добра молодца со дороженьки, 
Прибивала-то добра молодца ко городу, 
Къ тому ко городу къ незнакомому, 
Къ незнакомому ко городу ко Яницкому.

Уральская область. Мякуши, стр. 184.

329.

Далече, далече во чистомъ полѣ, 
Еще того подалъ въ раздолычкѣ, 
Пролегала тутъ широкая дороженька; 
Широкимъ-то она, дороженька, не широка, 
Боемъ-то она, дороженька, пробоиста. 
По той ли по широкой по дороженькѣ,
Біжить тутъ, храбреетъ конь добра лошадь;  
Черкасское сёдлышко на боку несётъ,  
Серебряны стремянки по землѣ тщить,  
И тесминную уздечку на ухѣ несётъ,  
Онъ шелковый поводочь во ногахъ тончаетъ,  
За конемъ-то біжить удалый добрый молодецъ;  
Не кричитъ онъ, не грачетъ,—  
Черной шляпною помахиваетъ;  
Кричитъ: «стой, постой, конь добра лошадь!»  
Уносли ты меня, добрый конь, отъ двухъ смертей,  
Уносил меня, удалаго, отъ третьей—  
Отъ того ли отъ хана басурманскаго!»....

Симбирская губерния. Русская Бесѣда 1855 года, № 1, стр. 62

330.

Въдалече то было во чистомъ полѣ,  
Пролегала тамъ дороженка не широка,  
Широкою та дороженка на три ступени,  
Длинною та дороженка—конца-края вѣтъ.  
Какъ по той-то было по дороженкѣ,  
Шелъ нѣкто не хаживалъ,  
При нѣкого, ни коннаго слѣду прежде не было.  
Проходилъ по дороженкѣ казачий полкъ;  
За полкомъ-то біжить душа добрый конь.  
Онъ черкесское сёдлешко на боку несётъ,  
А тесминная уздечка на правой ухѣ виситъ,  
Шелкунъ поводница ноги путаютъ.  
За нимъ-то гонить младъ донской казакъ;  
Онъ кричитъ-то своему коню вѣрному:  
«Ты постой-подожди, душа вѣрный конь,  
Не поняши ты меня одинокаго!  
Безъ тебя не уйди отъ чеченцевъ алыхъ!»

Донская область. И. В. Съцевъ, стр. 122
331.

По степямъ-то, степямъ все раздолыіемъ,
Пролегала тутъ путь-дороженька не широкая,
Далекимъ-то она конца-краю нѣть.
Ницто по этой дороженькѣ не прохаживалъ,
Ницто слѣдъ-пути не прокладывалъ.
Только шелъ-прошёлъ одинъ синий рѣзвый конь;
На боку-то онъ пронесъ сѣделице казачье,
Полуженчна его стременница по копытамъ бьютъ,
Ременный поводыница коню ноги путаютъ.
За конемъ-то шелъ разудаленький добрый молодецъ,
Добрый молодецъ, удалой казакъ.
Онъ не пьянъ-то шеълъ, но шатался,
За ковыль-травку зашипкалъ,
Горючей слезами разудаленький заливался.
Онъ вскричалъ-взгиркнулъ своимъ голосомъ:
«Ты постой, не бѣгн, синий рѣзвый конь!»
Ужъ мѣтъ моченики нѣть за тобой пти.
Одолѣли меня, добра молодца, кровавы раны,
Разломило мои могучи плечи нести знамя царское!»...

Уральская область. Мякушинъ, стр. 107.

332.

Роздалече то было втъ чистомъ полѣ,
Пролегала тамъ дороженька не широкая;
Ширинюю та дороженька на три ступени;
Длиною эта дороженька—конца-краю нѣть.
Какъ никто по той дороженькѣ не хаживалъ;
Ни пѣшаго, ни коннаго слѣду на ней не было.
Проходилъ по той дороженькѣ казачий полкъ;
За полкомь—то бѣжал душа добрый конь.
Онъ черкесское сѣделеніе на боку несетъ,
А тесеменнія уздечка на правомъ ухѣ висятъ;
Положенныя стременуники по коньгамъ бьютъ,
Шелковыя понядинцы ноги путаютъ.
За нимъ гонитъ всѣдъ младъ, донской казакъ;
Онъ кричитъ коню громкимъ голосомъ:
«Ты постой—подожди, душа добрый конь!
Могутъ моей не стало за тобой идти:
Одолжи меня ранунки кровавыя,
Обломлю могуши плечи знами царскіе,
Обезсилища молодца кровь горячанъ!»

Донская область Нищковъ, стр. 137.

333.

Воздалече было, воздалеченько,
Пролегала тамъ дорога, она не широкая,
Длинною та дороженька—конца-краю конецъ.
Какъ никто по той дороженькѣ не хаживалъ....
Какъ одинъ-то разъ выбѣхаетъ по ней душа добрый конь,
Черкесское сѣделеніе на боку несетъ,
Положенныя стременуники по коньгамъ бьютъ,
Тесеменные уздечушко на правомъ ухѣ,
Шелковыя понядинцы ноги путаютъ.
А за нимъ-то бѣжитъ младъ, донской казакъ.
Воскricить-то онъ, возонить своимъ громкимъ го-

сомъ:
«Ты постой, подожди, душа добрый конь!
Могутъ моей пить иить гнынему:
Истомили меня, добра молодца, раны кровавы,
Разломило мне могуче ружье турецкое!
Подожди ты меня, лошадь верная,
Довези ты меня да на тихий Донь,
К отцу-матеря, молодой жене,
Малым детушкам!
Как отец и мать, молодая жена будут холить тебя,
Приговаривать:
Да спасибо тебе, лошадь верная,
Что ты вывез нам нашего болезненого!

334.

Не черная черница зачернелась,
Зачернелось турецкое чисто поле.
Не плугом оно попахано, не сохою,—
Попахано поле конскими копытами;
Позасеяно поле не всхожими семенами,—
Как и теми-то казачьими головами;
Заволочено поле казачьим цветным платьем.
Не ясмен сокол по крутым горам летает,
Наш полковник по палатушкам разъезжает,
И тутъ-яхвши, нашъ полковник становился,
Надь казачьими головушками прослезился:
«Понапрасну христианская кровь эта пролита!»
335.
Между Курой, между Малой распахана земельника.

Не плугами, не сохами распахана земельника,
Распахана она конными коньтами;
Засеяна она не всхожими семенами,
А засеяна казачьими головами;
Заполнена она конскими хвостами.
Никто къ этой земельникѣ не подвергъ; 
Только подъезжать на эту земельку,
Подъезжать одинъ князь Дементьевъ.
Надъездая-то князь Дементьевъ,
Пронуждены, пронуждены, ужашулися:
"Отъ кого, братьцы, эта измѣнишка случилась?":—
—Случалась эта измѣнишка отъ доискихъ оть казачушенъ.

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... Кавказа, выпущъ XV, стр. 250.

336.
Вотъ не все горе припилкать,
Не все его пригужить!
Вы давайте-ка, ребята,
Съ горы гдѣ-же запоемъ!
На разсвѣтѣ было дни,
Сила войска прошла;
Насть немного проходило—
Девичество семь подконъ,
Сорокъ тысячъ казаковъ,
Казакъ и шля-прониши казаки
Словно тучишка черна;
Востры жъ инки подшить—
Словою звѣздоньки части.
Стояли казаки.
Казаценьки въ два ряда.
Вотъ которые на горѣ—
Стоятъ по повсѣ въ кронѣ;
А которые подъ горой—
Тѣ: засыпанны землей....

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордовцева, стр. 83.

337.
Какъ хвалится нашъ донской генералушка:
“Есть у меня на тихомъ Дону слуги вѣрные,
Слуги вѣрны—все донскіе казачки;
Какъ имѣютъ они у себя по коню по сѣдельному.
Какъ соблазните вы своихъ кончиковъ и не мѣшайте,
Вѣòте-ка вы во чисто поле, рас пространкайте:
Изъ чего-то наша армейка доже растревожилась?
Не сизые-то орлы во полѣ созерцали,—
Казаки други въ кругъ соѣзжались.
Какъ и тутъ-то злые турки, татары на нихъ напу
щался...

Донская область. Донская Областная Вѣдомости 1873 года,
№ 82.

338.
Какъ далече-далече во чистомъ полѣ,
Далече во чистомъ полѣ,
На Литовскомъ на рубежѣ.
Подъ Смоленскимъ городомъ,
Подъ Смоленскимъ городомъ.
На лугахъ-лугахъ зеленьнихъ,
На лугахъ-лукахъ зеленыхъ,
Молодецъ кони имали,
Молодецъ кони имали.
Дворянинъ дуна спрашиваетъ:
«А и конь-то ли, добрый конь,
А конь наступчивый,
Зачьмъ ты травы не ѣлъ,
Травы, конь, зеленяя?
Зачьмъ, конь, травы зеленяя не ѣлъ,
Воды не пьешь ключевья?»
Провашивает добрый конь.
Человѣческимъ названомъ:
«Ты, хозяинъ мой ласковый,
Дворянинъ, душа отецкій сынъ!
Затѣмъ я травы не ѣлъ,
Травы не ѣмъ зеленяя
И пою не пью ключевья,—
Я вѣдаю, добрый конь,
На твоей буйной головѣ
Невзгоду великую:
Полдень ты, молодецъ,
На службу царскую
На службу воинскую,—
А мнѣ, коню, быть подтрѣлену;
Быть тобѣ, молодцу, въ поманѣ;
Потерпишь ты, молодецъ,
Потерпимъ, молодецъ,
Нужды бѣдности велики;
А применешь ты, молодецъ,
Много холоду, голоду,
Много холоду ты, голоду,
Наготы, босоты вдвоѣ того.»
Пожалуй добрый молодецъ
А въ то время несчастное.
Повѣстики ему, молодцу,
Повѣстики ему, молодцу,
На ту службу на царскую;
Похать, онъ, молодець.
Онъ во полкахъ государевыхъ.
Отъ Смоленса города,
Далече во чистомъ полѣ,
Стоять полки царские,
А и роты дворянскія,
А все были войска россійскія.
Пзь далеча чиста пола,
Пзь раздолья широкаго,
Напушался тутъ
На нихъ полки невѣрны,
Полки невѣрны,
Все чудь поганое;
А чudo поганое
На вылазку выйхать,
А сираши валъ противника
Пзь полковъ государевыхъ.
Пзь роты дворянскія
Противника не выискалось;
А онъ-то задоренъ былъ,
Дворянинъ, отецкій сынъ,
На вылазку выйхать.
Со чудомъ драться,—
А чудо погано о трехъ рукахъ.
Сбѣжаются молодцы
Далече во чистомъ полѣ;
А у чуда поганаго
Одно было побошце,
Одно было побошце—
Большая рогатина,
А у дворяніна сабля вострая;
Сбѣгаются молодцы,
Какъ два ясныхъ соколы
Въ едино мѣсто слеталися.
Помогай Боже молодцу,
Дворинину русскому!
Онь отводит рогатишу
Своей саблей построю;
Что у чуда поганино
Отдай его рогатыщу,
Прирубил у него головы вер.
Идолица поганина
Подстрекали добра коня,
Подстрекали добра коня
У дворинина смоленского.
Онь въдь пляшь, добрый молодецъ,
Бѣгаетъ пляшь по чисту полю,
Кричитъ-реешь молодецъ.
Во полки государевы:
«Стрѣльцы вы старые!
Подведите добра коня,
Не выдайте молодца
Вы у дѣла ратнаго,
У часочку смертнаго!»
А идолы поганине
Металися грудою весь,
Схватили молодца,
Увезли въ чисто поле;
Стали его мучить,
И не понятъ, не кормить его,
Морить его смертю голодною,
И мучать смертью неподобною.
А ишло молодцу на умь
Печасте невидное,
Что ему добрый конь наказывать.
Нагибала головушка
Ни за едину денегку.

Кирилъ Даниловъ, № 51.
339.

Деть-за горь было, из-за крутых горь,
Из-за лесу было, лесу темного,
Выходили-выезжали молодой турчинь,
Молодой турчинь, басурманниц онь.
Онъ шумьль-кричалъ своимъ зычнымъ голосомь:
«Какъ и пять ли у васъ съ Дону охотничка,
Того поединишка?...»

Донская область. Донская Областия Вѣдомости
1873 года, № 81.

340.

Воздалече то было, воздалеченьки,
Пролегала степь-дороженька.
Да никто по той дороженькѣ не хаживалъ.
Какъ и шелъ тамъ, прошелъ съ тиха Дона мало лѣточкъ.
Обнимала того малолѣточка да темная ноченька.
Какъ и гдѣ-то я, молодецъ, ночку ночевать буду?
Ночевать я буду во чистомъ полѣ на сырой землѣ.
Какъ и чьмь-то я, добрый молодецъ, приодѣнусь?
Приодѣнусь я, молодецъ, своей тонкой бурочкой,
Въ голова-то положу съ-подъ сѣдла подушечку....
Надѣзали на молодца три татарина-басурманы.
Какъ одинъ-то сказалъ: «я его ружьемъ убью»;
А другой-то сказалъ: «я его коньемъ сколо»;
Какъ и третій-то сказалъ: «я его живьемъ возьму».
Какъ и туть-то ли душа добрый конь полохается;
Оттого-то ли младой малолѣточекъ пробуждается,
На злыхъ басурманиновъ молодецъ напускается.
Одного-то онъ съ ружья убилъ; 
Другаго плему-башурмана онъ коньемъ сколотъ; 
А и третьего татарина онъ въ полонъ взялъ.

Донская область. Донская областная Ведомости 1873 года, № 8.

341.

При курганчикѣ, при широкомъ раздольнѣ, 
Добрый молодецъ спочивъ имѣлъ, 
Спокойно имѣлъ, день до вечеру, 
Осеннюю теплую ночную поспѣлъ до больной зари. 
Начали на добраго молодца три охотника, 
Три охотника, три татарина. 
Одного-то говорятъ: «изъ ружья убью»; 
А другого говорятъ: «и конемъ сколотъ»; 
А третьего говорятъ: «и живого возьму». 
Добрый молодецъ отъ сна пробуждается, 
За шелковы чумбуры хватается, 
На своего добраго коня насаживает. 
Онъ изъ пернаго татарина самъ изъ ружья убилъ; 
А другаго татарина коньемъ сколотъ; 
А третьаго татарина живымъ попелъ.

Донская область. Савельевъ, стр. 132.

342.

Уже какъ шли-прошли казаки съ моря Чернаго, 
Со того ли Черна моря со турецкаго; 
Pлан лугами, болотами, шли, тонули: 
Ко Азова ко городу тонули, 
Не дошедши до Азова, становилися,
Заняли полей подъ лагерь на двинадцать верстъ,
А подъ шашни съ батареей на пятнадцать верстъ.
Не разставили караула, коней кинули;
Пустили коней во поле, сами снять легли.
А одни лишь казакъ старый былъ догадливый,
Не нустиль онъ кони добра въ поле чистое,
Не покинулъ казакъ старый, на арканъ сажать.
А и снять, не спить старикъ нашъ, больше такъ лежить.

Вдругъ несчастіе надь казаками случилось:
Набѣжали неприятели—турки храбрые,
Отнимали у казаковъ добрыхъ коней всѣхъ.
На ту пору казакъ старый пробуждается;
Пробудившись, казакъ старый сталъ коня сѣдлать.
А между тѣмъ въ городъ Азовъ шлетъ послыщик.
Ужъ какъ ждетъ ли казакъ старый посла скораго;
Не дождавшись, казакъ старый самъ въ Азовъ ска-
кать.

А до тѣхъ порь городъ Азовъ намъ растворенъ былъ,
А теперь городъ Азовъ крѣпко запертъ намъ.
Какъ садится казакъ старый на добра коня,
Догонялъ онъ басурмана турка храбраго.
Одинъ отбить казакъ старый всѣхъ коней назадъ.

Уральская область. Отечественные Записки 1888 года, № 8,
смѣсь, стр. 118. Насколько не искусственным.

343.

Какъ и въ нашемъ-то полку,
У насть, у казаченьковъ,
Будеть завтра большой праздникъ,
Будеть пиръ-бесѣдунъ;
Какъ у насъ, друзья казаченьки,
Все будут разодеты-снаряжены;
Как-то наясь-то, казаченьковь,
Кабачки все будут растворены....

Терская область. Сборник материалов для описания...
Казака, выпуск XV, стр. 73.

344.

На Михайлов день собираются
Во единий круг казаки братцы;
Они празднуютъ праздники войска,
Съ утра раннего вплоть до вечера.
Среди круга стоятъ знаки царское,
Войсково знамя Георгиевское.
Казаки братья старожилье
Передъ нимъ стоятъ, Богу молитв.
Ужъ ты, знамечко, знамя царское,
Ты—награда намъ государя!
Заработали мы тебя, знамечко,
Не плугомъ, не сохой, не лопатою,—
Заработали мы это знамечко
Шапкой вострою и винтовкою.
Въ ясное небо лилась кровь горячая
Удалыхъ казаковъ, добрыхъ молодцевъ.
Развеяться жъ теперь, знаки царского,
И намъ намъ нашимъ добести!
За царя и за Русь мы помолимся,
А въ честь праздника выпьемъ водочки!

Украинская область. М. Бушинъ, стр. 192. Исправленные неисправности.
345.

Вотъ корабль нашъ, господинѣ; 
Онъ съ командой, не одинь. 
Господинъ нашъ, капитанъ; 
Позволяет гулять намъ. 
Офицеры молодцы— 
Какъ родные намъ отцы. 
Они пьютъ съ нами, веселится, 
Не велять себя бояться. 
Унтера все—молодцы, 
Скажемъ просто: удалцы. 
Они въ дудки засвистали. 
Мы наверхъ всѣ побѣжалъ, 
Только трапы затрещали. 
Мы наверхъ всѣ выбѣгали, 
Старшнны нась повѣряли, 
Ближе къ вантамъ послылали. 
Капитанъ сказалъ къ вантамъ! 
Лейтенантъ кричитъ: по марзамъ! 
Мы на марсы всѣ выбѣгали, 
Лисель-спирты подымали, 
Лисель-спирты подымали, 
Ближе къ тону мы вставали 
И команды ожидалъ. 
Лейтенантъ кричитъ: по реймъ! 
Старшника, съ линькомъ: скорѣе! 
Мы по реймъ разбѣжались, 
Ногами въ перты упирались. 
Марсель-брамсель отдавали, 
Съ рей долой скоро сбѣжали, 
Марса-шкоты натягали,
Марса-валы подымали.
Какъ на льонь тонокъ.
Тамъ захлъ брасы въ блокъ.
Тутъ матросы сустигая,
По снастямъ всѣ становятся.
Боцманъ въ росторахъ стоять,
И ничего не говорить,
Во всѣ стороны глядить,
Въ мѣдию дудочку свистить.
Къ себѣ рекрутики манить:
"Въ шляпъ, сѣры, поскорѣе!
Бери брасы поскорѣе!")
Репи брасомъ поправили,
Снесті въ бухты укладали;
Насъ на шилы всѣхъ прогонали.
Ходомъ якорь доставали.
На кат-фишъ мы его брали,
На першуинъ якорь клади.
Прощай, Ревель и Форнштадтъ,
Мы отправляемся въ Кронштадтъ!
Прощай, Рижская гора,
Намъ въ Кронштадтъ идти пора!
Прощай, Ускорей перелуко,
Гдѣ пойди много булокъ!
Какъ въ Кронштадтъ мы приходимъ,
Мы на якорь становились.
Якорь въ воду отдавали,
Шлюпки на воду спускали.
Насъ гулять всѣхъ отпускали.
Мы немного погуляли,
На гауптвахту всѣ пошли.
346.

Въ слацномъ морѣ-морѣ: океанѣ,
Шла эскадра наша въ Россію.
Не дошедши Нѣмецкаго моря,
Набѣгаетъ на насъ сильный шквалъ.
Снасть рветъ у насъ, мачты ломаетъ;
Руль отшибло совсѣмъ у насъ прочь;
Трещатъ пушечныя нактовы,
Рымы рвутся у насъ изъ бортовъ.
Насъ качало, молодцевъ, валело
Ровно двадцать восемь цѣлыхъ дней.
Ничего въ волнахъ было не видно,
Кромѣ судна только своего.
Вдругъ завидѣли мыъ въ океанѣ
Адмиральскій славныя нашъ фрегатъ.
У насъ радость въ сердцѣ ожила,
Вознадѣялись еще пожить!

Альбрехтъ, № 46.

347.

Изъ-за лѣса то было, изъ-за лѣсочка, изъ-за лѣса зеленаго,
Не буенъ-то холоденъ вѣтеръ повѣваетъ.
Ничего-то за вѣтромъ, ничего-то за буйнымъ не слышно;
Только слышно было одинъ шекный голосъ, голосъ офицерскій;
Онъ кричитъ-то, шумитъ во весь свой голосъ:
«Одолѣли-то меня, доброго молодца, алые турки не-приятели!»

— 269 —
Тутъ наши донскіе казаки голосъ его услыхали,
На добрыхъ-то коней сажалися. въ темный лѣсъ бро-
сились,
Донскаго своего офицера отбивали, а турокъ ихъ
попонь забрали.
Молодой-то нашъ офицеръ къ полковнику подъ-
звязать,
Отъ радости слова не выговорить, отъ слезъ світа
не видитъ.

Донская общаго. Н. Новаровъ, стр. 132.

348.
Какъ пошли красная дйвишка въ лѣсъ по ягоды.
Какъ вѣч-то красный дѣвушка ягодъ попаралася,
А одна-то красная дѣвушка ягодъ не попаралася,
Не паралася красная дѣвушка, она тамъ оставалася,
Заболѣла у красной дѣвушки буйная головушка.
Какъ и тутъ-то красная дѣвушка слезно плакала:
«Какъ и гдѣ-то я, дѣвушка, почку ночесать буду?
Заночую я, красная дѣвушка, подъ сырымъ дубомъ,
Подъ сырымъ дубомъ подъ куряччатымъ!»
Какъ и тутъ-то исѣзалася на дѣвушку три татарина,
Три татарина, они три басурманъ.
Какъ и первый-то говорить красной дѣвцѣ: «я тебя
конемъ сточу!»
А другой говорить на дѣвушку: «я тебя конемъ
сколь!»
Какъ и третій говорить красной дѣвцѣ: «я тебя въ
попонь возьму!»
Садися ты, красная дѣвушка, на моего добра коня,
Какъ подѣемся мы съ тобой въ зеленые луга!
Какъ и стали они красную дѣвушку нытать-сжра-
нкать:
«Скажи-ка ты, красная дѣвица, чье роду-племени?» —
— «Какъ и я ли, красная дѣвица, роду не простого каго:
Государь мой родной батюшка бояринъ былъ;
Государыня моя родная матушка была боярыня;
Какъ и я ли, красная дѣвица, роду не простаго,— боярскаго.»

Донская область. Донская Область Вѣдомости 1875 года, № 81.

349.
Въ полѣ дороженька, въ полѣ не широкая пролегала.
Никто не хаживалъ по этой дороженькѣ и съ роду не бживалъ;
Только шла красна дѣвица, шла она, опознавшись,
Опознавши, она заблудилась, въ полѣ остановилась,
На восходъ Богу молилась и затѣмъ она сняла ложилась.
Какъ нажхали на красну дѣвицу три татарина,
Три татарина басурманина,
Какъ взяли они красну дѣвицу, посадили за круги бедра,
Повезли ей въ землю татарскую, землю басурманскую.
И просить красная дѣвица:
«Вы напишите бѣлую грамотку къ моему родимому батеньку.
Чтобъ досталъ онъ свою золотую казну,
Чтобъ вѣхалъ выкупать меня изъ чужой земли!»

Донская область Савельевъ, стр. 144.
350.

В о лукахъ зеленныхъ
Дѣвушки гуляли,
Цвѣточки срывали,
Вѣнчики шили,
На головки клади,
Себя украшали.
Домой приноздали,
Въ кустахъ ночевали.
Злы татары тамъ гуляли,
Въ лугахъ разъезжали.
Ихъ собаки набѣгали,
Дуну Ману пепужали.
Всѣ дѣвчата убѣгали,
А Мишеньку остивали.
Ее татары увидали
И во кустикахъ поймали,
Коппо къ хиству привязали,
Тѣло было растерзано.

Донская область. Донские Областные Ведомости
1873 года, № 83. Несколько сомнительной подлинности.

351.

Подъ городомъ подъ Кермантомъ,
Служили тамъ два брата;
Не поручилъ ли съ капитаномъ,
Не подъ городъ подступили,
Землицу стѣнушку разбили,
Во полону-то они взяли.
Но шведскую папью, младую княгиню.
Восплакалась наша шведская папья,
Востужилась наша младан княгиня.
Утѣшаютъ ее но два братца,
Утѣшаютъ ее но два родные,
Не поручикъ ли съ капитаномъ:
«Не плачь ты, не тужи, но шведская папья!
Мы возьмемъ тебя за сестру родную!»

МоскваКиреевскій, вып. IX, стр. 174.

352.

А хъ ты, матушка Москва рѣка,
Ты теченіе быстръ изъ-подъ камышка,
Изъ-подъ камышка изъ-подъ бѣлаго,
Изъ-подъ кустичка изъ-подъ ракитова,
Изъ-подъ красныхъ смородины;
Обрываешь ты круты бережки,
Круты бережки, пески желтые....
Что по кругенькому по бережку,
Что по желтому по песочку,
Какъ шли полки артиллерійскіе.
Что перва рота—гренадерская,
Что втора рота—бомбардирская,
Что третья рота—канонерская.
Во первой ротѣ—знамена несутъ,
Подъ знаменами—въ барабаны бьютъ;
Во второй ротѣ—все во флейтики;
Во третьей ротѣ ведутъ дѣницу,
Красну дѣницу полоненную,
Полоненну дочь, не русскую,—
Самого царя турецкаго.
Она плачет, какъ рѣка льется,
Возрыдается, какъ ручьи шумить.
Унимать ее младъ полковничекъ:
«Ты не плачь, не плачь, красна дѣвушка! 
Мы сбудемъ тебя во свою землю,
Во свою землю, къ царю бѣлому.»

Въ сенна нѣмъ 1780 годомъ, часть III, стр. 185.

353.

Вечеръ поздно три роты иду:
Первая рота московская,
Другая рота литовская,
Третья рота турецкая.
А въ турецкой барабаны бьютъ,
А въ литовской трубы трубить,
А въ московской дѣвка плачетъ,
Замужъ не хочешь.
Что не батюшка выдается,
Что не матушка снабжаетъ,
Что не братцы въ поѣздѣ;
Не сестрицы въ сананымикахъ,—
Выдаетъ святой мѣсяцъ,
Снабжаетъ красное солнце,
Часть выѣзды въ поѣздѣ;
Вечерний зарѣ въ сананымикахъ....

Курская губерния. Кохановскій, стр. 45. После каждаго стиха
принимается ладо, ладо (поется на масленицу).
354.

За славною за рѣчкою за Кумою,
Подъ крутыми подъ Бештовыми подъ горами,
На желтыхъ пещерахъ на разсыпчатыхъ,
Тамъ лежалъ бѣлъ горничъ камень.
На камышѣ сидитъ масть донской казакъ,
Въ рукахъ держитъ бѣлу грамоту.
Не перомъ писана, не чернильцами,
Онь писалъ письмо горючей слезой,
Припечатывалъ крѣпкимъ разумомъ,
Посылалъ письмо со скорбнымъ посломъ,
Со скорбнымъ посломъ—со буйнымъ вѣтромъ.
На батюшку славный тихий Донъ,
Государю родному батюшкѣ,
Государынѣ родной матушкѣ:
«Не задѣйте золотой казны,
Выкупайте меня со неволоши,
Со проклятой Грузинской сторонушки!»

Донская область. Савельевъ, стр. 29. Почти тожественная пѣсня: Нивоваровъ, стр. 130.

355.

По морю-морю синему Турецкому,
Плывутъ тамъ три кораблика;
Первый кораблекъ—съ златомъ, съ серебромъ,
Другой кораблекъ—съ мелкимъ жемчугомъ,
А третий кораблекъ—съ невольниками,
А невольники—донскіе казаки.
Всѣ казаки положились спать;
Одинъ казакъ Богу молится, шепко кланяется:
«Создай намъ, Боже, буйнаго вѣтра,
Вынеси нашъ кораблекъ изъ синихъ морей!»

Донская область. Нивоваровъ, стр. 129.
356.

Какъ по Дунаю-Дунаю,
По тихому по Дунаю,
Тамъ плавуть-то, выбываютъ
Черноморскихъ три стружечка.
Какъ и первый-то стружечекъ,
Напередь онъ выбываетъ.
Ровно соколь вылетаетъ.
На стружкѣ людей немножко:
Только семеро рабочихъ,
Да восьмой-то воду носить,
Да девятый-то кану карить;
А десятый — самъ хозяинъ.
На стружку ходить-гуляетъ,
Несколькихъ нанеселется:
«Казаки-други донскіе,
Вы гребите, не роблите,
Своей силы не жалѣйте,
Бабаечекъ не сушните,
Хозяина не крушните!
Вотъ вашъ придетъ пермѣна,
Со бѣлымъ и царемъ разомъ!»

Донская область. Донская областная вedomость
1875 года, № 81.

357.

Въ Крыму-то было у насть, братьцы, во Туретчинѣ,
Было во Туретчинѣ,
Еще въ Стамбулѣ было, во славномъ было городѣ,
Во славномъ городѣ,
Еще как-то при широкой были, при ровной при пло-
щади,

При ровной при площади,
Еще тамъ построена была злодѣюшка темная темп-
ница,

Она темная темница.
Еще безъ дверей та тюрьма, она безъ окошечекъ,
Тюрьма безъ окошечекъ;
Еще съ одной та тюрьма, съ одной дымчатой трубой,
Съ одной дымчатой трубой.

Тамъ засаженный сидѣль-сидѣль добрый молодецъ,
Сидѣль добрый молодецъ,
Удалъ добрый молодецъ, что сидѣть гребенской ка-
закъ,

Сидѣть гребенской казакъ.
Онъ сидѣть, да сидѣть ровно тридцать лѣтъ,
Сидѣть ровно тридцать лѣтъ;
Посѣдѣла у молодца его буйная головушка,
Его буйная головушка;
Посѣдѣла у молодца его черная бородушка,
Его черная бородушка,
Что бѣлѣе ли она снѣгу бѣлаго,
Бѣлѣе снѣгу бѣлаго.

Довелось царю мимо тюрьмы ѣхать,
Мимо тюрьмы ѣхать.
Довелось молодцу во щелочку глпнуть,
Во щелочку глпнуть.

«Ужъ ты, батюшка, ты, нашъ православный царь,
Ты, нашъ православный царь!
Ужъ ты хочешь, да ты корми-пой меня,
Корми-пой меня;
А не хочешь кормить, выпусти на волюшку,
На родную сторонушку!» —
— «Ужь вы, слуги моя, слуги, слуги вѣрные,
Слуги вѣрные!
358.

Какъ по морю было, морю по Еврейскому,
Какъ тутъ плыли-выплявили тридцать кораблей.
Какъ одинъ корабль напередь сбжитъ, что соколъ летить;
У кораблика носъ, корма по эбфришому,
Водяные бока по эбфоному.
На этомъ кораблике раскрышенъ чердакъ;
На этомъ чердакъ все дубовые столы;
Возлъ столика-то стулъ раздапкной;
А на стуль сдить црпикой король.
Передь нимъ стоять два невольничка,
Два невольничка—два донские полковничка,
Во рукахъ держать золотой подносъ;
На подносъ рюмочка серебрная,
Во серебрной рюмкѣ сладка водочка.
«Ты изволь-ка, соизвол, црпикой король,
Соизвол принять да выкушать,
Изъ невольники пасъ выпустить!»

Уральская область. Н е б о д и е н и е . Сб. , 1855 года, стр. 126.

359.

Какъ по морю-морю по Еврейскому,
Тутъ плыли-выплявили тридцать три кораблика.
Какъ одинъ-то корабль напередь сбжитъ, какъ соколъ летить;
У него нось, корма по элфриному,
А водяные бока по элфриному.
Какъ въ этомъ корабликомъ разукрашенъ чердакъ;
Въ чердакѣ стоять раздвижный стулъ,
На стула сидитъ самъ пруцкой король,
Передъ нимъ стоятъ два невольника—
Со тиха Дона два полковника.
Какъ возвырвилъ имъ пруцкой король:
«Ужъ вы гои еси, два невольника,
Съ тихаго Дона два полковника!
Какъ мнѣ въ нынѣшней ночи мало спалось,
Мало спалось, много видѣлось.
Мнѣ привидѣлся часть ракитовъ кустъ,
На кусту спдѣлъ младъ ясенъ соколъ,
Во когтяхъ держалъ бѣлу рыбицу.»
Отидали ему два невольника,
Съ тихаго Дона два полковника:
«Ужъ ты гои еси, пруцкой король!
Часть ракитовъ кустъ—раздвижнffen стулъ;
На кусту спдѣлъ младъ ясенъ соколъ—православный
царь;
А въ когтяхъ держалъ бѣлу рыбицу—это перо лебединое.»

Уразовская область. Ж и е л и з а в е т ь, Очерки быта уразовскихъ казаковъ, томъ III, Спб. 1888 г., стр. 279. Сходная песня (сомп-тсльнаго достопримечательства): К и р і ё в е с е, вып. VIII, стр. 151.

360.
О-ндь славною рѣкою было Дунаемъ,
Тамъ ходить-гулять самъ турецкий царь.
Какъ за нимъ ходить три невольника,
Три невольника—три донскіе казака.
Какъ первый ходить—онъ коня волить;
А другой-то ходить,— онъ висеть посить;
Какъ и третиій ходить,— онъ царь просить;
Ой, гой есть ты, турецкий царь,
Отпусти ты насъ да на тихий Донь!
Какъ у насъ на Дону казаки жнуть,
Казаки жнуть, люди вольные;
Какъ у нихъ-то есть кои добрые,
Кои добрые, коиъ пострыин....»

Донская область. Николаевъ, стр. 129.

361.

Зари ты моя, зари красная!
Зачемъ ты, зари, рано занималась?
Не дала ты, зари, молодцу прудыринься,
Прудыринься, взь полоза бежать!
Какъ и за рѣчкою стоять садикъ зелененький,
Какъ во томъ садику стоять высокий теремокъ,
Да во томъ теремку столикъ дубовенький;
За тымъ столикомъ сидятъ невольничекъ молодой;
Передь нимъ-то стоитъ молодая турчаночка,
Во рукахъ-то держитъ подносъ серебренький;
На подносъ сихъ чары названенья.
Наливала она зелена вина.
Подносилъ она молодому невольничку:
"Вышей-выкушай, молодой невольничекъ!
И забылъ ты про свою сторонушку,
Про своего отца-матерю.
Про молодую жену и своихъ малыхъ дѣтей!»

Донская область. Савельевъ, стр. 130.
362.

Ты свят-посвят, батюшка святелъ мѣсяцъ,
Ты свят-посвят во всю линию,
Чтобъ видно было молодцу кони сѣдлать,
Чтобъ можно было молодцу изъ неволи бѣжать,
Не стежкою мнѣ бѣжать, не дорожкою,—
Пойду я, молодецъ, прямо могуучей степью!
Настигала меня молодца, ночь темная;
Находила на меня, молодца, туча грозная.
Какъ я, молодецъ, ночку ночевать буду?
Нѣть у молодца одежекъ—ни бурочки, ни шине-лика!
Постель-то мнѣ будетъ мать сыра земли,
Одѣнетъ меня батюшка бѣлый свѣтъ...

Донская область. Пи новаровъ, стр. 131.

363.

Со тиха Дона былъ охотникъ,
Со турецкой стороны шелъ невольникъ,
Не стежкою, не дорожкою, а звѣримою тропиною.
Занимала молодца темная ночь осенины.
Гдѣ жъ я ночку ночевать буду?
Во зеленомъ бору, подъ грушкою зеленою.
Постель молодцу—мать сыра земли,
Изголовище—беѣт горючъ камень,
Одѣялище—шелковая трава.
Буйные вѣтры подымаютъ,
Со сна молодецъ пробуждается,
Горючей слезою умывается....

Донская область. Пи новаровъ, стр. 132.
364.

А изъ Крыму ли, братцы, изъ Ногаю,
Изъ той ли орды бугурманския,
А вхали два брата родимые.
Подъ большимъ тай братомъ конь уставаетъ,
А меньшемъ за большия умираетъ:
«А я гой еси, мой братецъ родимый!
А я тебя, братецъ, посерестие,
А пыше ту дороженику повиду.»
Когда было добрѣ молодцѣ время,
Народъ, господа его почитали;
А стало доброму молодцу безвремище,
Никто-де молодца не почитаетъ,
А самъ се молоденьцемъ размышляетъ:
Соколь-ли-то на семъ скатъ не ищи,—
На его-то безвремищце бываетъ:
Онь вныня да по чисту полю гуляетъ;
Худай-то витка куличонко,
И та падь соколомъ насмѣялась—
Напрерды-то его залетѣла.

Карпа данійовъ, № 37.

365.

А изъ Крыму было, изъ Ногаю,
Вѣчалъ тутъ младъ невольничекъ изъ неноли.
Изъ той ли изъ орды, брата, изъ носаной.
Подходить младъ невольничекъ ко Дунай,
Пылкѣвать несчастнаго переходу.
Безчастьище на молодца приходило:
На тіе время тихой Дунай становился,
Онь тополымъ ледочкомъ покрывался,
Молоденькимъ снѣжочкомъ засыпался,
Лютыми морозами укрылись.
Слияется молодец с со добра кони,
Запялъ—то онъ св горя пьесю:
"Сторона ль ты моя, сторонушка,
Сторона ль ты родимая,
Родимая, прохладная!
Знать—то мнѣ на тебѣ не быть.
Отца съ матерью не видать!"

Сибирская губерния. Русская Бесѣда 1866 года, № 1, стр. 62.

366.

Какъ шли двое невольниковъ
Изъ неволи,
Изъ той орды проклятой
Изъ хивинской;
Пришли они къ бѣстой рѣкѣ
Ко Уралу.
На ту пору Ураль рѣка
Возмутилась,
Съ пескомъ она да съ желтенькимъ
Помшшалась,
Ледкомъ она да тоненькимъ
Сомывалась,
Снѣжкомъ она да бѣленькимъ
Покрывалась.
Одинъ изъ нихъ пустился въ путь
Черезъ рѣку;
Онъ правой своей ножкой въ снѣгъ
Становился.
II только что успѣлъ онъ въ ледь
Упереться,
Какъ бѣленький снѣжечекъ вдругъ
Распался.
А тоненький ледочек вокруг.
Обломился.
Удалый добрый молодец.
Стал тонуть.
Товарищу онъ изарычуть тутъ.
Благимъ матомь:
«Ты гой еси, товарищъ-другъ,
Брать названный,
Не дай ты мицъ въ мои года,
Жалко это пунуть!
Бѣги да протяни скорѣй
Праву руку!»—
—«И радь бы я тебя
Протянути,—
Да ручка-то теперь моя—
Коротенька,
А быстра Ураль рѣчушка—
Глубоконька.»

Уральская область. Отечественные Записки 1838 года, № 8, смѣсь, стр. 111.

367.

Воздалече, воздалече въ чистомъ полѣ,
Пролегала не дорога,—тропа мала.
Шла по ней два невольничка молодые;
Увидалъ два невольничка густой камышъ,
Они просили камышъ траву поимь себѣ:
«Прими ты насъ, камышъ, гостью себѣ,
Дозволь ты намъ сушить опухъ просушить,
Ремешкомъ бахилочки тутъ проволяти!»
Легли тутъ добрые молодцы въ камышъ траву.
Со вечерамъ камышъ травушка цвѣтила,
Со полудни камышъ травушка зацвѣла,
На заре камыш травушка речь возговорила: «Уставайте вы, невольнички молодые! За вами есть черкесская зла погони, Росланбек мурза съ узденими недалеко!» Встрепенулись добрь молодцы, въ ходъ пустились, Передъ балкою они камышинной очутились. Доньи вняли по ней молодцы до трясины, Схоронились въ ней молодцы со всѣмъ тѣломъ. Росланбек злодей до балки той доѣзжаетъ; Не пашенди ихъ, за Кубань рѣку завертываетъ.

Донская область. Н и п о в а р о въ, стр. 139.

368.

Матушка красно солньшко.
Со святлою мѣсяцемъ оно поразговорилося,
Называло его, святаго мѣсяца, вотъ его названіемъ:
«Ты названникъ, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ!
Свѣтлы ты со вечера, свѣтелъ мѣсяцъ,
Ко полуночи да ты примракаешь;
Потакаешь ты, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ,
По ворамъ, по плутамъ, да ты по разбойничкамъ!...»

Какъ воздалече было, ей, воздалече во чистомъ-
то полѣ,
Было во синемъ морѣ.
Что не бѣлая лебедушка, она во пролетъ летитъ,—
Что не красная-то дѣвушка, она изъ плѣна бѣжитъ;
За ней гонятъ, за красной дѣвушкой, за ней-то въ
гонь гонять.
Выбѣгаетъ она, красна дѣвушка, на быстрый Терекъ,
На крутой берегъ;
Что кричитъ-то она громкимъ голосомъ:
«Перевоцички мон, перевоцички, вы, гребенские казаки!
Перевезите меня, красную девушку,
Перевезите на свою сторонушку!»

Терская область. Сборник материалов для описаний Кавказа, выпуст. VI, стр. 87.

369.

Какъ не бѣлый лебедушка черезъ стень летить,
Красная дѣвушка съ полону бѣлить.
Она ружьєе, красна дѣвушка, за плечи несеть,
Вострой саблей въ землю упирается.
Вотъ и гонять же за дѣвушкой три погонюшки:
Какъ и первая погонюшка—злые татары;
Другая погонюшка—злые калмыки;
Третья погонюшка—злые корсаки.
Не догнавши красну дѣнцу, похвалиются:
«Мы догонимъ красную дѣну среди стены,
Мы вскроемъ же красной дѣвушцѣ груди бѣлой,
Мы вырѣжемъ у красной дѣвушкѣ сердце съ печенью;
На ножъ ея ретиво сердце встр申енется!»
Подбегаетъ красна дѣвушка къ Янки-рѣкѣ,
Вскричитъ-то, вскричитъ красна дѣвушка громкимъ голосомъ:
«Вы, братцы мои, перевоцички!
Перевезите меня на ту сторону,
На ту сторону, къ отцу-матери,
Къ отцу, къ матери, къ роду-племени,
Вы возьмите съ меня золата-серебра, сколько хочется!»

Саратовская губернія. Костомаровъ и Миронцева, стр. 68.
370.

Еще белая лебедь къ перелетъ летить,
Красная дѣвушка изъ полону бѣжать.
Подъ ней добрый конь разстигается,
Хвостъ и грива у коня разстригаются;
На дѣвушкѣ куща шуба раздувается;
На бѣлой груди скатъ-жемчугъ раскатается;
ئة бѣлой руку златъ перстень какъ жаръ горитъ.
Выбѣгала красна дѣвушка на Дарьо рѣку,
Становилась красная дѣвушка на кругой бережокъ,
Закричала она своимъ звѣздинымъ голосомъ:
«Охъ, ты свой еси, матушка Дарья рѣка!
Еще есть ли по тебѣ броды мелкіе?
Еще есть ли по тебѣ калины-мосты?
Еще есть ли по тебѣ рыболовицки?
Еще есть ли по тебѣ перевоющики?
Неоткуль взялся перевощицкъ.
Она возговарила своимъ нѣжнымъ голосомъ:
«Перевези-ка ты меня на ту сторону,
Къ отцу, къ матери, къ роду-племени,
Къ роду-племени, на святую Русь!
Я за то плачу тебѣ: пятьсотъ рублей,
А мало покажется,—восемьсотъ рублей,
А еще мало покажется,—ровно тысячу;
Да еще плачу и добра коня,
Да еще плачу съ плечъ кущу шубу,
Да еще плачу съ груди скатъ-жемчугъ,
Да еще плачу свой золотъ перстень,
Свой золотъ перстень о трехъ ставочкахъ:
Первая ставочка во пятьсотъ рублей,
А вторая ставочка въ восемьсотъ рублей,
А третья ставочка ровно въ тысячу,
Самому перстню смѣты нѣту-ка.»—
— «А пойдёнь ли, красна дѣвица, замужъ за меня?» —

— «Сватались за меня князья и боярщины;
Такъ пойду ли я за тебя, за мордовича?»
Въжали за дѣвушкой два погонщицы,
Два погонщицы, два татарина.
Разстегала красна дѣвица куню шубу,
Кидалась красна дѣвица по дарью рѣку,
Топула красна дѣвица словно ключь во дну.

Томскія губернія. Этнографическій сборникъ, выпускъ VI, стр. 94.

374.

Цыганки по дому гуляеть,
Добраю коню выбираетъ.
Цыганка у стремени стояла,
Цыганку плеть подавала;
Сама нась нась говорила:
«Пе ѣди ты, насьнокъ, на службу,
На ту государеву-цареву!
Не быть тебѣ, насьноку, женшому.—
Быть тебѣ, насьну, убитому!» —
— «Не тужи, слыни, мои наны! —
Слынку и въ доброму здоровью,
Привезу тебѣ, насьноку, гостицы —
Съ Руси русскую дѣвку полонницу,
Топеньку, долгонюку, высоконюку,
Въ бѣльной рубашкѣ житкаллиной,
Въ алой во тщетномъ сарафанѣ,
Въ широкой лентѣ во низкой,
Въ аленыхъ башмачкахъ во самшитныхъ,
Въ бѣльной чулочки во бумажныхъ!»
Поїду и, вийду я въ новы сѣниц,
Изъ новыхъ сѣній на крылечко,
Съ крылечика въ чисто поле;
Погляжу на синее море.
Какъ было на синемъ-то на морѣ,
Вдругъ заблѣлись парусочки,
Вдругъ зачернѣли три стружочка.
Какъ было во первымъ-то стружочкѣ,—
Везутъ ново плаще,
Ново плаще ивмечное.
Какъ было во другомъ-то стружочкѣ,—
Везутъ папа не живаго;
Убить панъ, да не до смерти.
Какъ было во третьемъ-то стружочкѣ,
Везутъ паньошкѣ гостинцы—
Съ Руси русскую дѣнку полонянку,
Тоненькую, долгоньку, высоконьку,
Въ бѣленькой рубашкѣ миткалиной,
Въ аломъ во тафтяномъ сарафанѣ,
Въ широкой-то лентѣ во низаной,
Въ аленкихъ башмачкахъ во сафьянныхъ,
Въ бѣленькихъ чулочкахъ во бумажныхъ.

Пермская губернія, Чердынскій уѣздъ. Поповъ, стр. 38 (+хоро-
водная).
Да кому-то изъ нихъ что достанется,
Кому золото, кому серебро,
Кому куница шуба, кому золотая перстень.
Одному добру молодцу ничего не досталось,
Доставалась ему одна красна дѣвушка.
Какъ растущится-разгорюется ужь добрый молодецъ:

«Во разбоѣ-то и у насть первый былъ,
Во думѣ-то и у насть послѣдний сталъ!»
Какъ возгорялъ ему красна дѣвушка:
«Ты не плачь, ужь добрый молодецъ!
У меня, у красной дѣвицы, есть куница шуба,
Куница шуба стоитъ восемьсотъ рублей;
Еще есть у меня, дѣвушки, золотой перстень,
Золотая перстень стоитъ девятьсотъ рублей.»
Какъ возрадуешь ужь добрый молодецъ,
Что бросись себѣ на блыную грудь,
Целовать ея блыры рученьки.

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордовцева, стр. 75.

373.

Ой ты, батюшка нани, батюшка,
Быстрый Терекъ ты Горышичь!
Про тебя льется слава добрая,
Слава добрая, рѣчь хороши!
Ты прорыль прокопалъ горы крутые,
Леса темные;
Ты уналь, Терекъ Горышичь, во синее море
Во Каспийское;
И на устье ты выкатилъ блыр горючій камень.
Туть или-пришли гребенские казаки со баталицы,
Что ель гой-то со баталицы со гурцкой;
Не доидя они до близко камышка, становились;
Становились они, дуя на душила.
Что на каждого доставалось по пятисотъ рублей,
Атаманушкъ съ есаульми—по тысячи.
Одного-то доброго молодца обдували:
Доставалось ему, добру молодцу, красная дѣвица.
Какъ уборь-то, приборъ на красной дѣвицы—по пять-
сотъ рублей;

Русан коса—по всю тысячу;
А самой-то красной дѣвицы цѣны нѣтут.

Терскія вѣдомости 1888 года, № 14. Тамо же песня, съ незна-
чиательными измѣненіями. Русская Старина 1889 года, № 9,
стр. 574.

374.

Выметывалъ нашъ Янкушка
На синемъ морѣ Камынь островъ.
На островѣ Камынѣ казаки живуть,
Казаки живуть, люди вольные.
Разбивали они на синемъ морѣ
Бусы-корабли, всѣ легкія лодочки.
Разбили одну лодочку съ золотой казной,
Сшили съ золотой казной красну дѣвушку,
Красну дѣвушку, раскрасавицу, дочь купецкую.
И начали дѣлать золоту казну пуховою шляпой.
На конъ клади раскрасавицу красну дѣвушку,
И начали между собой трясти жеребій.
Досталась атамануишкъ красна дѣвушка.
Возговорить атаманушка таковы слова:
«На бою-то я, атаманушка, самый первый былъ,
На паю, на дуанѣ я постѣдній сталъ.
Досталась мнѣ, атаманушкъ, красна дѣвушка!»
Возговорить красна дѣвушка таковы слова:
«Ужь ты мой еси, казацкий атаманушка!
У меня на правой руке есть золото кольцо,
Золото кольцо, оно во шесть въ рублей.
Подписочка есть на мнѣ, атаманушка, во всю тысячу:
Самой-то мнѣ красной дѣвушкѣ, мнѣ цѣны нѣту!
Сотку тебѣ, атаманушка, шелковый коверъ.»

Зуляйская область. Ж. Е. Кановъ, Очерки быта зуляйскихъ казаковъ,
томъ III, Сбѣ. 1888 г., стр. 43.

375.

Какъ со славой со восточной со стороныушки
Протекла быстра рѣчушка—славный тихий Донъ.
Онь прорылъ—прокопалъ, молодецъ, горы крутья,
А по правую-то сторонушку лѣса тёмные.
На Дону-то все живутъ, братцы, люди вольные,
Люди вольные живутъ—то донское казаки.
Собирались казаки-други по единый кругъ,
Они стали медять собою да все думать дѣлать.
Какъ на первый-естъ ный они клали шесть рублей,
На другой-то ний они клали вѣсь тысячу,
А на третий становили красную дѣвушку.....
Какъ растуяжна, какъ разнюзничается добрый молодецъ:
«Голова ль ты моя, головушка несчастная!
Ко бою-то, ко баталии ты напередъ,
На паю-то, на дурангъ ты послѣдняя!»
Какъ воззоворитъ красна дѣвица добру молодцу:
«Ахь, не плачь ты, не тужи, удаи добрый молодецъ!
Я сотку тебя шелковый коверъ въ шесть рублей;
А другой коверъ сотку тебя во всю тысячу;
А третий-то коверъ я сотку, что ни смыть ни въть!»

Сахаровъ, книга III, стр. 213.
Да, мы наше, сын Горьновичь!
Золотое твое, Инкушка, доньшко,
Серебряные твои, Инкушка, бережки!
Весною ты, Инкъ, быстрехонекъ бѣжинь,
Урывашь ты свои круги бережки,
Посреди себя выметьвасьъ части островы!
На тѣхъ островахъ казаки, братцы, дувань дуванять.
Дѣлили они золоту казну пуховой шляпой.
Одного добры молодца задували:
Доставалась ему, доброму молодцу, красная дѣвица.
За досаду ему это показалось,
Возговарилъ добрый молодецъ таковы слова:
«На бою была моя головушка самая первая,
А на дуванѣ—самая послѣдняя!»
Тутъ беретъ онъ красну дѣвицу
За правую руку, за золотъ перстень,
Обнажилъ онъ свою саблю острую
II хотѣль отрубить ей буйную голову.
II тутъ красна дѣвица возмолилась,
Молодцу въ рѣзы ноги поклонилась;
Возговарить ему красна дѣвица:
«Ой, ты гой еси, добрый молодець!
Не руби ты мнѣ буйную голову;
Вотъ тебѣ съ меня золотой перстень во пятьсотъ рублей;
Вотъ тебѣ кунья шуба во всю тысячу;
А я тебѣ, дѣвица, ни за что пришла!»

Уральская область, Макушинъ, стр. 50.
377.

Какъ Янкъ-то наньт, все Янкушка,
Онь бывать, бывать наньть быстрехонець:
Вынадали онъ къ море синее.
А на синемъ морѣ части острова;
А на островахъ казаки живутъ,
Казаки, братцы, народъ вольный все.
Тамъ дували они все дували
Пуховой шляной, добыры молодцы.
Какъ на най казли по пятсотъ рублей;
Какъ на конъ кладъ красну дѣницу.
Доскажалась красна дѣница добръ молодцу,
Добръ молодцу разудалому;
Возговорить-то онъ громкий голосомъ:
«На бою ли мои головушки напервая,
На дувалъ ли—такъ дослѣдня!»
Какъ выхватить добрый молодецъ саблю острую,
Онь и снять хочетъ красной дѣницы буйну голову.
Какъ возговорить красна дѣница добръ молодцу:
«Не губи меня, красна дѣницу!
Во ушахъ у меня серги во пятсотъ рублей;
На рукахъ перстни—въ цѣлу тысячу;
А сама-го и тебѣ такъ пришала!»
— Уральская область. Янкушинъ, стр. 32.

378.

Во горахъ, долахъ, во раздольцахъ сигна блысь;
Во лузахъ, во лузахъ во зеленыыхъ воды копают.
Протекала тутъ Янкъ-рѣка быстрин.
Она мыла-вымыщала блысь горючъ камень.
Изъ-подъ камешка изъ-подъ бѣлаго—часть ракитового куста.

Какъ подъ кустикомъ подъ ракитовымъ
Раздушенны добрый молодецъ дуванъ дуванили—
Двили они золоту казну пуховой шляпой.
Доставалось имъ, раздушеннымъ, но шестьсотъ рублейъ;
Атаманушку съ есаулушкой—вся тысяча.
Одного они добра молодца залуванили,
Золотой казной привабили:
На най пала ему, добрый молодецъ, красна дѣвица,
Набѣлена, парумѣнена, во цвѣтно платыцѣ приняла женена,
Золотой лентой подпоясана.
И на то-то добрый молодецъ пріосердился,
Онъ взялъ красну дѣвицу за праву руку
И повелъ ее на круту гору;
Онъ хотѣлъ ей рубить буйну голову.
Раздуши моя красна дѣвица заплакала:
«Не руби ты мнѣ, добрый молодецъ, буйну голову!»
У меня есть купна шуба во шестьсотъ рублей;
Есть жемчужная моя подпяточка во всю тысячу;
А я тебѣ, дѣвица, въ барышакъ пришла!»

Саксаровъ, книга III, стр. 246.

379.

Какъ со вечеру сильный дождичекъ,
Со полуночи-ночи подморозило....
Ты взойди-ка-ся, взойди, солнце красное,
Надъ горою взойди надъ высокою,
Надъ дубровою взойди надъ зеленою,
Обогрѣй же ты насъ, спротъ бѣдныхъ,
Спротъ бѣдныхъ, только солдать бѣльыхъ....
Обогрелись, стали мы казну джинть;
Разделили мы казну по шигсотъ рублей.
Одному-то изъ нихъ не досталось.
Придумалъ онъ, да припечалился,
Припечалился онъ, да самъ восизавался:
«Боронить-то и быть во першнихъ;
Въ дьланей-то и стать во послѣднихъ!» ....

Тамбовская губернія, Моршанскій уѣздъ. Лопатинъ и Прокудинъ, № 53. Болѣе первого и послѣдняго, каждый стихъ по-вторяется.

380.

Да не ластупка въ полѣ, не касатунка,
Она увидалася,—
Да красная джинта у кроватунки
Увидалася.
Да будила-то да красная джинта
Друга милаго:
«Да ты встань-то ли, проснись, душечка любезный другъ,
Ой, она пробудись!
У твоихъ-то у воротъ, у воротъ широкихъ,
Стоятъ други недруги;
Во рукахъ-то ли держать, да держать по ножику,
По ножу бузатному;
Да хотите ли тебя, да доброго молодца,
Хотите губить-рѣзать;
А мени-то ли, младу, меня, молодченьку,
Хотите на позоръ пустить.
А мнѣ-то ли, молодой да красной джинчонѣ,
Сего не хотите!»

Терская область. Терскои Сборникъ, выпускъ I, стр. 121.
381.

Да не ластушка въ полѣ, не касатушка, она увидалась,
Увидалась красная дѣвушка, она у проватушки,
Да будила она своего друга милаго:
«Ты встань, ты проснись, душечка любезный другъ.
Отъ сна пробудися!
У твоихъ ли воротъ, у твоихъ веревочку,
Стоятъ твои недруги;
Во рукахъ-то у нихъ по ножу булатному;
Да хотятъ-то они тебя, душечка любезный другъ,
Хоть убить-зарѣзать;
А меня, красную дѣвушку, на позоръ отдать.
А мнѣ, красной дѣвичкѣ, того бъ не хотѣлося!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія....
Кавказъ, выпускъ XV, стр. 173.

382.

Ой, да не дѣв ластушки въ полѣ, дѣв касатушки,
Въ полѣ онѣ увидалась,
Увидалась вотъ красная дѣвушка въ молодца въ кроватушку.
Пробуждала она его, вотъ доброго молодца,
Отъ сна его пробуждала:
«Ты устань, ты проснись, удалъ добрый молодецъ,
Отъ сна пробудися!
Какъ твои-то было вотъ братья-товарищи,
Они у воротъ стоять;
Во рукахъ-то держать они да по ножичку;
Какъ тебя-то было, вотъ доброго молодца,
Они загубить хотят;
Какъ мени-то было, воть красную девушку;
Они хотятъ на позоръ, на позоръ назвать!»

Волхонская область. Сборникъ материаловъ для описания Кавказа, выпускъ III, стр. 88.

383.

На ходить-гулять по базару....
Какъ за шмель-то ходить-ходить два турецкис да эко-нерики молодыся;
Наголо-то они носять вотъ кострия свои штанечки.
Какъ его-то было, вотъ доброго молодца, загубить его хотят;
Вотъ буйную его головушку да хотятъ съ его плечъ свалить....

Волхонская область. Сборникъ материаловъ для описания Кавказа, выпускъ III, стр. 73.

384.

Что вились-то мои русы кудри, вились-завивались....
Какъ заслышали мои русы кудри на себя невзгодье,
Что большое ли невзгодье, великое безвременье:
Что ужь быть-то мнѣ, доброму молодцу, во солдатахъ,
Что стоитъ-то мнѣ, доброму молодцу, въ карауляхъ;
Вотъ стопь и, добрый молодецъ, въ караулях;
Пристанишь у доброго молодца моя скоры нон.
Какъ задумалъ я, добрый молодецъ, задумалъ бьжать;
Что бьжалъ я, добрый молодецъ, не путемъ-дорогой,
А бьжалъ и, добрый молодецъ, темными льсами.
Во темныхъ льсахъ, добрый молодецъ, весь я об-дрался;
Подъ дождемъ и, добрый молодецъ, весь я обмочился; Прибежалъ я, добрый молодецъ, къ своему подворью, Прибежавши, добрый молодецъ, подъ окномъ и поступ: «Ты пусти, пусти, сударь батюшка, пусти обогреться! Ты пусти, пусти, моя матушка, пусти обсушиться!» — «Я бъ пустила тебя, мое дитя,—боюсь государя; Ты поди, поди, мое дитя, во чистое поле: Что буйнымъ вятромъ тебя, дитя, тамъ обсушить. Краснымъ солнечкомъ, мое дитя, тебя обогреть!» Что пошелъ-то я, добрый молодецъ, пошелъ, самъ заплакать: «Ужъ возьмись, загоритесь вы, батюшники хоромъ! Ужъ ты стину-концы, матушкою подворье!»

Филиповъ, № 10.— Якушкинъ, стр. 517.— Бальбоа, № 38.

385.

Вились, вились кудеречки, Вились кудри, завивались,... Что заслышали кудеречки Про себя беду-несчастье— Поголовное солдатствіе,... Пригнала я рѣзвы ноженьки На солдатскомъ караулу; Примѣхала я бѣлы рученьки За солдатскими ружьями; Пригнело наши головушки Солдатскими киверами. Что задумалъ добрый молодецъ Съ караулу-то сѣкать. Бѣжалъ, бѣжалъ добрый молодецъ; Бѣжалъ лѣсомъ,—оберывался;
Бікіль полемь,—обмочись;
Бікіль улочкой,—торопитесь.
Прибікіль я, добрый молодець,
На родимую сторону;
Постучалъ я, добрый молодець,
У стороннаго оконка:
«Пусты, пусти, родной батюшка,
Пусти обогрѣться!
Пусти, пусти, родная матушка;
Пусти обесушиться!»
Заглянула моя матушка
Да въ стороннее оконко:
«Не пущу тебя я, дитя твое,
Не пусть обсушиться,
Не пусть обогрѣться!
Мы боимся, мило дитя твое,
Высшаго начальства;
Пусть мы боимся, дитя твое,
Ближашаго сосѣда!»
Пошелъ, пошелъ добрый молодець,
Самъ взмолился:
«Не спасибо тебе, батюшка,—
Не пусти ты обогрѣться!
Не спасибо тебе, матушка,—
Не пустила обесушиться!»

Вологодский уездъ. Ивановскій, стр. 331.

386.

Уже, дитя твое, сиротошенька,
Безъ отца ты взросль, безъ матери,
На чужой дальней сторонушкѣ!


387.

Ты, детушка сиротушка,
Безпритюная ты головушка,
Без отца ты взросла и без матери,
На чужой дальней на сторонушке!
Нет ни батюшки, нет ни матушки,
Что ни братца-то, ни родной сестры,
Что ни душечки молодой жены....
Вдоль по улице гулял молодець;
Разнимает ли его грусть-тоска,
Пристигает ли темна ноченька.
Не пускают-то ночевать никто,
Пашылаютъ-то всѣ разбойникомъ,
Закрываютъ-то всѣ оконечки,
Затворноутъ-то всѣ воротники,
Посылаютъ-то его къ вдовушкѣ.

«Ты пусти, пусти, молодя вдова!
У тебя не годъ годовать-то мнѣ,
У тебя стоишь не недѣлюшку,—
Почекать мнѣ одну почешку,
Обсушить свое щечное платынце,
Посмотрѣть лишь мнѣ на твое житье!»

К а п а н ѣ, книга I, № 38 (пратяжная).

388.

Сиротишушка да дѣтница,
Безприютная твоя головка!
Вдоль по улицѣ радость гуляетъ,
Его грусть-тоска разнимаетъ;
Почекать его не пущаютъ.
Во сельѣ было, сель Красномъ,
Во слободушкѣ во Татьянской,
Что-ли-то по улицѣ во Мышанской,
Тутъ яшка вдова молодан.
Я пойду къ вдовой подъ оконко,
У оконечка постучусь,
Почекать у ей попрошусь.
Ты, вдова... почати!
Я не воръ принцель, не разбойникъ....

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Публичной Библиотеки
(6. МВ. 11), № 411. Каждый стиль повторяется.
гулялъ-то, гулялъ, добрыіі молодецъ, гулялъ долго
ночью,
Не одинъ-то я гулялъ, я, добрыіі молодецъ, гулялъ
съ красной дѣвкой.
Красную дѣвушку люблю, разудаленькой, люблю по
любови;
Я худую-то жену, жену разнегодную, люблю по за-
кону.
Какъ худая-то жена, жена разнегодная вознесла
худу славу.
Я худой-то славушки, разудаленькой, славы я не
боюсь,
Я боюсь-то, боюсь, разудаленькой, боюсь отца съ
матерью:
А еще-то я боюсь, боюсь, разудаленькой, своего го-
сподина.
Я отца-то съ матерью боюсь, разудаленькой,—будуть
шакать;
Господина-то я боюсь, разудаленькой, боюсь,—от-
дасть во солдаты....
Я разбилъ-то, разбилъ разудаленькой, разбилъ три
обоза:
Какъ п первый-то обозъ разбилъ, разудаленькой,—съ
золотой казноиі;
Я другой-то обозъ разбилъ, разудаленькой,—съ мел-
кими товарами;
Я и третій-то обозъ разбилъ, разудаленькой,—съ бѣ-
лой рыбцей.
Саратовская губерпія. Костомаровъ и Мордовцева, стр. 76.
390.

Шель я, молодецъ, дорожкою, шель широкою.
Пристигаетъ молодца почка темная,
Почка темная, ночь осенивая,
Во сыромъ бору подъ сосенкою,
Подъ сосенкою подъ зеленою,
Что подъ той ли сосной подъ кудриною.
Стой-ка ты, сосна, не шатай себя,
Не шатай себя, не буди меня!
Я не самъ сюда занесъ,—мени конь завезъ,
Мени конь завезъ отъ худой славы,
Отъ худой славы, отъ некрутчини,
Отъ некрутчини, отъ солдатчины,
Отъ солдатчины, отъ худой жены!
Принаду я ко сырой землѣ, послушай:
Не кукуется ли кукушка по сыромъ бору,
Не плачет ли по мнѣ отецъ и мать.
Ужь какъ бытопина плачетъ,—крупнѣй дождь идетъ;
Ужь какъ матушка плачетъ,—какъ рѣка течеть;
Сестра-то ли плачетъ,—какъ ключи кипятъ;
Жена плачетъ,—какъ роса падетъ;
Красно солнышко взойдетъ,—росу высушитъ;
У молодой-то жены сердце выкрупятъ.

Томская губерния. Этнографическій Сборникъ, выпускъ VI, стр. 88

391.

Шель молодецъ дорогою, разудаленьй широкою,
Безъ товарищей, безъ огонечку.
Пристигна молодца почка темная,
Ночь осениняя.
Где мнѣ, молодцу, ночку ночевать будеть?
Ночевать мнѣ, молодцу, во темномъ лѣсу,
Во сыромъ бору подъ сосенкою;
А криватушка у молодца—мать сыра земли;
Какъ постелюшка у молодца—шелковая трава.
Не вѣтры будыны зашумѣли,—
Зашумѣли, раскачалась зелена сосна.
Не качайся, не шатайся, зелена сосна!
Не мнѣшай мнѣ, молодцу, думу думати,
Думу крѣпкую, молодецкую....

Псковская губернія, Тороць. Семевскій (Тороць), № 86.

392.

Не лѣса шумить, не дубровушка,—
Разыгралась волошка атаманская,
Все-то братская.
Всѣ ли мы—братцы, всѣ ли мы—родные,
Однокровные:
Спородила насъ ночку темную,
Сосватала насъ сабля вострая;
У насъ сватушка—кистень батюшка,
А свахонька наша—сабля вострая.

Саратовская губернія, Аткарскій уѣзд. Саратовскій Сборникъ, томъ I (1881 года), стр. 203.

393.

Сирота ли, сирота, ты, сиротушка,
Сиротецъ, удалецъ, горе-вдовинъ сынъ!
Да ты спой, сирота, съ горя пѣсенку!—

Томъ VI 20
— Хорошо н'ясни п'ять, да пооб'алишь;
А и я ли, молодецъ, легъ,—не ужиналъ,
Поеутру рано всталъ,—да не занятали;
Да плохой былъ об'ядъ, коли хлѣба п'ять,
И п'ять ни хлѣба, п'ять ни соли, п'ять ни киселъ н'яйцей!

Я пойду ли, молодецъ, стъ горы въ темный лѣсъ;
Я срублю ли, молодецъ, я и голочку,
Я голочку, и дубовую,
Да я штучку, и вязовую.
Хорошо углой шить, подъ дорогой жить:
Ужъ и разъ-то я стебнуль,—да я сто рублей;
А другой-то разъ стебнуль,—да я тысячу;
А какъ третьй разъ стебнуль, — казны сметы п'ять!»

— Сирота, ты, сирота, ты, сиротушка,
Гдѣ твою казна?—
— «А мой, братцы, казна во сырому бору,
Подъ сосною,
Подъ сосною подъ зеленою...»

Орловская губерния. Совреженникъ 1861 года, № 5, стр. 193.

394.

«(Сиротка, ты, сироточка, сиротушка горькая, 
Сиротушка ты горькая, горемычна!
Залой ка ты, сиротка, съ горы н'ясненку!»—
— «Хорошо намъ, братцы, п'ять,—вы пооб'али,
А и, сирота, легъ не ужинали,
Легъ не ужинавши, всталъ не занятали!
У меня ли, у сироты, п'ять ни хлѣба, ни соли, 
П'ять ни хлѣба, ни соли, п'ять ни киселъ н'ектив;
Оди короха-засушена, и га ягнинши!»—
—«Ты скажи, скажи, сирота, кто тебя воспородил?» —

—«Воспородила меня, сиротку, родна матушка; Воспомнила меня Волга матушка; Воспитала меня лёгка лодочка ветлиенька; Воззедили меня пеньки-мамки — волны быстрыя; Возростила меня чужа дальна сторона Астраханская; Я со этой со сторонушки на разбой пошел.» —

—«Ты скажи, скажи, сиротка: с кемъ разбой держать?» —

—«Не одинъ я разбой держать, — съ тремя товарицами:

Первый мой товарицъ — ночь темная; Другой мой товарицъ — конь добра лошадь; Третий мой товарицъ — стальное ружье.»

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордовцева, стр. 70.

395.

Не былинушка въ чистомъ полѣ зашаталась, Защиталась безпріютная моя головушка, Безпріютная моя головка молодецкая. Ужъ куда-то я, добрый молодецъ, ни кинося, Что по лѣсамъ, по деревнямъ все заставы, На заставахъ ли все крѣпки караулы, Спрашиваютъ печатного пашпорта; Что за красною печатью сургучевой. У меня ли, у добраго молодца, своеручный, Что на тоненькой на блёлой на бумагкѣ. Что куда-то ни пойду, братцы, ни пойду, Что ни въ чемъ-то мнѣ, доброму молодцу, нѣтъ счастья Я съ дороженьки, добрый молодецъ, ворочусь, Государынн своей матушки спрошу:
396.

Еще что же вы, братья, призадумались,
Призадумались, ребятники, закручивались,
Что повесяли свои буйные головы.
Что потушили искры очи во сыру землю?
Еще ходимъ мы, братья, не первый год,
И мы нынѣ—идимъ на Волѣ все готовое,
Цѣлые платы носимъ принесенное!
Еще лихъ на насъ супостать злодѣй,
Супостать—злодѣй, генералъ лихой:
Высылаеъ ныѣ Казани части высылки,
Высылаеъ все-то высылки солдатскія.
Они ловятъ насъ, хватаютъ, добрыхъ молодцевъ,
Называютъ насъ ворами—разбойниками.
И мы—люди добрые, ребята все новольскіе;
Еще ходимъ мы на Волѣ не первый год,
Воровства и грабительства довольно есть.

397.

Ахъ, тоннѣмъ мнѣ, добруму молодцу, тоннѣхонько,
Что грустнѣмъ—то мнѣ, добруму молодцу, грустнѣхонько,
Мнѣ да мнѣ пить—то, мнѣ жѣсть, добруму молодцу, не хочется,
Мнѣ сахараи сладкая фетва, братцы, на умы нейдет.
Мнѣ Московское сильное царство, братцы, съ ума нейдет.
Побывалъ бы я, добрый молодецъ, въ каменной Москве,—
Только лихъ-то на насъ, добрыхъ молодцевъ, новой сыщичекъ,
Онъ по имени, по прозванию—Иванъ Кашовъ.
Онъ не дастъ наглъ, добрый молодцы, поняться,
II онъ спрашиваетъ пашпорты все нечестныхъ.
А у насъ, братцы, пашпорты своеручные,
Своеручные пашпорты, все фальшивые.

Комаровъ, Обстоятельныя въ различныхъ исторіяхъ двухъ мошенниковъ,
перваго.. Ваньки Клива..., втораго Картуша, Сб. 179, стр. 109.

398.

Какъ свѣтилъ да свѣтилъ месяцъ во полуночи,
Свѣтилъ въ половину:
Какъ скакалъ да скакалъ одинъ добрый молодецъ
Безъ вѣрной дружинны.
A гналъся да гналъся за темъ добрый молодецъ
Вѣтры полевые;
Ужъ свистятъ да свистятъ въ уши разбойнику
Про его разбой.
A горятъ да горятъ по всѣмъ по дороженькамъ
Костры сторожевые;
Ужъ слѣдятъ да слѣдятъ молодца разбойничка
Царскіе разъѣзды;
A сулятъ да сулятъ ему, разбойнику, въ Москве обѣ-
локаменной

Каменные палаты.

Самарская губерния. Самарскія Губернскія Вѣдомости
1860 года, № 27.—Варенцовъ, стр. 232.
399.

Что скакалъ-то, скакалъ молодецъ по полудню,
Скакалъ въ головушку;
Что сказывалъ-то, сказалъ добрый молодецъ
Всѣ върной дружинѣ.
Что гнались-то, гнались за тѣмъ добрый молодецъ
Въ кусты полевые;
Что свистятъ-то, свистятъ въ уши разудалому
Про его разбой.
Что горятъ-то, горятъ по вѣчѣ по дорогенькимъ
Костры сторонѣвье;
Что слѣдятъ ли, слѣдятъ молодца разбойничка
Царскѣ разыскиды;
Что сулятъ ему, сулятъ въ Москвѣ бѣлокаменной
Каменной палаты,
Что и тѣ въ палатахъ—два столба точные,
Столбы съ перекладиной.

Отъ Sheepшепныхъ Записки 1851 года. томъ САХІІ, стр. 398

400.

Что пропились робитушки, промоталися,
Во косточки и въ карты проигрались....
На что-то мы, робяты, попадались?
Попадались, робитушки, на синее море,
Что на синее море на Хвалынское.
Соберемтесь же, робяты, во единый кругъ.
И мы срядимте, робяты, легкую лодочку,
Еще легкую ли лодочку семисаженную;
Какъ мы гримнемте, робяты, вдоль синя моря,
Вдоль синя моря вдоль Хвалынскаго;
Мы пришлемяте, ребята, къ кругу бережку;
Кактъ войдете къ мы, ребята, на кругу гору,
Поглядимте мы, ребята, на сине море,
Каково-то наше море становится.
Что ничтъмъ наше Хвалынское не ворохнется.
Замерзло наше судно въ воровскихъ остроах.
Потянула тутъ погода со святой Руси;
Какъ валомъ наше море изъ конца въ конец.
Выпяляетъ наше судно изъ воровскихъ островъ.
И мы взяли это судно да поехали,
Что разъѣхавшись, ребята, разпавились.

Псевдонимъ 1780 года, часть III, стр. 70.

401.

А леса ли, вы, лѣсочки, лѣса темные!
Кусты ли, вы, кусточки, кусты частые!
Ахъ, станы ли, вы, станочки, станы теплые!
Еще всѣ-то вы, кусточки, ужъ повыжжены;
Еще всѣ наши станочки поразорены;
Еще всѣ наши товарищи переняны:
Какъ и первый-то товарищъ въ градѣ Кіевѣ;
А второй-то нашъ товарищъ въ каменной Москве;
Какъ и третій-то товарищъ въ славномъ Питерѣ.
Я остался, добрый молодецъ, въ темныхъ лъсахъ;
Закружилася моя головушка, закружилась.
Какъ увидѣлъ я, добрый молодецъ, перевошкинъ.
Перевезите меня, братцы, вы на ту сторону!
За перевозъ-то я награжу золотымъ кольцомъ!
Переѣхалъ я, добрый молодецъ, на ту сторону.
На ту сторону на далекую, самъ кончается сталъ.
Вы положите меня, братцы, между трехъ дорогъ:
Между Кіевской, Московской, славной Муромской;
Въ погахъ-то поставьте миѣ моего коня;
Въ головушкѣ поставьте животворящий крестъ;
Въ руку правую даите саблю острую!
II пойдетъ ли, или пойдетъ кто,—остановитесь,
Моему кресту животворящему онъ поклонится,
Моего-то коня, моего корена испугается,
Моего-то меча, меча острого устрашится онъ:
Что не тотъ ли тутъ похороненъ воръ-разбойникъ,
Сынъ разбойника, сынъ удалаго Стеньки Разина.

Сахаровъ, книга III стр. 226

402.

Вь, лѣса мои, лѣсочки, лѣса темные!
Во лѣсахъ-то садики, садики зеленые;
Во садахъ кусты, кусты позаломаны.
Всѣ дружечки наши, всѣ-то позаволнены,
Во нѣмечки во желѣза всѣ-то позакованы.
Во больной домокъ всѣ-то посажены.
Сидятъ-то они, Богу молится,
Со слезами въ землю все-то кланяются:
«Ты возмой-ка, возмой, туча грозная!
Ты пролей-ка, пролей, батюшка силень дождь!
Ты размой-ка, размой стѣны каменны,
Ты выпусти-ка насъ на святую Русь!»
Нать острова-то они всѣ разбывались,
По темнымъ лѣсамъ всѣ-то размырялись.
На полинушку они, совы, собирались,
Во кружокъ они, удалые, садились....

Саратовская губерния, Аткарский уѣздъ Саратовскій Сборникъ, томъ I (1881 годъ), стр. 255
403.

Ахъ ты, батюшка нашъ царевъ кабакъ,
Ты, кружалечко государево,
При пути стоишь, при дороженькѣ,
При широкой при Московской!
Нельзя мнѣ тебя, добру молодцу, ни проѣсти, ни проѣхати,
Чтобъ во тотъ кабакъ не заѣхати!
Ахъ ты, солнце, солнце красное,
Надъ горой стоишь надъ высокою,
Надъ дубровой надъ зеленою!
Обогрѣй ты меня, доброго молодца,
Не одного обогрѣй,—съ красной дѣвицей!
Ахъ ты, дѣвка, ты, дѣвка красная!
Хороша, дѣвушка, уродилась:
Чернобровая, черноглазая,
Бѣлолицая, круголицая,
Безъ бѣлъ бѣла и безъ румянъ алла,
Коса русая до пояса,
Рѣчь привѣтлива и тихая....

Изданіе 1791 года, часть II, стр. 2.

404.

Ахъ ты, нашъ батюшка Ярославъ городъ!
Ты хорошъ-пригожъ, на горѣ стоишь,
На горѣ стоишь, на всей красотѣ,
Промежу двухъ рѣкъ, промежу быстрыхъ—
Промежу Волги рѣки, промежу Кotrosли;
Съ луговой было со сторонушки,
Протекала тутъ Волга матушка;
Со нагорной да со сторонушки
Пробьгала тутъ рѣчка Котросла.
Что ея верху-то было Волги матушка,
Что низь-то-гребстъ легка лодочка.
Хорошо-то была лодка изукрашена:
У нея носъ, корма раззолочены;
Что разнита легка лодочка
На двѣ надцаты весельца.
На кормѣ сидить атаманъ съ ружьемъ,
На носу сидить есаулъ съ багромъ,
По краямъ лодки добрье молодцы,
Посреди лодки красна дѣвица,
Есаулова родная сестрица,
Атаманова ненянина.
Она нынѣ, что рѣка мстит;
Въ возвышенномъ слово молвила:
«Не хорошо-то мнѣ сою прислѣдсбіе;
Ужъ какъ бы у менѣ, красной дѣвицы,
На правой рукѣ, на мизинчикѣ,
Распаялся мой золотъ перстень,
Выкатился дорогой камень,
Распелаася моя руса коса,
Выплеталась лента алан,
Лента алан прославская.
Атаману быть пониману,
Есаулу быть повинену,
Добрыймъ молодцамъ голова рубить,
А мнѣ, красной дѣвицѣ, въ темницѣ быть!»

Песенникъ 1780 года, часть 1, стр. 182.—Почти тожественная
песня Песенникъ 1810 года, стр. 116.
405.

Дакъ Душонка понче сбаловалась,
Въ Ярославль городокъ жить отправилась.
Ярославль-то городокъ на горѣ стоитъ;
Что подъ этой подъ горой бѣжитъ рѣченька;
Что по этой по рѣкѣ корабли плывутъ;
А позади кораблень бѣжитъ лодочка.
Эта лодочка изукрашена,
Молодцамъ она гребцамъ приуказанна.
По середкѣ этой лодки, тамъ бѣлой шатеръ;
Что подъ этимъ подъ шатромъ сидить дѣвица.
На кормѣ сидитъ атаманъ съ весломъ,
На носу сидитъ есаулъ съ багромъ.
Атаманушкѣ сонть привидѣлся:
Ему быть зарѣзаннымъ,
Есаулушкѣ быть повѣшеннымъ,
Молодцамъ гребцамъ въ тюрьмѣ сидѣть,
А этой дѣвушкѣ быть на волюшкѣ.

Повгородская губернія, Крестецкий уездъ. Повгородская Губернская Вѣдомости 1875 года, № 35.

406.

Вы взойди, взойди, красное солнышко,
Надъ горой взойди надъ высокою,
Надъ дубровушкой надъ зеленою,
Обогрѣй ты насъ добрыхъ, молодцевъ,
А таманъ со казаками,
Есаулъ съ добрыми молодцы,
Еще кормщику съ водоливщикомъ!
Обсушив ты намъ платье цвѣтное
Послѣ бури, послѣ вихоря,
Послѣ грома, послѣ молний,
Послѣ дождика лиючаго,
Въ концѣ лѣта, въ концѣ теплого,
Въ началѣ осени, въ началѣ холодныя,
Во сыромъ бору стоячи,
Безъ шатровъ и безъ палатокъ мы,
Что безъ верхнаго платья теплого!...
Мы на легкой были наменьцы—
На рукопашномъ на сраженьцы.
Ничего-то мы не понятнли,
Полонили только дѣвицу,
Красну дѣвицу дочь отецкую.
Что понижье было города Нижнаго,
Что повыше было села Лыскова,
Сутутивъ того села Юрьевъ.
Съ луговои было со сторонушки,
Выпадала туть рѣчка Керженка.
Что по той ли рѣчкѣ Керженкѣ,
Какъ плыветъ туть легкая лодочка.
Хорошо лодка изукрашена; 
Что разпшта легкая лодочка
На двадцатыре веселечки.
На комѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ,
На посу сидитъ есаулъ съ багромъ.
По краямъ лодки добра молодцы,
Посредь лодки красна дѣвица,
Разбойническая иллъдницы,
Атаманова полюбовница.
Она плакаетъ, что рѣка льется,
Возвышаетъ, что ключи кинягъ.
Какъ возговорить красна дѣвица:
«Ты прости, прости, отецъ и мать,
Ты прости, прости, и родъ пламя!"
Ужь миѣ съ вами не видатися!
Я досталась разбойникамъ;
Не назныть ужь миѣ своей воли!»

Песни 1789 года, часть III, стр. 38.

4 0 7.

Ты взойди, взойди, солнце красное,
Надъ горою ты взойди надъ высокою,
Надъ дубровою взойди надъ зеленою,
Обогрѣй ты насъ, добрыхъ молодцевъ,
Сиротъ бѣдныихъ, создать бѣлыхъ!
Что поникне то было села Юркина,
А повыше то было села Лыскова,
Протекала тамъ быстрая рѣченька,
Быстрая рѣченька славная Керженка.
Что никто по ней не проѣзживалъ,
Никто слѣдку не прокладывалъ.
Что плыла ль по ней легкая лодочка,
Легкая лодочка, все разбойничьи.
На кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ,
На носу стоитъ есаулъ съ багромъ,
Посередъ лодки бѣлъ тонкой шатеръ.
Что подъ тѣмъ шатромъ золота казна;
На казнѣ сидитъ красна дѣвица.
Взговоритъ она громкимъ голосомъ:
«Миѣ вчера, младой, мало спалось,
Мало спалось, много видѣлось;
Не хорошъ-то мнѣ сонъ пригрезнись:
Атаманушкѣ быть застрѣлену;
Есаулушкѣ быть новѣшему;
А мнѣ, дѣвушкѣ, быть на волошкѣ!»
Что повыше было села Лыскова,
А пониже было Богомолова,
Какъ на той было Волкъ матушка,
Тамъ плыветь-гребетъ легкая лодочка.
Хорошо лодка заукаранена,
Пушкамъ, ружьяцамъ настановлена.
На носу сидитъ атаманъ съ ружьемъ,
На носу стоятъ есаулъ съ багромъ.
По краямъ лодки добрь молодцы,
Добрь молодцы, все разбойники.
Посредь лодки стоятъ батья шатеръ,
Подъ шатромъ лежитъ золота казна.
На каягъ сидитъ красная дѣвина,
Есаулова родная сестрица,
Атаманова полюбовищца.
Она плакала заливалася,—
Не хорошо-то, вишь, сонъ ей принцзлся:
«Расшаталася коса русая,
Вылетѣла лента алана,
Лента аланъ ярославская,
Распаялся мой золотъ перстень,
Выкатался дорогой камень;
Атаману быть застреленому,
Есаулу быть понянуту,
Добрьмъ молодцамъ быть повѣшенымъ,
А и мгь ли, красной дѣвушкѣ,
Во тюрмѣ сидѣть, во невольностѣ;
А за то, что то красной дѣвушкѣ,—
Что шестнадцати лѣтъ на разбой пошла,
И шестнадцати лѣтъ души губила,
И зарытала царина болокураго,
Изъ бѣлой груди сердце выпула.
На ножу сердце встроепахнулося,
А я, млада, усмѣхнуласи! »

Костромская губернія, Солигалическій уѣздъ. Якушкинъ, стр. 577

409.

Взойди, взойди, солнышко,
Надъ горою взойди надъ высокою,
Надъ дубронушикои взойди надъ зеленою,
Обогрѣй-ка ты насъ, добрыхъ молодцынъ,
Добрыхъ молодцынъ, сиротъ бѣднынъ,
Сиротъ бѣднынъ, людей бѣднынъ,
Людей бѣдныхъ, да все беззначитныхъ!
Какъ повыше было села Лыскова,
Противъ самого дома Богомолова,
Протекала рѣчка быстропл,
По прозванью течетъ рѣчка Стерженька.
Какъ по той ли рѣчкѣ плыли два суденышка,
Два суденышка, третья легка лодочка.
Хорошо была лодка изукрашена,
Пушками, ружьями была изуставлена,
Молодцами была изусажена.
На носу сидѣлъ атаманъ съ ружьемъ,
На кормѣ сидѣлъ есаулъ съ весломъ....

Тверская губернія, Зубцовскій уѣздъ. Лопатынъ и І. Кунинъ.
№ 52. Кромѣ перваго и послѣднаго, каждый стихъ повторяется.

410.

Что пониже города Нижнаго,
Что повыше села Лыскова,
Въ луговой то было сторонушкѣ.
Протекает р'ёка быстрым, 
Пи широким, и глубоким, 
По прозрачной р'ёке Тереке; 
Она падает устьем въ Волгу матушку. 
Что съ верху то бьло Волги матушки, 
Выплывала-то лёшка лодочка. 
Уже и всёмъ лодка изукрашена: 
На рукахъ она изувечена, 
Ружьёмъ наставлена; 
У ней носъ-корма—раззолочены; 
Что разсипа лёшка лодочка 
На двинадцаты веселочки. 
На кормѣ сидить атаманъ съ ружьемъ, 
На посу сидитъ есаулъ съ багромъ, 
По краямъ лодки добрый молодець, 
Середи лодки бьть тонкой матерть; 
Во центрѣ лежитъ шелковой коверъ, 
Подъ ковромъ лежитъ золотой казна, 
На казенѣ сидитъ красная дѣвица, 
Есаулова сестра родная, 
Атаманова полюбовица; 
Она плачетъ, какъ р'ёка льетъ. 
Въ возрыданьѣ слово молвила: 
«Не хорошо-то мнѣ сонъ приницдлся: 
Ужъ какъ бы у меня, красной дѣвицы, 
Распялся мой золотой перстень, 
Выкатился дорогой камень, 
Расплетлась моя коса русая, 
Выплеталась лента алан, 
Лента алан прославская, 
Атаману быть застрѣлену, 
Есаулу быть поньшену, 
Добримъ молодцамъ срубить головы, 
А мнѣ, дѣвицѣ, во тюрмѣ сидѣть!»
411.

Озь-за ерика изъ-за Камскаго
Выплывали тугъ два суденушка,
Два суденушка, третья лодочка.
Хорошо-то лодочка изукрашена,
Саблями, ружьями лодка изувѣшена,
Молодцами лодка изусажена,
Молодцами гребцами, все разбойниками.
На носу стоитъ атаманъ съ ружьемъ,
На кормѣ стоитъ есаулъ съ весломъ.
Посередь лодки шелковой коверъ;
На коврѣ сидитъ красна дѣвушка,
Сестра родная есаулушки,
Полюбовница атаманушки.
Стала дѣвушка снать ложится;
Встала дѣвушка по утру рано;
Она, вставши рано, слово молвила:
«Не хорошъ-то мнѣ, дѣвушкѣ сонъ привпдѣлса....
Атаманушкѣ быть убитому,
Есаулышкѣ быть повѣшены,
А мнѣ, дѣвушкѣ, быть на волюшкѣ!»

Самарская губернія. В а р е н ц о в ъ , стр. 230.

412.

Ты взойди-ка, ты взойди-ка. красно солнышко,
Надъ горою надъ высокою,
Надъ дубравой надъ зеленою,
Оборгѣй-ка ты насъ, добрый молодецъ,
Сиротъ бѣдныхъ, солдать бѣглыхъ!

Томъ VI. 21
Что пониже, что пониже села Юрьева,
Что пониже-выше села Высоцкого,
Протекла, протекала речка быстра,
По прозрачно была речка Страженка,
Что по той речке два стружка пльнут,
Два стружки, оба новьс,
Они вёс дубовы, широкодонные,
Позади их пльнет легка лодочка.
Хорошо ужь большое лодка изукрашена,
Частыми веслами изукрашена,
Молодцами гребцами изукрашена.
Тв гребцы всё есаулонь работнички,
Всё-то они атамановы помощники.
На коряге-то сидят есаулъ с веслом;
На посудь-то стоит атаманъ с ружьем;
Середь лодки-то новь шатёр стоит;
За шатромъ-то красна жыньшка сидить....

Рязанская губерния, Псковский уезд. Прокушина, № 32 (противная). — Поэти тяжестиная пьеса. Лонгинъ в Прокушина, № 54.

413.

Какъ со вечера затуманилось;
Вышла бѣлый снѣгъ во весь бѣлый снѣг.,
Ты взойди, взойди, красно солньско,
Обогрѣй-ка насъ, добрыхъ молодецъ,
Спроть бѣдныхъ, солдать бѣдныхъ,
Безмнортыхъ!
У насъ домики во чистомъ полѣ;
Подъ сосенкою подъ зеленою,
Подъ яблоней подъ кудриной.
Протекала тутъ речка быстрая,
По прозванью Керкашке.
У неё бережки—сброго каменю,
дношку—чистаго серебра.
По той речкѣ долытъ легка лодочка,
лодка лодочка съ коровкой казной.
И еще чѣмъ лодка изукрашена:
парусами изуставлена,
добрми молодцами изусажена;
добрь молодцы все разбойнички.
Во кормѣ сидить есаулъ съ весломъ,
на носу—атаманъ съ ружьемъ,
Посредь лодки—полонена красная дѣвица,
Есаулова родная сестрица,
Атаманова сполюбовница.
Она плачетъ, какъ рѣка льется;
Во слезахъ дѣвка слово молвляла:
«Атаманушка, родной мой батюшка!
Не приказывай меня казнить-вѣшать,
Прикажи меня понить-кормить,
На волю выпустить...»

Петроская губерния. Памятки, стр. 194.

414.

Протекала речка Соженка....
Какъ по той ли речкѣ Соженкѣ
Вышныла легка лодочка,
Ужъ какъ всѣмъ лодочка изукрашена,
гребцами молодцами изусажена.
На носу сидитъ есаулъ съ ружьемъ,
на кормѣ сидитъ атаманъ съ весломъ,
Средь лодочки былъ шатеричекъ;
во шатрѣ сидитъ красна дѣвица.
Что же говорить красна дёнца:
«Не хорошей сонь привиделся;
Что руса коса расплеталась.
Атаману-то быть убитому;
Ескулу-то быть пойману;
Молодцамъ гребцамъ во тюрьмѣ сидѣть;
А мѣг, дѣвица, быть на водолюбѣ,
На родимой на сторонушкѣ;
У отца да быть, у матерѣ,
У сосѣдей, у пригнѣдѣй!»

Ярославская губернія Ярославскія Губернскія Вѣдоности 1892 года, № 32.

415.

Хох-пода Питера илъ-подъ города
Протекала рѣчка, рѣчка быстрая.
Какъ по той рѣчи, тамъ судно плыветъ.
Хорошо было судно изукрашено,
Молодцами все усажено;
На конце лодки сидитъ атаманушка;
Посредь лодки—красная дѣвица;
На корѣ стоить часовой солдатъ.
«Охъ вы, друзья мои, вы, товарщи!»
Я видѣла сонъ:
Расплеталась мои косы русая,
Выпала въ мои ленты алан.
Расплеталась мой золотъ перстень;
Атаманушка: быть убитому,
Красной дѣвицѣ быть повѣшенной,
Часовому солдату быть зарѣзаву!»

Ярославская губернія Якушевъ, стр. 572.
416.

ІІГ».-подъ камушка
Протекала тутъ рѣчка быстрая,
Ахъ, да вода чистая.
Какъ по той рѣчкѣ плыла лодочка.
Хорошо лодка изукрашена,
Свинцомъ, порохомъ изумлена.
Какъ на той лодочкѣ девять молодцевъ,
А десятая красна дѣвица,
Атаманова любовница,
Что родимаго-то брата душегубница:
Что зарѣзала своего брата,
На ножѣ сердце сыну повынула;
На ножѣ сердце встрепенулося,
Красна дѣвица усмѣхнулася;
Усмѣхнувшись, она слезно всплакнула.
Атаманъ дѣвку уговаривалъ,
Уговаривалъ, самъ обманывалъ:
«Ты не плачь, дѣвка, не тужи красная,
Я свезу-то тебя къ отцу, къ матери,
Ко всему-то твоему роду-племени!»

Я к у ш к и нъ, стр. 371.

417.

Взойди ты, красное солнышко,
Надъ горою взойди надъ высокою,
Надъ зеленою надъ дубровою,
Обогрѣй ты добрыхъ молодцевъ,
Славныхъ плотничковъ-церковничковъ!
Строили они церковь Знамения.
Церковь Знамения всемилостивую.
На ней стоят крест серебрый,
На кресте сидят волна итанишка.
Волна итанишка, коры-кукушечка;
Высоко сидят, далеко глядят.
Далеко глядят на сине море.
Какъ по морюницу-морю синему,
По Каинскому;
Плывают тамъ два кораблика.
Третья лодочка плоскодоночая.
Хорошо она, лодка, изукрашена,
Лентами бабаечками поувѣнена.
На ней сидятъ Михаилъ съ весломъ;
На носу стоятъ офицеры съ ружьемъ;
Середь лодки стоятъ золота казна.
На казни сидятъ красна дѣвичица;
Она плакать, какъ рѣка льется,
Возрыдаетъ, какъ волна бьется.
Офицеръ дѣвочку уговориваетъ:
«Не плакать, дѣвушка, не плакать, красна!» —
— Какъ же мнѣ, дѣвушкѣ, не плакать?
Я ниннадцати лѣтъ во разбой попала,
Погубила я нежемъ парня бѣлаго,
Парня бѣлаго, своего брата роднаго....»

Донская обл. Донскія областныя вѣдомости 1875 года.
№ 81.

418.

Уй яхъ взойди, взойди, красно солнышко.
Надъ горою взойди надъ высокою.
Надъ долиной взойди надъ широкою,
Обогрьй ты насть, добрыхъ молодцевъ,
Добрыхъ молодцевъ, все разбойниченьки!
Мы не воры, не разбойнички.—
Атамановы работники.
А мы строили церковь Знаменья,
Церковь Знаменья семиглавую....

Донатинъ и Прокопий. Н 55. Кроме первого и последнего,
каждый стихъ повторяется. Сходная пьеса: Киреевский,

419.

Взойдётъ солнце, взойдётъ красиво
Со высокихъ крутихъ горъ,
Сгонитъ снѣжки, сгонитъ льоты,
Изъ горъ крутихъ весь морозъ.
Развьютъ въ полѣ всѣ цвѣточки,
Всѣ ракитовы кусты.
Промежу этихъ всѣ кусточковъ,
Быстра рѣчка протекла.
Течетъ рѣчка, течетъ быстра,
Со быстрою со полной.
Какъ по этой же все по рѣчкѣ,
Вотъ плывутъ здѣсь корабли....

Тамбовская губерния. О р. въ, № 1 ("протяжение").

420.

Уже по сѣнямъ было, сѣнямъ,
По новымъ сѣнямъ да по высокимъ,
Ходила тутъ красна дѣвица,
Ходачи, она горько плакала,
Ко крылечушку припадаючи,
Волу матушку причитаючи;
Широко ли Волга разливается —
По лугам-лугам зеленымъ,
По транушникъ, по муренушникъ,
По цвѣточкамъ по лазоревымъ....

Ахъ ты, батюшка Ярославъ город,
На горѣ стонишь, на всѣй красотѣ,
Промежъ двухъ рѣкъ, промежъ двухъ быстрыхъ:
Первая рѣка — Вола матушка;
Другая рѣка — Котросль быстрый.
Что сверхъ было Котросль быстрый,
Въ кала тутъ лодка маленькая.
Всѣмъ лодка изукрашена —
Чернымъ бархатомъ съ позументомъ;
Проложенными гвоздями приколочена.
На носу сидитъ есаулъ съ багромъ,
На кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ,
По краямъ сидитъ добрый молодецъ,
Добрые молодцы, донскіе казаки.
Что везутъ они тѣло бѣлое,
Что бѣло тѣло, тѣло мертвое,
Тѣло мертвое, убитое
Молодого полковника,
Моего прежнаго полковника,
Моего ли друга милаго....

Несвященникъ 1789 года, часть IV, стр 83.

421.

Есть изъ славнаго царства Астраханскаго,
Что не грозная туть туча подымалась,
Подымалась-снаряжалась гроза высокая.
Что разъезжать она держит до Кругла острова,  
До славного пристанища молодецкого,  
До соборища бурлакского,  
До притопу ль казакского.  
Казаки, тамъ сидя, догадались,  
Что во льгкия во лодки пометались.  
Одного ли добра молодца покинули,  
Что ни лучшаго ль изъ молодцевъ—есаула.  
Добрымъ молодцемъ по острову похаживаетъ,  
И онъ добрую свою фузенъ за плечи носить,  
И онъ островъ своей саблей подпирается,  
Самъ горючими слезами обливается.  
Онъ вскричала ль, возопилъ ли громкимъ голосомъ:  
«Государи вы братья-товарищи,  
Не покиньте доброго молодца при бѣдности!  
Ужъ какъ въ нѣкоторо время пригожусь, братьы,  
вамъ,  
Замѣню я вашу смерть животомъ моимъ,  
Животомъ моимъ и грудью бѣлою!»  
Какъ товарищи отъ молодца уѣхали,  
Поняли молодца на островѣ....

Песенникъ 1780 года, часть III, стр. 88.

422.

Что далекъ, далекъ въ чистомъ полѣ,  
Что при пути, при широкой дороженькѣ,  
Стояла туть кудрявая береза,  
Топенешька, бледенешька, кудревата,  
Подъ тою подъ кудривою подъ березою.  
Стояли туть станици воровскія,  
Во той ли во станицѣ красна дѣвица.  
Не пѣсенки красна дѣвица воспѣваетъ,
Что кричит красная дъвница, постылащая:
Я сорокъ лѣтъ съ разбойниками ходилъ,
Я сорокъ душъ съ душею нѣгубила,
И батюшка и матушка нѣ снѣстила,
И родь- dilem, красная дѣвница, потребила!»

Не голуби промежь себя воркуют, —
Промежь себя разбойники рѣчъ говорили:
Не стало у насъ, братцы, атамана,
Засажень нашъ атаманъ во темницу,
Во темную темницу заключенную.
Не въ саду нашъ атаманъ гузлетъ,—
Гузлетъ нашъ атаманъ во темницѣ,
По темной темницѣ заключенной;
Тянко-больно нашъ атаманъ воздыхаетъ,
Къ сердечку бѣлы руки прижимаетъ,
Любимую свою рошу вспоминаетъ:
«Ой, сіять же ты мою коровскую рошу,
И какъ мнѣ по тебѣ, рошу, не тужитъ?
Подъ широкой дорожкой не стойти,
Купеческихъ людей мнѣ не разбивать,
Только злата и сребра не отбирать!»

Въ семь лѣтъ 1780 года, часть IV, стр. 31.

423.

Что далечь, далечь во чистомъ полѣ,
При пути ли, при широкой при дорожкѣ,
Стояла тутъ кудрявая береза,
Тонченъка, блѣдененька, кудревата.
Подъ той подъ кудрявою березою,
Сидѣла тутъ станица разбойниковъ,
Во той ли во станицѣ красна дѣвница.
Не иесят красна девица восхищает,—
Она плачет, красна девица, возрыдает:
«Я сорокъ льтъ съ разбоиинниками ходила,
Я сорокъ душъ съ душею погубила,
Я батюшкѣ и матушкѣ не уступила,
Я родъ-племя, красна девица, погубила!»

Не голуби промежъ себя воркуют,
Промечтъ себя разбоиинки рѣчь говорятъ:
Не стало у насъ, братьцы, атамана,
Засажено нашъ атаманъ въ темницу,
Во темную темницу заключенъ.
Не въ саду атаманъ нашъ гуляет,—
Гуляетъ нашъ атаманъ въ темницѣ,
По темной темницѣ заключенной;
Тяжко больно нашъ атаманъ воздыхаетъ,
Къ сердечушку бѣлу руку прижимаетъ,
Любимую свою рощу вспоминаетъ:
«Ой, святъ же ты моя Марьина роща!
Никакъ мнѣ по тебѣ, роща, не гулять,
Подъ широкой дорогенькой не стоять,
Купеческихъ людей мнѣ не разбавать!»

И въ панжѣ 1780 года, часть III, стр. 161.

424.

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мышай мнѣ, доброму молодцу, думу думати!
Что заутра мнѣ, доброму молодцу, въ допросъ идти.
Передъ грознаго судьбу—самого царя.
Еще станеть государь-царь меня спрашивать:
«Ты скажи, скажи, дѣтиушка крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ.»
Еще много ли с тобой было товарищей?
— Я скажу тебе, надежа православный царь,
Все правду скажу тебе, всю истину.
Что товарищей у меня было четыре:
Еще первый мой товарищ — темная ночь;
А второй мой товарищ — булатный пояс;
А какой третий мой товарищ — мой добрый конь;
А четвертый мой товарищ — тот тугой лук.
Что Россия моя — то каланчи стрелы.
Что везде и всегда надежа православный царь.
«Не подать тебе, девишка мужицкая сынь!
Что ты говоришь, что ты воровать, умей отвечать держать!
Я за то тебя, девишка, нежалую.
Середа полы хорошими высокими —
Что дваума ли столбами с перекладиной!»

Н.е полить, мати зеленая дубровушка,
На меньшей мяк, доброму молодцу, думу думать,
Не меньшей мяк, доброму молодцу, думу думать!
Какъ заутра мне, доброму молодцу, во дни розыти,
Передь грозного судьи — самого цари.
Ужь какъ станетъ меня царь-государь допрашивать:
«Ты скажи, скажи, девишка мужицкая крестьянский сынъ, —
Ужь съ кемъ ты воровать и съ кемъ разбой держать?»
Еще много ли с тобой было товарищей?
— Я скажу тебе, надежа православный царь,
Все правду я скажу тебе, всю истину.
Что товарищей со мною было четыре:
Ужь какъ первый мой товарищъ была темная ночь; 
А другой-съ мой товарищъ былъ булатный ножъ; 
Какъ третий мой товарищъ былъ добрый конь; 
А четвертый мой товарищъ былъ тугой лукъ; 
На носылочкахъ у молодца были каленые стрѣлы.
Что возговорить надежа православный царь: 
«Исполять тебя, дѣтиушка крестьянскій сынъ, 
Что умѣль ты воровать, умѣль отвѣтъ держать! 
Я за то тебя, дѣтиушку, пожалую 
Во чистомъ полѣ хоромами высокими— 
Что двуми ли столбами съ перекладиною!»


426.

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мѣши ты думу думать добру молодцу! 
Какъ заутра добру молодцу во допросъ идти, 
Что предъ грознаго судью—предъ самого царя. 
Ужь какъ станетъ государь-царь меня спрашивать: 
«Ты скажи, скажи, дѣтиушка крестьянскій сынъ, 
Ужь какъ съ кѣмъ ты воровалъ и съ кѣмъ разбой 
держать».

Еще много ли у тебя было товарищей?»— 
—Я скажу тебѣ, надежа православный царь, 
Я скажу тебѣ всю правду и всю истину. 
Что товарищей со мною было четверо: 
Ужь какъ первый мой товарищъ была темна ночь; 
А другой мой былъ товарищъ—то булатный ножъ; 
Еще третий былъ товарищъ—то мои добрый конь; 
А четвертый мнѣ товарищъ былъ мой лукъ тугой; 
А разсылщицами были калены стрѣлы. 
Что возговорить надежа православный царь:
Исполать тебя, дятлинушка крестьянский сынъ,
Что умьла ты воровать, умьла отнять держать!
Я за то тебя, дятлинушка, ножалую
Середи полъ хороводы высокими—
Что двухъ тебя столбами съ перекладиной!»

Кавалеръ, выпускъ 7, № 2 (нравящая).
Чо́чка мо́я темна, ночо́ка осеньна!
Уже́ и гдё жь молодцу ночевать будеть?
Ночевать молодцу во сыромъ бору,
Во сыромъ бору, что подъ сосною.
Зелёная сосна качается;
Добры́й молодецъ пробуждается,
Пробуждается, самъ нуждается:
Пришаду ко сырой землѣ, послушаю,
Что не стонетъ ли мать сыра земля....
Не качайся, сосна зелёная!
Не путайся, сердце ретивое,
Ретивое сердце молодецковое!
Ужь какъ завтра-то добру молодцу,
Добру молодцу во допросъ иди.
Станетъ царь-государь тебя спрашивать:
«Ужь ты съ кѣмъ воровалъ, съ кѣмъ разбо́йни-
чалъ?» —
— Я одинъ воровалъ и разбо́й держалъ;
А товарищемъ былъ что мой вѣрный конь;
А друго́й-то товарищъ—булатный ножъ;
А пристанище—темная ночь.
Станетъ тебя царь-государь жаловатъ:
«Два столба тебѣ съ перекладиною,
Еще крѣпкая петля пеньковая!»

Повѣ́шень избраны́ пѣ́сыникъ, заключающий въ себѣ собра́ние лучшихъ отборныхъ... песень, М. 1827 года, часть II, стр. 81.

429.

Не шуми ты, шумка, во полѣ, зеленой дубро́вѣ,
Не мнѣшай же ты мнѣ, молодцу, думу думать! —
— Мнѣ нельзя, шуми́въ, не шуми́ти:
Среди зеленой дубровушки армейщика долго стояла,
Да и всю зеленую травку-муравку притоптала,
Да и вся корешонки засыпила.»

Не алые-то цветы в поле разцветали,
Не всесиль-то сокол по круговым горам летал,
То Сенька Развил по армейщих, шьемка, разбился,
Себе что ни лучшего казака шлему-разбойничка выбирал.

Кто бы во синем море достал желтого песочку,
Да чисто-нечисто вычистил мой вострый булатник,
Снял бы с его черную ржавчинку,
Да навострил бы его востро-навостро,
Да и вскрыл бы мою белу грудочку,
Да мосмотря бы в мою ретиво сердце,
Отче оно больно болит, безл оны горит,
Безл оны-то оно спорило и безл полынь исс изотило?

Оттого-то оно спорило: мнё завтра предъ билим царем.

Отвьет надо держать!
Да как же ты меня, православный царь, принужденши?

— «Принужденную я тебя, шляхта-разбойничек, что ни лучшими

Хоромами высокими—
Что не твоя ли столбами с церквей?

Донская губерния. Донская областная Ведомости 1875 года.

430.

Мимо лесу мимо темного,
Мимо садику зеленого
Пролегала путь-дороженька,
Широка, торна, пробы́йная.
Ой, по той ли по дороженьку,
Тамъ идуть—идутъ солдатушки;
Они ведутъ—ведутъ удалаго молодца,
Удалаго молодца разбойничка.
Рѣзы ноженьки закованы,
Назадъ рученьки завязаны,
Язычъ оченьки заплаканы.
Они ведутъ его въ каменну Москву,
Въ каменну Москву ко грозному царю.
Сталъ царь молодца допрашивать:
«Ты скажи мнѣ, удаленый молодецъ,
Съ кѣмъ воровали, съ кѣмъ разбой держали,
Ой, и кто твои товарищи?»—
— «Я скажу тебѣ, православныіі царь,
Съ кѣмъ я воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Ой, и кто мои товарищи.
Какъ и первый-то товарищъ— да и темная ночь;
А другой ли мой товарищъ— да и воронъ конь;
Какъ и третій мой товарищъ— да и вострый ножъ.»

Курская губернія. Кохаповская, стр. 112.

431.

Еще сколько я, добрый молодецъ, ни гуливалъ,
Что ни гуливалъ я, добрый молодецъ, ни хаживалъ,
Такого чуда-дива не нахаживалъ,
Какъ нашелъ я чудо-диво въ градѣ Киевѣ.
Середи торгъ-базару, середь площади,
У того было колодечка глубокаго,
У того было крылечка у перильчата,
Ужь какъ бьютъ то добра молодца на правежк; 
Что на правежк его бьютъ, что нагаго бьютъ, 
Босаго и безъ пояса, 
Въ однихъ гарусныхъ чулочкахъ-то безъ чоботою; 
Править съ молодца казну да монастырскую. 
Изъ-за горы-то было, горы изъ-за высокихъ, 
Изъ-за лѣсу-то было, лѣсочку-лѣсу темпаго, 
Что не утрення зорюшка знаменуется, 
Что не пріаенное красно солнышко выкатается,— 
Выкаталась бы тамъ карета красна золота, 
Красна золота карета— государева. 
Въ каретушкѣ сидѣть православный царь, 
Православный царь Иванъ Васильевичъ. 
Случалось ему ѣхать посредь торгу. 
Ужь какъ с彰явила надежа православный царь, 
Ужь какъ с彰явила доброго молодца на правежк: 
«Ты скажи, скажи, дѣтень, правду-истину: 
Еще съ кѣмъ ты казну крали, съ кѣмъ разбой держа-калъ? 
Если правду ты мнѣ скажешь,—я пожалую; 
Если ложью ты мнѣ скажешь,—я скоро сказью: 
Я пожалую ти, молодецъ, въ чистомъ полѣ, 
Что двуимъ тебя столбами да дубовыми, 
Ужь какъ третьей перекладинкой кедровою, 
А четвертой тебя нитькой шелковою!» 
Отвѣчаетъ ему удалый добрый молодецъ: 
«Я скажу тебѣ, надежа православный царь, 
Я скажу тебѣ всю правду и всю истину, 
Что не и-то казну крали, не и разбой держа-калъ— 
Ужь какъ крали-воровали добрый молодцы, 
Добрые молодцы казаки. 
Случалось мнѣ, молодцу, нати чистымъ полемъ; 
Я замѣтилъ въ чистомъ полѣ сыры дубъ стоитъ, 
Сырый дубъ стоитъ въ чистомъ полѣ кривовистый. 
Что пришель и добрый молодецъ, къ сыру дубу.
Что подъ дубомъ было подъ дубомъ подъ криковиствымъ,
Что казаки они дѣлы дѣлять,
Они дѣлы дѣлили, дува дували.
Подошелъ я, добрый молодецъ, къ сыру дубу,
Ужъ какъ бралъ-то я сырой дубъ посередь его.
Я выдергивалъ изъ матушки сырой земли,
Какъ отряхивалъ коренья о сыру землю.
Ужъ какъ тутъ-то добрый молодцы исугалися,
Со дѣлу они, со дувану разбѣжались;
Одному мнѣ золота казна досталася,
Что не мало—сорокъ тысячей.
Я не въ кладъ-то казну клалъ, животомъ не звалъ,
Ужъ я клалъ тое казну во большой-етъ домъ,
Во большой-етъ домъ—во царевъ кабакъ!

Циркуль. Извѣстія Академіи Наукъ, томъ II, стр. 308. Сходныя пѣсни: Кирпичные, вып. VI, стр. 191, 196, вып. VIII, стр. 30, 31, 32.

432.

Мѣстъ-подъ цветка да каменной Москвы,
Каменной Москвы, да земляной тюрьмы.
Какъ изъ той ли тюрьмы да ведутъ молодца,
Ведутъ молодца да вѣдь ко вѣшанью.
Идетъ молодецъ, да самъ не качнется,
Его буйная головушка не тряхнется,
Его русья кудеринѣ не шелохнутся.
Во рукахъ-то онъ несетъ да воскову свѣчу;
Вѣсы рученьки да воскомъ залпло.
Какъ на встрѣчу ему да православный царь.
Еще сталъ государь его распрашивать:
«Ть скажи-ка, скажи мнѣ, добрый молодецъ,
Сказки: ст. къмъ ты вороваль, ст. къмъ разбой дер- 
жаль?»—
— «Ужь ты, батюшка да благорѣній царь!
Я не самь-то вороваль, не самь разбой держаль:
Воровали-то твои да доиски казаки,
Донскі казаки, да все казаченьки;
Все казаченьки дуванть дуванили,
Дуваны дуванили, да казну дѣлили,
Казну дѣлили, да казну-денежки.
Ужь какъ и ли, молодецъ, при томъ случаѣ былъ,
При томъ случаѣ былъ, да все нао просилъ;
Ужь какъ мнѣ-то, молодцу, да нао не дали....
Всѣ казаченьки да пугалися,
По низкимъ мѣстамъ да разбежались,
По низкимъ мѣстамъ да по болотчакамъ;
Одному-то мнѣ казна досталася....»

Самарская губернія. Варенцовъ, стр. 223.

433.

По-краю моря синаго, на-усть батюшки Дона тихаго,
Да стояла тамъ избушечка малыгу мала,
Малыгу мала избушечка таноханая;
Покрыта та избушечка чернымъ бархатомъ,
Потолочки и полочки чистаго серебра,
А вѣсь-провѣсъ мелкаго жемчуга.
Ни кто-то въ ту избушечку не захаживалъ,
Ни кинему, ни конному слѣду не было.
Какъ случилось захватить самому царю,
Самому было царю православному,
Со тѣми ли казаками со гвардейцами.
Захватили они въ избушкѣ доброго молодца,
Его босаго и всего-то прицадѣтаго.
Сталъ онъ доброго молодца распрашивать:
«Ты скажи, скажи, удалый добрый молодець,
Не ты ли воровалъ, не ты ли разбойничалъ?»
Отвѣтъ держалъ молодець самому царю:
«Не я поровалъ, не я разбой держалъ,—
Разбили разоряли донскіе казаки:
А и, добрый молодець, имъ товарицъ быль.
При дукахъ меня, молодца, задували:
Доставалась мнѣ шубеночка худымъ худа,
Худымъ худа шубеночка, вся излатана;
Лѣвая пола-то у неї въ сто рублей,
Правая пола у неї во тысячу,
А стану съ рукавами и цѣны нѣту!»

Донская область. Николаевъ, стр. 53.

434.

Убираеться да нашъ православный царь,
Да онъ только на охотушку;
Да онъ за куницами, да нашъ православный царь,
Въ лѣсъ онъ за лисицами;
Ой, да болѣ всего, нашъ православный царь,
Онъ за чернымъ соболемъ.
Належаетъ нашъ православный царь
Въ лѣсъ на избушечку.
Хорошо эта избушечка, вотъ она построена;
Построена вотъ эта избушечка
Лѣсу краснаго, лѣсу таволжанаго,
А покрыта эта избушечка чернымъ бархатомъ,
А усыпана эта избушечка мелкимъ жемчугомъ;
Изнутри-то она изукрашена, она парчеой на золотѣ.
«Ну да и кто въ этой избушечкѣ,
Да ты выходи сюда!»
Какъ выходить-то да онъ разудаленьй,  
Удаль добрый молодецъ,  
Въ коричневой да онъ черкесочкѣ,  
Да онъ на распашечку,  
А сашки-то его сапожили на босу ножку.  
«Не ты ли здѣсь, добрый молодецъ,  
Мой корабль разбить?»  
— Не памъ-бы, православный царь,  
У меня было спрашивать,  
Не мнѣ-бы разудалому,  
Вамъ отнять держать:  
Разбили ваши кораблики  
Донские ваши казаченьки.»

Терская область. Терский Сборникъ, выпускъ I, стр. 186.

435.

Ца зарѣ было, на зоренькѣ,  
Да на зоренькѣ на утренней,  
На восходѣ солнца краснаго,  
Средь базару сресть торжеваго,  
Среди красной площади,  
Собирались товарищи,  
Собирались въ казачей кругѣ.  
Во кругу стонть разудаленьй,  
Разудаленьй добрый молодецъ,  
Стонть бодро, самъ не тряхнется,  
Кудри русая не ворохнутся.  
А товарищи казаченьки  
Разудалаго добра молодца  
Не бьютъ и не порочаютъ.  
Съ его крѣпкий лишь допростъ беруть:  
— «Ты скаки, скаки, разудаленькѣ;
Разскажи ты намъ правду-истину:
Ты не князь ли, добрый молодецъ,
Аль какой-нибудь княженецкй сынъ?
Али присланъ ты, добрый молодецъ,
Изъ иной земли къ подговору насъ?
Аль пришелъ ты къ намъ посломъ какимъ?
—
А допросчику Волконскому
Добрый молодецъ въ отвѣтъ держалъ:
«Не тебѣ бъ меня, добра молодца,
Не тебѣ бъ меня адѣсь допрашивать,
И не мнѣ бы, разудалому,
На твои рѣчи отвѣтъ сказывать,
Правду-истину повѣдывать!
А спроси-ка насъ нашъ батюшка,
Наши отецъ православныи царь,
Вотъ ему такъ, отцу обицему,—
Пропадай моя головушка!—
Разсказавъ бы я правду горькую!»

Уральская область. Отечественные Записки 1848 года, № 8, смѣсь, стр 139.

436.

Ты, долина моя, долинушка, раздолье широкое!
Ничего на тебѣ, моя долинушка, не уродилось;
Уродился на тебѣ, моя долинушка, только садикъ зеленъ.
Мимо садика мимо зелена лежала дорогенька,
Что лежала-то дорогенька не широкая;
Никто по той дорогенькѣ не пойдетъ, не проѣдетъ.
Прѣськаетъ же по той дорогенькѣ одинъ воръ Гаврошъ,
Они на трехъ на своихъ троекахъ разношерстныихъ:
Первая троица у него коней вороных;
Другая троица у него-то коней гнездных;
Третья троица коней соловых.
Что гналися-то за ворон Гаврюшенкой три погони:
Первая погонишка—все солдаты;
Другая погонишка—все жандармы;
Третья погонишка—все казаки.
Не догнали вора Гаврюшенку всего вереты за три.
Прятывает воръ Гаврюшенка во городъ Воронежъ;
Онъ-то атласу и бархату закупаетъ;
Нисколько вора Гаврюшику не признаетъ.
Что за купчиха вора Гаврюшенку почитаетъ.
Случиись идти вору Гаврюшенкъ мимо темницы;
Признавала вора Гаврюшенку своих брать.
«Ужь ты, батюшка нашъ Гаврюшенка, разбей ты темницу,
Ужь ты выпусти насъ всѣхъ, молодчиковъ, на волю,
На ту ли на волюшку—на матушку на Волгу!»—
—«Ужь вы, братьцы моя, товарищи, мнѣ теперь не время:
За мной гонять же, за Гаврюшенкой три погони;
Первой-то я погоницки не боюсь;
Второй-то и погоницки не поклонюсь;
Третьей-то и погоницки покорюсь.»

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордванова, стр. 63.

437.

Среди лѣсъ, въ дремучихъ,
Въ безмолвіи идутъ,
Въ своихъ рукахъ могучихъ
Товарища несутъ.
Но шли не простымъ,—
Изъ ружьей сложены,
А поперек ружьей стальные
Мечи положены.
На нихъ лежалъ сраженный
Самъ Чуркинъ молодой.
Струится кровь изъ раны
И по буйнымъ низкимъ;
Одна струя быстрая
Течетъ по волосамъ.
Реми его кольчужны
Изрублены висять;
Ножи и пистолеты
За поясомъ торчатъ.
Мы шли, остановились,
Сказали: «братцы, стой!»
Давайте поскорѣе
Могилу брату рыть!»
Мы вырыли глубоку
На желтвымъ пескѣ,
На желтвымъ песочкѣ,
На крутомъ бережкѣ;
Спустили, положили,
Сказали: «брать, прощай!
Теперь намъ не время
Бесѣдовать съ тобой!»
А сами поскорѣе
Опять въ кровавый бой.

Московской уѣзд. Русскія Вѣдомости 1888 года, № 21.

438.
Среди лѣсовъ дремучихъ
Разбойники ндувъ,
Товарища несутъ.
Носили не простыя—
Наз ружей сложены
И поперек стальные;
Мечи положены.
Онъ весь окровавленный.
Съ разбитой головой,
Самъ Чуркинъ молодой.
И кровь его струится
По русымъ волосамь;
Кинжалъ за поясъ блеститъ,
Остра сабля на поясъ звенитъ......
Неслан его до мѣста,
Сказали: «братьцы, стой!
Давайте рыть могилу
Мы брату поскорѣй!»
Мы, вырыли, отпустили,
Сказали: «брать, прощай!
Прощай, прощай, братецъ»;
Самъ Чуркинъ молодой!
Теперь намъ не время
Бесѣдовать съ тобой;
Пора намъ отправиться
На битву опять......»

Смоленская губерния, Гжатский уездъ. СМОЛЕНСКИЙ ВЕСТНИКЪ 1889 года, № 31.

439.

Что не ясны соколыны елетали,
Собирались добры молодцы бродяги
Безначорные.
Они думали-гадали заедино все:
Кому то изъ нась, братьцы, атаманомъ быть?
Атаманомъ быть Ермоле Тимофеевичу;
Есауломъ быть—сыну Ермоле Тимофеевичу.
Атаманъ возвратился, какъ ровно въ трубу востру-
былъ;
Есаулъ возвратился, ровно свирьо свирькъ;
Намъ не полно ли, ребятушки, на моряхъ стоять.
На моряхъ стоять, разбой держать,
Разбойничать?
Не пора ли намъ, братцы, во купцахъ пожить,
Во купцахъ пожить, казны денегъ накопить?...

Нермская губерния. Шишовъ, стр. 188.

440.

На морѣ стояли разбойнички семь годовь,
Разбивали судна-корабли армянски, татарски и купе-
чески;
Они думали-гадали думу крѣпкую зазединную:
Кому у насъ, ребята, атамана быть?
—Атаману быть Ивану Тимофееву;
Есаулу быть Никитушкъ Васильеву.
Какъ-то намъ, ребятушки, города пройти?
Астрахань-то славную мати пройдемъ съ вечеръ,
Царицынъ городочекъ—во глуху полночь,
Саратовъ и Дубовку—на бѣлой зарѣ;
А Самарѣ городишкѣ не поклонимся:
Въ Жигулинскихъ горахъ остановимся;
Колышки вколотимъ кленовыя,
А причалами причалимся шелковыми,
Атаманушку Иванушку сведемъ подъ руки,
Есаулушка Никитушка и самъ соидеть.

Самарская губерния. Варенцовъ, стр. 229.
Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш союзник,
Вставай, полюбовник!
Уже наши товарищи в разбой собрались! —
— «Сбирайтесь, братьцы,
Сбирайтесь, товарищи,
Сбирайтесь, добрые молодцы!»
У меня, у молодца, головка болит,
Сердечно щемит, дрема долит.»

Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш союзник,
Вставай, полюбовник!
Уже наши товарищи с разбою приехали,
Души раздували! —
— «Души вы, братьцы,
Души, товарищи,
Души, добрые молодцы!»
У меня, у молодца, головка болит,
Сердечно щемит, дрема долит.»

Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш союзник,
Вставай, полюбовник!
Уже наши товарищи да всё перевязаны,
В тюрьму пересажены! —
— «Сидите вы, братьцы,
Сидите, товарищи,

441.
Сидите, добрые молодцы!  
У меня, у молодца, головка болит,  
Сердечно щемит, дрема долита."

Вставайте, панть братец,  
Вставайте, пань товарищ,  
Вставайте, пань сожжитель,  
Вставайте, полюбшинец!

Ужь наши товарищи да все переышаны!—  
— «Встаньте вы, братьцы,  
Встаньте, добрые молодцы!  
У меня, у молодца, головка болит,  
Сердечно щемит, дрема долита.»

Несенникъ 1788 года, часть IV, стр. 141.

442.

Выпадала пороша на талую землю;  
По той по порошу да съхала свадьба,  
Да съхала свадьба и въ семерыхъ санихъ,  
И въ семерыхъ санихъ, по семеру въ саняхъ.  
Во первыхъ санихъ сидитъ попъ Емеля,  
Сидитъ попъ Емеля, а крестъ на ремени,  
А крестъ на ремени, въ полторы сажени.  
Обозъ объезжаетъ, крестомъ ограждаетъ;  
Кого ограждаетъ, тотъ ногами дрьгааетъ.  
Встрѣчали ту свадьбу во Марьинской рощѣ,  
Во Марьинской рощѣ, у красной сосны.  
Встрѣчали ту свадьбу на Козьемъ болотѣ,  
На Козьемъ болотѣ, на Курьемъ колѣнѣ.  
А друзья, да свашка—топорикъ да плашка....

Рукописный сборникъ XVIII вѣка. Костромская Губернская  
Вѣдомості 1897 года, № 18.—Русская Музыкальная  
Газета 1897 года, № 8—6. Послѣ каждаго стиха прибавл.: Охоло,  
внизу-Навы, охоло, харлапы.
443.

Выпала порошица на талую землю;
По той по порошицц въ нисьть туть обозы,
Не малъ, не величень—да семеро саней,
Да семеро саней, но семеро въ саняхъ.
Во первыхъ—то саняхъ—атаманы сами;
Во вторыхъ—то саняхъ—есаулы сами;
А въ четвертыхъ саняхъ—разбойники сами;
А въ пятыхъ—то саняхъ—мощенные сами;
А въ шестыхъ—то саняхъ—дерпши сами;
А въ седьмыхъ—то саняхъ—самъ понь—отъ Емеля,
Самъ понь—отъ Емеля, а кресть на ремени,
А крести на ремени, въ четыре сажени;
Рукою бластвоваетъ, крестомь надълияетъ.
«Охъ вы, дьти, дьти, подвѣйте въ кльти,
Головы рубите, а душъ не губьте!
Если Богъ помогаетъ,—напа не забудьте,
Если же чортъ обрушитъ,—двора моего не зна-
вайте!»

Сибирск. Кирпични, выпускъ VII, стр. 20. Послѣ каждого
стиха привьвъ: 0б, съ Дону, съ Дону.

444.

Въхали обозы, да шесть саней:
Во первыхъ саняхъ разбойники сами;
Во вторыхъ саняхъ есаулы сами;
Во третьихъ во саняхъ атаманы сами;
Во четвертыхъ саняхъ д. Гришка съ Маринкой;
Во пятыхъ во саняхъ одинъ понь Емелько.
Крестомъ благословляетъ, а самъ посклицаетъ: «Ступайте вы, дѣти, во чужія клѣти! Если Богъ поможеть,—попа не забудьте; Если чортъ обрушить,—попа не клеплите!»

445.

Какъ во полѣ-полѣ, во чистомъ во полѣ; Во чистомъ во полѣ собирались воры, Собрались воры, воры не чужіе,— Ближніе сосѣди. Не много, не мало,—ихъ семеро сацей: Во первыхъ-то саняхъ атаманы сами; Во седьмыхъ-то саняхъ сидить попъ Емеля. У попа Емеля крестъ на ремени, Крестъ на ремени, въ полторы сажени. Батька бласловляетъ, крестомъ ограждаетъ: «Поѣзжайте, дѣти, во чужія клѣти! А что ни добудете,—попа не забудете!» Попадья Алена на воду смотрѣла, Ворамъ говорила: «Не будьте, дѣти, во чужія клѣти: Будетъ вамъ невзгода, будетъ непогода!» Не слушались воры попадыи Алены, Сѣли, засвищали, коней нахлыстали....

Кирѣевскій, выпускъ VIII, прибавленіе, стр. 119. Послѣ каждого стиха припишь: А й ли да ой ли, съ повтореніемъ второй половины стиха.
446.

Сь Дону, сь Дону, сь Дону, сть-за Дуньо!
Какъ бхала свадьба на семерыхъ саняхъ,
На семерыхъ саняхъ, по семеро въ саняхъ.
А попь-отъ Емели, кресть у него на ремени,
Крестъ у него на ремени, въ полторы сажени.
Онь по полю йдетъ, имъ благословляеть.
Имъ благословляеть, внутромъ погоняетъ:
«Дьти мои, дьти, давай свадьбу няти,
Давай свадьбу няти, ступай, тетка, въ кляти!»
Коли Богъ поможеть, меня не забудьте;
Коли чортъ порушить,—мени не клепните!»

447.

Бхала свадьба, семеры санн,
Семеры санн, по семеру въ саняхъ,
Семеро лишками, а все съ бертышами;
Семеро верхами, а все съ мясками.
На ветрѣч той свадьбѣ попь-отъ Емели,
Попь-отъ Емели, крестъ на ремени,
Крестъ на ремени, полторы сажени:
«А Боже намъ въ помочи, духовныя дити,
Духовныя дити, въ чужин-то клити,
Въ чужин-то клити, молебцы няти!
Добро-то берите, а душъ не губите!»

Гвърская губерния. Кърбъескь, выпускъ VII, прибавленіе, стр. 119.
448.

Послѣ Покрова на первой недѣль
Выпала ѣлка на талу землю;
По той ѣлке ѣхала свадьба:
Семеро саней, по семеро въ саняхъ,
Семеро съ верхами, всѣ съ бердышами,
Семеро пышками, всѣ съ паланцами.
Въ встрѣчу той свадьбы шелъ поуть Семент.—
Кресть на ремени, полутора самен."
«Богъ же вамъ въ помочь, духовныя дѣти,
Кресть-воровать, на разбоѣ стоять!»

Орловская губернія, Малоархангельскій уѣздъ, Кирѣевскій, выпускъ VII, стр. 19.

449.

Ахъ, у нашего сударя свѣта батюшки,
У добраго живота, все кругомъ ворота!
Ой, оконечки въ избушкѣ косицатьны,
Ахъ, матицы въ избушкѣ таволжаны,
Ахъ, крюки да пробон по булату золочены!
Благослови, сударь хозяинъ, благослови, господинъ,
Поскакати, поплясати, про всѣ города сказать,
Про всѣ было уѣзды, про всѣ низовья,
Про всѣ низовья, остродемидовы!

Хороша наша деревня, про нее слава худа!
Называютъ насъ ворами и разбойниками,
Ахъ, ворами, б...унаами, чернокнижниками!
Ахъ, мы ли не воры, ахъ, мы да рыболовы,
Ахъ, мы да рыболовы, государевы ловцы.

Томъ VI. 23
Ай, мы рыбочку ловили по хлѣбамъ, по клѣткамъ,
По клѣткамъ да по хлѣбамъ, по новымъ по днорамъ;
Мы карасиками ловили со щетиночками,
Мы сорочку-то ловили все съ крючками!
Ахь, матушка Нена да промыла намъ бока!
Ахь, батюшка Иртышъ, на боку дыру вертить!
Ахь, батюшка Иртышъ, на колѣночи прыцца!
Хоть не насъ сьютъ батошками, у насъ синиушки болят;
На работу посылаютъ, намъ и денекъ не даютъ;
Ахь, съ голodu морятъ, студенькою пойтъ;
Ахь, на каторгу сажаютъ, да не выпускаютъ;
Ахь, не насъ вьшать недуть, на насъ нетельки кла-дуть!

Песенникъ 1750 года, часть IV, стр. 142.

450.

Хороша наша деревня, только улица грязна.
Хороши наши ребятъ, только славушки худа.
Только славушки худа, не выпускаютъ никуда:
Величаютъ насъ порами да разбойниками.
Мы не поры, мы не шуты, не разбойники,
Мы уральскіе казаки рыболовщики.
Ужь мы рыбушки ловили по сухимъ берегамъ,
По сухимъ берегамъ, по амбарамъ, по клѣткамъ.
По амбарамъ, по клѣткамъ, по богатымъ музыкамъ.
Выбираю насъ хозяинъ, что ни лучшій молодецъ,
Посылаю насъ хозяинъ все по рыбочку гулять.
Мы по рыбочку гуляли, невода мы замулили,
Ужь такъ невода—что ремень повода.
Запускали невода подъ богатые дома.
Надели мы щукъ, что шубы изъ нихъ ньютъ;
Наловили мы съ луженки—калачкомъ рожки;
Наловили мы севрюженек,—поднязаны хвосты;
У дядушки у Петра мы поймали осетра,
Ужъ такого осетра—что тигрдаго жеребца.
За того-то осетра мы попались въ кандалы.
Мы попались на недѣлю, просидѣли круглый годъ.
Намъ въ тюрьмѣ сидѣть не скучно,
Только денегкамъ не водъ.
Мы въ нарашинчи наимемся,
Намъ пойдеть большой доходъ.
Какъ пойдеть доходъ калачный,—
Только брюхо распускай;
Отовьдетъ доходъ калачный,—
Только спину подставляй.
Какъ завалить разъ пятнадцать,
Такъ запляшешь казачка;
Заревешь, словно теленокъ,
Пуще спасскаго дьячка!
Изъ полицы, изъ тюремы идетъ Корнеевъ со плетьмъ;
Молодечко ухватить пожмется плечами.…
Хотя больно, гулял довольно;
Хотя сгушька бита,—дѣвчоночка нажита!

451.

Рыболовъ рыбу ловилъ, ночевать къ Дунѣ ходилъ;
Въ воротахъ ставилъ сазана, при казанкѣ судака;
Середи моего двора—заумыванаго сома;
Середи новыхъ, сѣнѣй—красноперыхъ окуней;
Среди горенки новой полна стоечка линей.
Не суди, моя милая, у насть рыбы такои ишь,
У насъ рыбы-то изъ, что поймать се нельзя!
Мы поймали цорокъ щукъ, изъ которыхъ шубы
шьютъ;
Мы поймали караси—изъ хлѣба пороса;
Заловили осетра у дѣдушки у Петра—
Синордную кобылу, порона жеребца.
Какъ за этого коня понесли въ острогъ меня.
При острогѣ жить привольно, денегкамъ только не
воды,
Денежкамъ только не водъ, калачамъ большей рас-
ходь.
Какъ приходить рядъ казачный, только брюхо наби-
вайаютъ;
А приходитъ рядъ табачный, только носъ набивной!
А идеть палачъ съ плетеньми,—поиселений плечами;
Онъ ударитъ разъ, другой,—перевернется дугой;
Онъ ударить разъ шотъ,—мы заплншимъ казачекъ.

Финская губернія, Мензелинскій уѣздъ. Н. В. Н. I. 43.

452.

Волга матушка шумить;
Пароходъ его верху бѣжитъ.
Ко бережку пристаетъ,
Свинотъ Саша носится.
Полно, Саша, нить-кути.
Намъ не долго съ тобой жить:
Я уйду въ Казань городъ,
Тебя къ-замужъ отдамъ.

Полюблю кого иного—
Рыбодонщика!
Рыбакъ рыбунику довилъ,
Почевать ко мнѣ ходить.
Ты, рыбакъ, рыбакъ, рыбакъ!
Привяжи къ сети сазана,
При колюбкѣ—судака,
Середи, милой, двора—
Самолучшаго сома!
Приходи-ка, Саша, Маша,
У насъ рыбы больше ньть!
У насъ рыба все—язы,
Да поймать ее нельзя:
Шельма плаваетъ по дну,
Не поймаешь ни одну....
Заберемся изъ рядъ колюбной,
Только брюхо набивать....
Выбѣгаетъ сомъ съ плетью;
Только спину подставляй.
Онъ засыпаетъ разъ пятнадцать,
Заплываешь калачь, казака,
Заревешь, какъ теленокъ,
Шпре снесскаго дьячка!
Противъ носу, противъ глазъ,
Цѣловаться девять разъ.

Вятская губерния. Календарь Вятской губернии на 1893 годъ,
стр. 341 («власовая»).

453.
Хороша наша деревня, только улочка грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа.
Музыканы съ верху глядьте, все ворами насъ бранятъ,
Насъ ворами называютъ и разбойниками.
Мы не плуты, мы не воры, не разбойники,
Мы Волконскаго князя рыболовщиков.
Сеть-неводы вязали полушелковые;
Живу рыбочку ловили по сухимъ берегамъ,
По сухимъ берегамъ, по зембарамъ, по клѣтямъ;
Назови осетра у дяди у Петра,
У дяди у Петра—златогриваго коня....
Мы пойдемте-ка, ребята, къ чисто поле далеко,
Въ чисто поле далеко,—тамъ избушечка стоять;
Какъ во этой во избушкѣ богать мужикъ живетъ.
Вы беритесь за заборъ, да мечтитесь во дворъ!
Здравствуй, брать хозяинъ, нѣть ли хлѣба у тебя?
Что хозяинъ-отъ цдеть, щесть покрить большихъ
песетъ;
Что хозяюшка цдеть, молодка ведро несеть....
Благодарствуя, брать хозяинъ, за хлѣбъ, за соль за
твою!
Усь брать ты нашъ хозяинъ, нѣть ли денегъ у тебя?
Хозяинъ-то божится: нѣту денегъ у меня;
Что хозяюшка божится: нѣтъ половинки за душой.
А маленькой Николька тутъ промолвила:
«У нихъ деньги-то въ клѣтъ, тамъ закопаны въ
мукѣ»....

Церковная губернія, Екатериинбургскій уездъ. Этнографическія
Сборники, выпускъ VI, смѣсь, стр. 12. Послѣ всѣхъ стиховъ
привѣтъ. Вотъ усы, вотъ усы, вотъ усы, усы, усы.

454.

Ахь, доселѣна усыть и слыхомъ не слыхать,
А слыхомъ ихъ не слыхать, и видомъ не видать.
А понята усы пронизились на Руси,
А въ Новомъ Усольѣ у Строгонова.
Они щепетко по городу похожи наютъ,
А кораблики бобровые, верхи бархатные,
На нихъ смурые замѣчаны съ подушечками
Съ камчатыми,
А и синие чулки, астраханские черевики,  
А красныя рубашки, косые воротники,  
Золотые пластины.  
Собирались усы на цареп на кабак,  
А садились молодцы во единый круг.  
Голыи усица и всём атаман—  
А Гришка Мурышка, дворянкиий сын,  
Самъ говорить, самъ усымъ шевелят:  
"А, братцы усы, удалые молодцы!  
А и лето проходитъ, зима настаётъ,  
А и надо чёмъ усамъ голова кормить,  
На полатяхъ спать и намъ сытымъ быть.  
Ахъ, нуте-тка, усы, за свои промыслы!  
А мечитесь по кузницамъ,  
Накуйте топоры съ ножородышами,  
А накуйте ножей по три четверти,  
Да и сдѣлайте бердыши и рогатины  
И готовьтесь всѣ;  
Ахъ, знаю я крестьянина: богатъ добръ,  
Живетъ на высокой горѣ, далеко въ сторонѣ;  
Хлѣба онъ не пашетъ,—да рѣкъ продаетъ,  
Они деньги берётъ, да въ кубышку кладетъ,  
Они пива не варитъ и сосѣдей не поитъ,  
А прохожихъ-то людей ночевать не пускаетъ,  
А прямыхъ дорогъ не сказываетъ.  
Ахъ, надо-де къ крестьянину умѣючи идти:  
А по полю идти—не поспивать,  
А и по бору идти—не показывать,  
Ко двору его идти—не покашлять.  
Ахъ, у крестьянина-то въ домѣ борзые кобели,  
И ограда крѣпка, избушка заперта,  
У крестьянина ворота крѣшко заперты."

Пришли они, усы, ко крестьянскому двору,  
А хватались за заборъ, да метались на дворѣ;  
Ахъ, кто-де во двери, атаманъ въ окно;
А и тотъ съ борку, иной съ боркуч.
Уже полна избышка припабуркалает.
А Гришка Муышка, дюрийскiй сынъ.
Съять впереди подъ окномъ,
Самъ и локоть на окно, ноги подъ г…
Онъ самъ говорить и усомъ шепечить:
«А и пу-тка ты, крестьянинъ, поворачивайся!
А и дай намъ, усамъ, и понить, и повесть.
И понить, и повесть, и нозавтракай!»
Охъ, метался крестьяникъ въ большой амбаръ;
И крестьянинъ отъ нессеть нить нудь толокна.
А старуха-то несеть три ушата молока.
Ахъ, увидѣлъ усы, молодые молодцы,
А и кадь большу, въ чемъ шиво варить.
Замѣшали молодцы, они теплушечку,
А нашли въ молокѣ лягушечку.
Атаманъ говорить: «ахъ, вы, добы молодцы, вы не брезгуйтъ!
А и по нашему по-русски холоденушка.»
Они по кусу хватили, только голодъ заманилъ;
По другому хватили, приправили;
Какъ по третьему хватили, ему кланялись:
«А спасибо те, крестьянинъ, на хлѣбѣ, на соли.
И на кисломъ молокѣ, на овсяномъ толокѣ,
Напоить насъ, накормить, да и животомъ надѣлъ,
Надѣлъ ты насъ, усою, но шитдесять рублей,
А большому атаману полтораста рублей.»
А крестьянинъ-отъ божится: «право, денегъ нѣть!»
А старуха ротится: «ин полушечки!»
А дуракъ на пчичи. что клеить, говорить:
«А, братьцы усы, удалы молодцы!
А и есть-де вѣдь у батюшки денегки,
А и будетъ насъ, усою, всѣхъ одѣльнъ,
А мнѣ-де, дураку, не достанется;
А все понить зятямъ, растакимъ матерямъ!»
А проговорит усисе, большой атаманъ:
«Братьцы усиси, за свои промыслы!
Охъ, пу-тка, Аванась, доведи его до насъ!
Ахъ, пу-тка, Агафонъ, да вали его на огонь!
А берите топоры съ подбородышами,
Ахъ, колите заслонъ, да щепайте лучину,
Добывайте огонь, кладите на огонь середи избы,
Валите крестьянинъ брюхомъ въ огонь,
А старуху валите ... на огонь!»
Не могъ крестьянинъ огня стерпѣть,
Ахъ, сталъ крестьянинъ на огонь ....
Побѣжалъ крестьянинъ въ большой анбаръ,
Вынималъ изъ-подъ камень съ деньгами кубышечку,
Приносилъ крестьянинъ, да брэкъ на столѣ:
« Вотъ вамъ, усамъ, по пятидесять рублей,
А большому-то усисѣ полтораста рублей!»
Вставали усиси, они крестьянину кляняются:
« Да спасибо те, крестьянинъ, на хлѣбѣ, на соли,
И на овсяномъ толокѣ, и на кисломъ молокѣ,
Накормлъ насъ, накормилъ, животомъ надѣлъ.
Ахъ, мы дворъ твой знаемъ и опять зайдемъ,
И тебя убьемъ, и твоихъ дочерей уведемъ,
А дурака твоего въ есаулы возьмемъ!»

Кирша Даниловъ, № 38.

455.

Ой, усиси, усиси проявлись на Руси,
Проявились усиси за Москвою за рѣкою,
За Москвою за рѣкою, за Смородиною;
У нихъ усики малы, колпачки на нихъ бѣлы;
На нихъ шапочки соболы, верхи бархатные,
Ой, смурьы кафтаны, полы стеганы.
Пестридинны рубаики, золотны воротники,
Съ лапукомъ чулки, съ раструбами сапоги,
Ой, пильцемъ нитки, остыры носки,
Еще около каблучка хоть ничкомъ покати.
Собирались усы во единый кругъ.
Ой, одній изъ нихъ уснцат атаманище,
Атаманище, онъ изъ азимпца.
Еще крикнулъ усъ громкимъ голосомъ своимъ:
«Охъ, нуте-тка, усы, за свои промыслы!
Вы берите топоры, вы рубите вереи!
За Москвою за рѣкой что богать мужикъ живеть,
Онь хлѣба не сѣетъ,—завсегда рожъ продаетъ,
Онь пшеницы не пашетъ.—все калачики есть,
Онь солоду не роститъ,—завсегда пива карить,
Онь денежки собираетъ, да въ кубышечку кладетъ.
Мы поідемте, усы, разобьемте мужика!
II вы по полю идите, не гарайтите,
По широкому идите, не шумаркиайте,
На заборъ язвите, не стукайте,
По солому идите, не христаньте,
Вы во сѣники идите, не скрыпайте,
Во избушку идите, все молитовку творите!»
Ой, тотъ изъ уснцат атаманище,
Онь входить въ избу, самъ садится въ переду,
Ничего не говорить, только усомъ шепчелъ,
По сторонушкамъ онъ посматриваетъ.
Нанырялась-насырялась полна изба усовъ:
Ой, на нечь усы и подъ нечь усы,
На полатахъ усы, на кроватушки усы.
Ой, крикнулъ усъ громкимъ голосомъ своимъ:
«Ой, пушка, хозяинъ, поворачивайся,
Поворачивайся, расконопеливаяйся,
Ты давай намъ, хозяинъ, ножатракати!»
Ой, хозяинъ тотъ несеть нить чудъ толокна,
А хозяюшка несеть нить ведрь молока.
И мы попили-поели, мы позавтракали.
«Ой, ну-ка, хозяинъ, поворачивайся,
Поворачивайся, расконопочайся,
Ты давай намъ, хозяинъ, десяточонки свои!»
Ой, хозяинъ тотъ божится: «нѣтъ денегъ у меня».
А хозяюшка ротится: «нѣтъ ни денегки у насъ»;
Одна дѣвка за квашней: «нѣтъ полушинки за душой».
А дуракъ сынъ на печи, онъ свое говорить:
«Ахъ, какъ-то у батьки будто денегъ нѣтъ!
На сараѣ сундукъ во иншениной во мукѣ!»
Ой, причмнулъ усъ громкимъ голосомъ своимъ:
«Ой, путе-ка, усы, за свои промыслы!»
Ой, кому стало кручинно, нащенай скоро лучны,
Вы берите уголекъ, раскладывайте огонекъ,
Вы кладите хозяина съ хозяюшкою!»
Ой, хозяинъ на огнѣ изгаряется,
А огонь около его увивается;
А хозяинъ-отъ дрожитъ, за кубышечкой бѣжитъ;
А хозяюшка трясется да съ ядовочкой несется.…
Ой, мы денежки взяли и спасибо не сказали.
Мы мостопошки пошли, копецлы поплыли,
Сами внизъ поплыли, воровать еще пошли.

Песенникъ 1780 года, часть III, стр. 198.

456.

Собирайтесь, ребятушки, вы, усикъ на-голо! Больше!
Собираюсь насть, усой, полна хата молодцевъ. Много!
На насть красныя рубашечки, косые ворота. Славно!
Напереди сидить усие—самъ атаманщикъ. Страшный!
Онъ приказаныя отдаетъ, всѣ-то выслушиваютъ.
Молча!
«Вы льсомъ, молодцы, идите, да не шумарзайте!»
Тише!
Скорый въ дзорикъ вы входите да выстранивайтесь!
«Живо!»
«Слыши, хозяинъ, ты, нани хозяинъ, поворачивайся! Дома!»
Клади-ка деньги на столикъ да распилаачивайся!
Нужно!»
Самъ хозяинъ намъ тутъ божиля: «ни конейки денегъ нѣть!» Врн!
На печи сидѣлъ мальчишка, онъ тутъ промолвился.
Неладно!
«У хозяина денегъ много, да всѣ приправляй». Ищи!
Мы въ подполье входили, много денегъ тамъ нашли.
Много!
«Ты, хозяинъ ли нашъ, батька, подавай-ка намъ вина!» Выпьемъ!
За виномъ хозяинъ самъ идетъ, памъ дубину несетъ!
Маритъ!

Альбрехтъ, № 97. Послѣ каждаго стиха принцѣвъ: Ай да усы, усы, усы, усы, разноцвѣтные усы.

457.

Ахъ, усынки, усы, да удалы молодцы,
Пронились усы да во Кутерминскомъ лѣсу.
По базару усы ходить и похоживаютъ,
Дорогие-то товары пересматриваютъ,
Пересматриваютъ, перекидываютъ.
На нихъ штанники, чулочки со напусками,
И сапоги сапоги, высокіе каблуки:
Подъ высокіе каблуки хоть вичемъ подкати,
Подъ серебрны подъ скобы воробей подлетить.
А одинъ-то усище, атамашнче,
Ничего не говорить, лишь усомъ шевелить,
Лишь усомъ шевелить, поворачиваешь.
«И пойдемте-ка, усы, за своимъ промысломъ,
И пойдемте-ка, усы, къ богатому мужику!
А вы улицей идите, вы не гаракайте;
Ко двору-то вы идите, не шумаркайте!
Вы ловитесь за заборъ да валитесь на дворѣ!»
Ахъ, усище, усы, удалые молодцы!
Вотъ по полу усы, да по лавкамъ усы.
Вотъ одинъ-то усище, атамашнче,
За столомъ-то онъ сидитъ, ничего не говорить,
Лишь усомъ шевелить.
А хозяинъ-то божится: «право, денегъ нѣтъ!»
А хозяйка-то божится: «ни полушки за душой, 
Ни полушки за душой, одна дѣвка за квашней!»
Вотъ дуракъ-отъ на печи, онъ свое говорить:
«Ахъ, ты, бачка, врешь: у насъ денегъ нѣтъ;
Во амбарѣ въ сундукѣ, во пшеничной мукѣ!»
—«А и ну-ка ты, Самсонъ, расколи заслонъ! 
Разводи-ка ты пылу хозяйну подъ д…!»
А хозяинъ-то кричитъ, мѣшокъ денегъ тащитъ;
А хозяйка-то пыхтитъ, коровать хлѣба тащитъ.
«Вотъ спаснбо те, мужикъ, вотъ спаснбо, господинъ! 
Поживи, мужикъ, подоле, накопи денегъ поболе— 
Мы назадъ пойдемъ, мы опять зайдемъ!»

Вотъ н стары старики—старомазинскіе;
Неразводны животы—темергански мужики;
Вотъ н трубочники—юшадинскіе;
Вотъ зелены-то дуги—то Останкова слуги;
А хорошеньки лошадки—ташліярскіе;
А н бѣлые кафтаны—то тугашевски татары;
Сурончакъ на горѣ—по двѣ к….ы на дворѣ,
А какъ съ обыскомъ пойти,—по пяти можно найти;
А шурански животы—слабогузь мужики;
А больпбс-то коть—новомазинскбес;
Огуречнкъ на-голо—то Каранское село;
А широки кущаки—то тамбовски мужики;
Воть подраться, побороться—николаеаскбес;
А скучас животы—матфьевскп мужики;
А богаты мужики—ото аристовскп;
А воть ворь на-голо—то Можаровское село;
Косники и мисники—ахматовскп мужики;
Воть кривые-то носы—то карпинскп;
А хлебные мужики—маткаушскп;
Воть сухие-то лещь—то нимскп мужики;
Воть гнилье караси—тою югпсскп;
А и синьй зашлаты—мензпскп солдаты.

Земская губерния, Мензелинскй уезд. На́льчиковъ, № 43.

458.

Что же вы, ребята, приушили?
Нль у васъ, молодыя, денегъ итъу?
Сдайтесь, ребята. себб коней,
Своему атаману—нару въ дрожки,
Пойдемъ, ребята, къ дяди къ гости,
Попросимъ у дяди-ваймы денегъ!
Катъ дядюшка скажетъ: «денегъ итъу»,
А тетушки сказетъ: «ни конейки»,—
Берите, ребята, съ грядь подлпца,
Щелийте лучну помельчне,
Раскладайте огонь пожарчне,
Кладите на огонь дядю съ теткой,
Пусть дядюшка сказетъ про денежата.
Какъ дядюшка сказетъ: «денегъ много»,
А тетушки сказетъ: «смлтъ итъу»,—
Пойдемте, ребята, въ кладовую,
Берите, ребята, рублей по сту!
Пойдемтъ, ребята, загуляем,
Запоемь «Молодку» во всю глотку:

Молодка, молодка молодая,
Солдатка, солдатка полковая!
Полно тебя по снопишкамъ ходить,
Полно тебя по милому тужить!
—Ахъ, какъ мнѣ по милому не тужить!
Во вѣкъ мнѣ такого не нажить:
Хорошъ-прирождённый мильй уродился,
Онь ростомъ, дородствомъ, красотою....

Воронежская губерния, Воронежский уѣздъ. Воронежская
Бесѣда на 1861 годъ, стр. 137.

459.

Пойдемте, ребята, къ моему дядѣ,
Попросимте, ребята, взаймы денегъ!
Нашъ дяденька скажетъ: «денегъ нѣту»,
А тетенька скажетъ: «ни копейки!»
Берите, ребята, по полѣну,
Щепляггге вы лучшую помельчье;
Разводите огонь пожарчье,
Кладите, ребята, тетку съ дядей!
Дяденька намъ скажетъ: «у насъ денегъ много»;
А тетенька скажетъ: «смѣту нѣту».
Берите, ребята, по косушкѣ;
Запьемъ, загуляемъ, зашлишемъ!
Вотъ горенка, горенка новая,
Въ ней солдатка-дворянка молодая!

Воронежская губерния, Бобровский уѣздъ. Воронежский Юби-
леинный Сборникъ, томъ 1, стр. 692.
460.

Я не воръ-то былъ, не разбойникъ.
И Божьимъ церквамъ не расколъникъ.
Ужъ и былъ, молодецъ, во семи клѣтъхъ,
А въ осмую клѣту запилиъ только.
А въ осмой клѣти образа стоятъ,
Образа стоятъ, свѣчи теплится,
Молодая вдова Богу молится:
«Ты пошли, Боже, тучу грозную,
Тучу грозную, громову стрѣлу,
Ты разбей, разбей гробову доску,
Ты раскрой, раскрой золоту панну,
Подымъ моего друга милаго!»

Донская область. Савельевъ, стр. 151.

461.

Ты злодѣйка да злопомашка, змѣя лютая!
Изъ норы ты, змѣя, ползешь, сама озираешься;
По песку ты, змѣя, ползешь, сама навидаешься;
По травѣ ты, змѣя, ползешь, сама всю траву сушишь,
Изъ чудныхъ цветочковъ всѣ лазурина!
Что не то-то, братцы, злодѣйка змѣя лютая,
Что то-то, братцы, злодѣйка красная дѣвушка;
Довела меня, доброго молодца, до погибели,
Что то до той же до злодѣйки темной темницы.

Что изъ главнаго приказу изъ московскаго,
Что изъ славнаго села села Преображенскаго
Что ведуть-ведуть доброго молодца казнить-вышати.
Переди идеть доброго молодца православный царѣ;
По правой руке доброго молодца отецъ-матушка;
По левой руке доброго молодца грозенъ палачъ;
Позади пьетъ доброго молодца красная дѣвушка....

Рукописный сборникъ XVIII вѣка Публичной Библиотеки
(О XIV. II), № 213. Каждый стихъ повторяется.

462.

Съ змѣй-скороспѣйкой, змѣй лютой,
Изъ норы ты, змѣй, ползешь,—озираешься,
По песку ползешь,—извиваешься,
По травѣ ты ползешь,—всю траву сушишь;
Изсушила въ полѣ всю травушку,
Да всю травушку, всю муравушку,
Всѣ цвѣточки, всѣ лазоревы.
Ты, душа ль, душа красна дѣвица,
Изсушила ты добра молодца,
Какъ былиночку въ чистомъ полѣ,
Довела его ты до погибели,
Что до той ли темной темницы.
Что изъ славнаго села Преображенскаго,
Изъ того приказу государева,
Что вели казнить доброго молодца,
Что казнить его, повѣсить.
Его бѣлыя руки и ноги скованы;
По правую руку идетъ страшенъ палачъ;
По лѣвую идетъ его мату родная;
Позади идетъ красная дѣвица,
Его милая полюбовница,
Что зазноба его ретива сердца,
Погубительница живота его.

И всенникъ 1780 года, часть II, стр. 139.—И всенникъ 1788 года,
часть II, стр. 173.
Томъ VI.
463.

У меня ли молодец, змеи жена,
Змея жена-лада, скороспелка;
Мол-то змея изъ порту ползеть,—озаарает,
По несу ползеть,—извивается.
По травк ли ползеть,—все траву сушить.
По травушку моей лада травушку,
Да что травушку-мурманушку.
По травушку ты добра молодец,
Конечно былочка во чистомь поле,
Довела ты его до погибели,
Что до той ли темной темницы.

Какъ изъ славного села Преображенского,
Что изъ того ли приказа государева,
Что велъ казнить добраго молодца,
Это казнить его, повѣсить.
Его бѣлы руки и ноги скованы;
По траву руку идетъ странный палачь;
По лѣвой руку идетъ его мать родная;
Позади идетъ красна дѣвица,
Его милая полюбовница,
Что зазвоба его ретива сердца.
Погубителница живота его.

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордюшеневъ, стр. 68

464.

У меня змей-то мой, ты, мои змейонка,
Змеи да ты мой лютои!
Ты изъ травки-то ползешь,—это тебя лесть-трава го-
рить;
Ты по водѣ-то излѣвишь, ты, моя змѣюшка,—оть тебя вода мутится!
Ты, змѣя-то мои, да ты, моя змѣюшка,
До чего ты меня довела, раздобраго молодца?
Довела ты меня до худой славушки!
Какъ ведуть-то меня, раздобраго молодца, ведуть меня все наказывать.

Впереди-то меня идутъ все полы да дыни;
Позади-то меня идутъ мои друзья-товарищи;
А какъ сбоку-то меня идетъ душа красна дѣвушка;
А за правую-то руку меня ведеть шельма молодой палачъ.

«Ты, молодой палачъ, ностой, обожди меня наказывать!
Что съ меня ты хочешь взять, со всей моей ватаги-волынцы?
Хочешь взять ты пятьсотъ рублей?
Если мало тебя того, возьми всю тысячу,
Только отпусти погулять на волю-свободушку!»

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описанія... Кавказа, выпускъ XV, стр. 83.

465.

Ахъ ты, змѣюшка, змѣя лютая!
Изъ норы ползешь,—озираешься,
По песку ползешь,—извиваешься,
По травѣ ползешь,—всю траву сушишь!
Ты, душа моя красна дѣвушка,
Изсушила ты добра молодца,
Какъ былинушку во чистомъ полѣ;
Довела его до погибели,
До ужасной темной темницы!

Песенникъ 1766 года, стр. 290 ("темнушка").
Ахъ, талашъ ли мой, талашъ таковъ,
Или участь мои горькая,
Иль явлѣда мои злочастная....
Высоко явлѣда восходила,
Выше свѣтла мѣсяца,
Что затмила красно солньчко....
Ахъ, талашъ ли мой, талашъ таковъ,
Или участь мои горькая,
На роду ли то написано,
Чтобъ во всѣ дни горе мыкати,
Съ молодыхъ ли дней печаль узнать....
Старый вѣкъ мой приближается,
Моя младость сокрушается....
Сокрушила красна дѣвица;
Что ни день, ни ночь покой пѣть,
Я не знаю, какъ разтатися.
Довела она добра молодца
До погибели великія.
Разорился и, добрый молодец,
Отъ души ли красной дѣвицы....

Какъ у насть было на тихомъ Дону,
Что на устьицѣ сипи мори,
Какъ поставлена свѣтла свѣтлица
И еще тутъ темна темницца.
Какъ во той ли темной темницѣ
Что сидитъ ли добрый молодец.
Онъ повѣся буйную голову.
Приходитъ красная дѣвица,
Вызываю добрѣ молодца.
Выходил къ ней добрый молодецъ,  
Какъ изъ той ли темной темницы,  
При печали при великой бѣдѣ,  
Во оковахъ во желѣзныхъ.  
Усмотрѣла красна дѣвушка,  
Удалаго добра молодца  
Что въ такой тосѣ-кручушкѣ;  
Говорила она добру молодцу:  
«Не печалься, добрый молодецъ!  
Всѣ оковы желѣзныя,  
Они съ ногъ твоихъ долой нынѣй!  
Какъ пойдемъ мы въ чисто поле,  
Что на устьицѣ синя мора,  
Разгуляемъ мы печаль свою  
И мы пустимъ во чисто поле,  
По всему ли свѣту бѣлому  
И по устьицѣ синя мора!»
Съ молодыхъ лѣтъ и до старости,
До сѣдатаго бѣлая волоса!

По несчастью такъ случилось—
Я, млада, въ мила друга влюбилась.
Что казался мнѣ сердечный другъ,
Онь mile мѣ сь стигъ бѣлаго;
А теперь мнѣ мой милъ сердечный другъ,
Онь темнѣе грызь дороги. . . .

468.

Соловей, ты, мой, соловеюшка,
Соловеюшка, вольна пташеюшка,
Вольна пташечка, горькая кукушечка!
Не летайте вы въ мой зеленый садъ,
Не садитесь вы на прямьтно деревцо,
На прямьтно деревцо, на сладкую яблоньку!
Ты весной-ка, горькая кукушечка, мнѣю горемычную!

Ты, талань, ли мой, талань худой,
Ты, звѣздъ мои злосчастная,
Участюшка моя горякая!
Ни въ чемъ-то мнѣ, добру молодцу, счастья пѣть,
Ни въ батюшке, ни въ матушкѣ, ни въ житьѣ-бытьѣ.
Богачествѣй:
Только мнѣ счастье въ несчастной доложншем,
Что въ несчастной доложншем, въ худой славушке!

Саратовская губернія, Костомаровъ и Мордовцева, стр. 91
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя незнамая,
Незнамая, незнакомая....
На сторонушкѣ квартирушки,
На квартирушки зазнобушки,
Зазнобушка—красна дѣвушка,
Бѣлолица, круглолицая,
Черпоброва, черноглазая.
Ужъ не ты ль меня, сударушка, высушила,
Безъ мороза сердце вызносишь?...

Высоко звёзда восходила,
Выше лѣса, выше темнаго.
Выше садика зеленаго....
Пролегала тутъ дороженька,
Шириной она не широкая,
А длиною—конца-краю нѣть.
На дорожкѣ нова улица,
Новая улица Московская,
Московская, посадская.
Какъ построена тутъ тюрьма темная;
Въ ней дубовая дверь тяжелая,
Запертая замкомъ крѣпкимъ,
Замкомъ крѣпкимъ иѣмецкимъ.
Во тюрьмѣ сидитъ невольнечекъ,
Невольнечекъ—добрый молодецъ,
Добрый молодецъ, донской казакъ.
Во железахъ ноги скованы,
Вѣ кандалахъ руки заклепаны.
Сидитъ молодецъ, задумавшись,
Задумавшись, пригорюнились;
Ужь какъ тужить онъ о своей сторонушкѣ,
О своей сторонушкѣ, молодой женѣ.

Саратовская губернія. Леопольдовъ, стр. 81.—Костомаровъ и Мордовцева, стр. 86.

470.

На длипушкѣ выросла кустъ малинышка.
На кустѣ сидятъ младъ соловеценькъ,
Онъ не такъ-то сидить,—громко свистить.
Во неволиишкѣ сидитъ добрый молодецъ,
Онъ не такъ-то сидить,—слезами плакать.
«Ужь кто же меня воспоилъ-воскормилъ? 
Воскормилъ-то меня православный миръ,
Воспомни меня Волга рѣченька, 
Выкачала меня легка лодочка....»

Рязанская губернія, Даниковскій уѣздъ. Живая Старина
1894 года, выпускъ II, стр. 288.

471.

При длипушкѣ есть калипушка, она выростала; 
При длипушкѣ есть малинушка, она разцвѣтала. 
На малинушкѣ соловеценько сидитъ, громко свистить; 
По насишушкѣ соловеценько громко выговариваетъ. 
Во сърдѣ бору, во темномъ лѣсу не кукушечка 
вскукала; 
Во неволиишкѣ добрый молодецъ сидить, письмо пишетъ, 
Не къ отцу-то, не къ матери,—къ любушкѣ суда- 
рушки:
Растроѣйся на мнѣ, любушка-сударушка, на мнѣ разгоройся!
Уже я самъ по тебѣ, самъ сгорѣвальси!
Малешенекъ послѣ батюшки сынъ остался;
Родительницы-матушки самъ я не заботи.
Еще кто жъ тебя, добрый молодецъ, вспомни-вскорь-
милъ?
Вспомни-вскорѣ милъ меня православный міръ,
Православный міръ, Волга матушка;
Снарядила молодца любушка-сударушка.

Архангельская губернія, Меленскій уѣздъ. Е. И. Менкъ, стр. 58
(«паульчика»).

472.

Ори долинушкѣ:
Выросъ кустъ калиушкѣ.
На этой на калиушкѣ:
Сидитъ соловейко,
Сидитъ, громко свистъ.
Подъ неволушкѣ
Сидитъ добрый молодецъ,
Сидитъ, слезно плачетъ.
Во слезахъ своей любушкѣ
И сударушкѣ
Письма посылаетъ:
«Ты не тоскуй,
Моя любушка и сударушка!
И самь я сгорѣвался,
И по тебѣ, любезная,
Стосковался;
Малешенекъ у меня
Сыночекъ остался.
II кто же мою сиротушку
Воспомя—векоронилъ?
Воспомя—векоронилъ меня
Православный добрый миръ.
Еще кто тебя
Принявъ жить?
А покинулъ меня
Волга матушка;
Приняла меня
Ледка легкая;
Примучила же меня послѣ
Ямка тверда,
Ямка тверда и астраханская.
Послѣ вышелъ я на берегъ
И вздумалъ обь своей сторонѣ;
Я бы вздумалъ побывать,—
Не знаю, когда быть.

Вятская губерня. К о л о с о въ, стр. 216.

473.

При долинуника выростаетъ, ну,
Эй-ну, кустъ калинушки.
Эй-ну, кустикъ выростаетъ.
На кусту-то ли сидить, ну,
Эй-ну, сидить соловейко,
Эй-ну, да онъ громко свистеть.
Добрый молодецъ во неволюшки, ну,
Эй-ну, сидить во неволюшки;
Эй-ну, да онъ слезно плакаетъ.
Во слезахъ-то ли онъ своей, ну,
Эй-ну, онъ своей сударушкѣ,
Эй-ну, да онъ письмо пишетъ....

Герская область. Т е р с к і й Сб е р и н къ, выпускъ 1, стр. 118.
474.

Зеленый садочек,
Что жь ты рано не цвёлешь?
Молодой соловьяшок,
Что же ты пёсець не поешь?
— Запьль бы я пёсенку,
Да голосу петь;
Клевалъ бы я зернышки,
Да волюшки неть:
Золотая клеточка
Велить мнь умереть!

Когда былъ на волюшкѣ,
Былъ я спльнымъ богачомъ;
Теперь спью въ неволюшкѣ,
Въ замкѣ заключенъ.
Всѣ друзья-приятели
Забыли обо мнѣ;
А жена, малы дитушки
Слезно илачутъ обо мнѣ!

Терская область Сборникъ материоловъ для описания.
Кавказа, выпускъ XV, стр. 208.

475.

Соловьей, соловьёшкъ,
Что не веселъ ты сидишь,
Головку повѣсишь,
Зерно, право, не клевешь?
«Склюваалъ бы я зернышко,
Да волюшки неть;
Занимъ бы я пѣсенку,
Мы голосу нѣть!»
Соловей, соловьяшь,
Хоти тебя назвать,
Въ золотую клѣточку
Хоти тебя посадить!
— «Золотая клѣточка
Пасушить-мущить меня;
Зеленая клѣточка
Веселить съ горы меня.
Како бы былъ соловьяшь—
Сильный храбрый богатырь,
Я теперь, соловьяшь,
Въ острогѣ сижу.
Всѣ друзья-тонарицы,
Всѣ забыли про меня;
Вотъ милья дѣтушки
Тужать-плакать обо мнѣ!»

Воронежская губернія, Егоровскій уѣздъ Воронежскій Небольшной сборникъ, томъ I, стр. 606

476.

Соловьяшко не благъ, не песетъ,
Да понесеть головушку, сѣмью не клюетъ.
Клевалъ бы я сѣмечку, да у меня полюшка нѣть;
Воспѣлъ бы я пѣсенку, да у меня голосу нѣть!
Жилъ-былъ у Россепнякъ первый богатырь....
Всѣ друзья-пріятели не придуть ко мнѣ;
Дѣточки-малютки не плакутъ обо мнѣ;
Громкія желѣзушки на ножкахахъ звенятъ,
Шелкови тканушка ноженки плететъ,
Моей головушик ходу не даёт.
Зелёная вёточка сердце веселит;
Золотая клёточка номрат велить.

Курскія губернія, Цигровскія уѣздъ. Халанскій М. 1 а («иропышка»).

477.

Ты не пой, не пой, младой мой соловьёшокъ, во чистомъ полѣ;
Ты восвой, соловьёшокъ, въ моемъ зеленомъ саду;
Взвесели ты молодца при горѣ-курупицуки! 
Какъ и я-то ли тебе, молодцу соловьёшку, впередъ пригоняеся: 
Сдѣлаю я тебе, соловьёшку, клёточку новую, золотую; 
Насыплю я тебе кормочку—бѣло-яровенькой пшенички;
Разведу я тебе пойлица—да и той медовой сытницы!
—Ой не мила, не мила молодцу соловьёшку твою клёточку новую.

А насёточкѣ въ ней, шельма, золотая; 
Не сладко мнѣ, соловьёшку, твое питье медовое; 
Мнѣ мила, младому соловьёшку, сая волощка. 
Какъ полечу ли я, соловьёшку, во чистое поле; 
Совью я себѣ гнѣздышко изъ зеленой муравки; 
Сяду я, соловьёшку, да на гибку вёточку; 
Паклююсь я бѣло-праго песочку; 
А напьюсь я ключевой водицы.

Полети же ты, младъ соловьёшку, ко синю морю, 
Посмотри ты, соловьёшку, на пристаньку корабельную:
Какъ и гдѣ это нашъ православный царь убирается?
Садите нашъ православный царь на новый корабльчикъ ко рулечку;
А его думнй сенаторушки на бабаечки.
Оправляется православный царь въ чужую сторону...
Что на камешкѣ сидѣлъ младъ ясень соколь.
Поднялъ-то у ясна сокола крылья быстрыя;
Ужь какъ пышъ ходить младъ ясень соколь по чисту полю.

Прилетали къ ясну соколу черны вороны;
Они грали, смѣялись ясну соколу,
Называли они ясна сокола вороною:
«Ахъ, ворона ты, ворона, младъ ясень соколь!
Ты зачѣмъ, зачѣмъ, ворона, залетѣла здѣсь?»
Отецъ держитъ младъ ясень соколь чернымъ воронымъ.
«Вы не граите, вы не смѣйтесь, черны вороны!
Какъ отропу я свои крылья соколинныя,
Поднимусь-то я, младъ ясень соколь, высокошенько,
Высошенько поднимусь я, младъ ясень соколь, по поднебесью;
Опущусь я, младъ ясень соколь, ко сырої землѣ,
Разобыо я ваше стадо, черны вороны.
Что на всѣ ли на четыре стороны;
Вашу кровь пролыо я въ сине море,
Ваше тѣло раскидаю по чисту полю,
Ваши перья я развѣю по темнымъ лѣсамъ!»

Что когда-то было ясну соколу пора-времячко,
Что леталъ-то младъ ясень соколь по поднебесью,
Убивалъ-то младъ ясень соколь гусей, лебедей,
Убивалъ-то младъ ясень соколь сѣрыхъ уточекъ.
Что когда-то было добру молодцу пора-времячко,
Что ходилъ-то, гулялъ добрый молодецъ на волюшкѣ.
Какъ теперь-то добру молодцу поры-время нѣтъ;
Засажены - то сидить добрый молодецъ во побѣдности,
У злыхъ вороговъ добрый молодецъ въ земляной тюрьмѣ.
Онъ не годь-то сидить, добрый молодець, и не два года.

Что сидить - то добрый молодець рошно тридцать лить.

Что головушка у добра молодца стала сединенька,
Что бородушка у добра молодца стала блененька.
А все едеть онъ, поджидаетъ выкуна, выручки.
Былъ и выкунъ бы, и выручка, съяя головушка,
Да далечека родиман сторонушка!

Сборъ, Двейскій заводъ. Извѣстія Академіи Наукъ, томъ III, стр. 362.

480.

Какъ бывало миѣ, ясну соколу, да времяно:
Я леталъ, младъ ясенъ соколъ, на поднебесью,
Я брал-побидалъ гусей-лебедей,
Еще брал-побидалъ мелку пташечку;
Какъ, бывало, мелкой пташечкѣ пролету пять.
А понѣче миѣ, ясну соколу, время пять:
Сняку въ, младъ ясенъ соколъ, во попманик,
Я во той ли въ золотой во клѣточкѣ;
Во клѣточкѣ, на жестиной паштокочѣ;
У сокола ножки сопутаны,
На ножечкахъ пучники желновы,
Запаеосочики на глазоныхъ жемчужны.

Какъ бывало миѣ, добру молодцу, да времяно:
Я ходилъ-гулялъ, добрый молодецъ, во сию морю,
Ужъ я брал-разбивалъ суда-корабли.
Я татарскіе, армянскіе, бусурманскіе;
Еще брал-разбивалъ легки лодочки;
Какъ, бывало, легнимъ лодочкамъ проходу пять.
А понѣче миѣ, добру молодцу, время пять:
Сижу я, добрый молодец, во понманье;
Я и той ли во злодейки земляной тюрьмы;
У добра молодца ноженьки скованы,
На ноженьках оковушки пямянки,
На рученьках у молодца замки затюремные,
А на шее онъ у молодца рогатки железны!

Саратовская губерния. Костомаровъ и Мордковева, стр. 77.

---

481.

Метал-то, леталъ молодъ сизой орлъ по крутымъ горамъ.
Онъ, летаючи, состарился;
Пробивала у него сіденьшка между рёзвыхъ крыль.
Побьдла у него головушка ровно бѣлизный снѣгъ,
Потушили у него, сина орла, очи ясны,
Примахалъ сизой орлъ свои крылья рёзвыя,
Обломали свои острѣ когти вплоть до пальчиковъ....
Прилетали ко сизу орлу три черныхъ ворона,
Прилетѣли къ нему и въ глаза глядятъ ему,
Во глаза-то глядятъ, ему рѣчи говорить:
«Полно, полно тебя, старъ сизой орлъ, по крутымъ горамъ летать,
Гусей-лебедей бивать!» —
— «Ахъ, кабы были мои прежнія залетныя крыльышки,
Мои крылья рёзвыя, когти острые!
Догналъ бы я всѣхъ васъ, трехъ вороновъ,
И избьлъ бы я васъ вплоть до бѣла тѣла!»
Начали молодца три черныхъ вороны клевать
И ретивое его сердце вынимать.
«Ахъ вы, братья-товарищи, гдѣ вы подивалися?
Или вы по крутымъ горамъ разлетались?»

Донская область. Пивоваровъ, стр. 53.
Томъ VI.
Троицы у Сергии было подъ горою,
Стояла новая темная темница.
Во той ли во новой во темной темнице:
Сидьть удаленький добрынь молодчик.
Н никто къ нему не заидеть, никто не заидеть;
Друзья-братья-товарищи весь прочь отступилися.
Зашла къ нему, заѣхала матушка родная.
«Дитя мое, ты, дитя-милос, дитя-милосе!
Кому тебя, мое дитято, будетъ выручати?
Друзья-братья-товарищи всѣ къ томъ отказали!
Семь разъ тебя я, мое дитято, выручаля,
Семь тысячекъ чистыхъ денегъ я поддержала,
Осьмой-то тысячи у меня недостало!
Такъ знать, тебя, дитято, здесь вѣкъ вѣковати!»

Исланвики 1810 года, стр. 209.

На желтенькому на сыпученькомъ было на песочкѣ,
Стояла ль тамъ нова темная-темная темница.
Ой, во той ли тамъ ново-темненькой, темненькой
темницѣ.
Что сидьть ли тамъ разудаленьки-удалый молодчик.
Что никто, никто къ разудалому идеть, не заидеть.
Зашла ль, зашла да заѣхала гостья дороган,
Гостья, гостья дороган—матушка родная.
«Государыни, мои матушка, выкунь изъ неволи!»—
—«И такъ тебя, мое дитято, семь разъ выкунала;
На восьмой-тет разъ, мое милос, казны не достало!»

Куресская губернія, Кокшановская, стр. 110.
484.

Кукушечка соловушку журпила-бранила:
«Ты глупенький, неразуменький, молодой соловей!
Не вей ты, не вей гнездышка, не вей при дорожкѣ;
Ты свей тепло гнездышко, ты свей при долинкѣ,
При зеленой при травинкѣ, при мелкомъ песочкѣ;
Никто твое теплое гнездышко, никто не раззорить.»

На Дону, подъ горой стояла темна темница,
Безъ дверей, окошекъ, съ одной трубочкой съ дымовую.
Сидѣть тутъ посажень разудалъ добрый молодецъ.
Никто-то къ нему не взойдетъ, никто не заѣдетъ.
Взошла къ нему да заѣхала гостья дорогая,
Не гостья дорогая,—матушка родная.
«За что тебя, мило дитятко, въ тюрьму посадили?»—
—«Посадили меня, добра молодца, за казакку дочку.»—
—«Еще долго ль, мое дитятко, во тюрьмѣ сидѣть тебе?»—
—«Сидѣть-то мнѣ, родна матушка, тридцать три годочка.
Не можно ль тебѣ, родна матушка, засгупиться?
Не можно ль тебѣ, родна матушка, откупиться?
За выкупку, родна матушка, ровно восемь тысячъ.»—
—«Золотой казны у насъ, дитятко, не достанеть!
Добры кони у насъ, дитятко, притомились,
Цѣнное платье у насъ, дитятко, приносило,
Друзья братья-товарищи отступились!»

Сахаровъ, книга III, стр. 347. Многая сомнительного достоинства.
Освободись, воспой, младь жавороночек.
Сиди вь восной на проталинѣ!
Добрый молодецъ сидить въ темницѣ.
Пишеть грамотку къ отцу, къ матери.
Онъ просить того жавороночка:
«Отнеси ты, младь жавороночекъ,
На мою ли, ахъ, дальную сторону,
Ты съ письмо къ отцу, къ матери!»
Во письмѣ письмѣ добрый молодецъ:
«Государь ты мой родной батюшка,
Государь мои родная матушка, 
Выкуиайте вы добра молодца,
Добра молодца, своего сына,
Своего сына, клясь родимаго!»
Какъ отецъ и мать отказались
И весь родъ-племи отрекались:
«Какъ у насть въ роду воровъ не было,
Воровъ не было и разбойниковъ!»

Ты воспой, воспой, младь жавороночек.
Сиди вь восной на проталинѣ!
Добрый молодецъ сидить въ темницѣ.
Пишеть грамотку къ красной дѣвцѣ.
Въ другой разъ просить жавороночка,
Чтобъ отнесъ письмо къ красной дѣвцѣ.
Во письмѣ письмѣ добрый молодецъ:
«Ты, душа моя крла дѣвца,
Мой прежняя полюбовница,
Выкуй-выручай добра молодца,
Своего прежняго полюбовника!»
Какъ возговорить красна дѣвца:
«Ахъ вы, нищоники, мои мамушки,
Мои синийя вѣрные дѣвушки!
Вы берите мои золоты ключи,
Отмыкайте скорѣй кованы ларцы,
Вы берите казны, сколько надобно,
Выкупайте скорѣй добра молодца,
Моего прежнаго полюбовника!»

Песенникъ 1780 года, часть I, стр. 131.—Песни тожественныя пѣсн. Празъ 1790 года. № 33.—Песенникъ 1819 года, часть II, стр. 18.

486.

Ты восной, восной, младъ жавороночекъ,
Сидючи весной на проталинкѣ!
Сидитъ молодецъ въ темной темницѣ,
Въ темной темницѣ, заключеньцы;
Пишетъ онъ грамотку къ отцу, къ матери,
Къ отцу, къ матери, къ молодой женѣ:
«Охъ ты, матушка, родной батюшка!
Выкупи-выручи добраго молодца,
Добраго молодца изъ темной темницы!»
Какъ отецъ-то и мать отказались,
Всѣ сродники отступаются.

Ты восной, восной, милъ жавороночекъ,
Сидючи весной на проталинкѣ!
Сидитъ молодецъ въ темной темницѣ,
Въ темной въ темницѣ, въ заключеньцы;
Пишетъ грамотку къ красной дѣвцѣ,
Къ красной дѣвцѣ, прежней полюбовницѣ:
«Выкупи, выкупи добраго молодца,
Ахъ ты, душечка красная дѣвцѣ,
Ты, прежняя моя полюбовница!»
Красная дыня горько всплакнула,
Горько всплакнула, слово молвила:
«Охь ты, пинюшечка, мой мамушенька!
Вы берите скорей золоты ключи,
Отирайте вы кованы ларцы,
Вы берите казны, сколько надобно,
Вынайдите доброго молодца,
Доброго молодца изъ темной темницы.
Изъ темной темницы, заключеньца!»

Якушкинъ, стр. 593.

487.

Фе

Ты восной-ка-са, восной, младой жавороночегъ,
Ты восной-ка-са, восной восной на проталинкѣ,
Ты утлани-ка-са меня, добра молодца,
Силю с меня изъ темной темницы!
Что не годя-то ли я сижу-сижу и не два года,
Я сижу ли, молодецъ, ровно девять лѣтъ.
На десятый-то годъ сталъ письмо писать,
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью:
Государь ты мой родной батюшка,
Государь моя родная матушка!
Охь, ужь выручайте меня, разнесчастного,
Что изъ темной ли меня, меня изъ темной темницы!
Какъ отецъ-то пишешь мнѣ, пишешь, онъ отказы-

ваетесь:
«Что у нась-то ли въ родих такихъ не было,
Что воровъ ли у нась, нѣть разбойничковъ!»

Ты восной-ка-са, ты восной, младой жавороночегъ,
Ты восной-ка-са, восной восной на проталинкѣ,
Ты утлани-ка-са меня, добра молодца,
Сидючи меня въ темной темницѣ!
Пишешь грамотку къ красной дѣвицѣ,
Къ красной дѣвицѣ, прежней полюбовницѣ:
Выкупайте меня, выкупайте добраго молодца,
Ахъ ты, душечка красна дѣвица,
Ты, прежняя моя полюбовница!
Красна дѣвица горько всплакнула,
Горько всплакнула, слово молвила:
«Охъ вы, ниношкъ, мои мамушкѣ,
Вы берите скорѣй золоты ключи,
Вы берите казны, сколько надобно,
Выкупайте добраго молодца
Изъ темной темницы-заключенцы!»

Москва, Лопатинъ и Прокунинъ, № 59. Вторая половина каждого стиха (кромѣ послѣднаго) повторяется.

488.

Ты восной, восной, младъ жавороночекъ,
Восной восной на проталиникѣ,
Пріутѣшь-ка меня, добра молодца,
Во неволюшкъ сидючъ!
Я не годъ сижу и не два сижу,
Я сижу, молодецъ, ровно три года.
Напишу письмо къ отцу, къ матери,
Къ отцу, къ матери, къ роду-племени:
Выкупайте меня изъ неволошкъ!
Отецъ съ материю отказалися
И всѣ сроднички отступилися:
«Какъ у насъ во роду ни воровъ-то нѣть,
Ни разбойниковъ!»
Напишу письмо къ красной дѣвицѣ:
Ты, душа ль моя красна дѣвица,
Моя прежняя полобовиница, 
Ты понялкуни меня изъ неволоницки, 
Изъ такой ли изъ неволоницки—изъ блокаменна острогу! 

Выходила дъвица на крылицу, 
Восклицала громкимъ голосомъ: 
«Ужь вы, слуги мои, слуги вашихъ, 
Вы берите ключи, отпирайте сундуки, 
Вы берите казну несметную, 
Выкушайте друга милаго изъ неволоницки!»

Самоедск. А р и ст о въ, пуб. историческому значенію русскихъ разбойниковъ въ нѣск. Бородцовъ, 1875 г., стр. 158.

439.

Ты въ тосной-ка, въ тосной, въ тосной, жавороночкѣ, 
Ты въ тосной-ка, въ тосной тосной на приталинкѣ, 
Гы утвянѣ-ка, утвянъ меня, добра молодца, 
Мени, добра молодца, мени къ крѣпкой крѣпости! 
Я не годъ-то сику-сижу и не два года, 
Я сику-то, сижу, сижу ровно три года! 
Ахьй, я писалъ-то, писалъ къ отцу съ матерью. 
Отецъ съ матерью отъ меня отрекался, 
И всѣ сродники отъ меня отказались: 
«У нять пять-дѣ къ роду, нять вора-разбойника!»

Пишнику и писемо къ дунѣ красной дѣвицы: 
Ты бери-ка, бери свои золоты ключи, 
Отпирай, отпирай свои дубовы ларцы, 
Вынимай, вынимай свою золоту казну, 
Выкунай, выкунай меня, добра молодца!

Тверская губернія, Зубцова. Нажимная книниа Тверской губерніи на 1863 годъ, стр. 32.
490.

Ты востной, востной, жавороночек,
Ты востной весной на проталынке,
На проталынке, на прогалинке,
Ты подай голос через темный лес,
Через темный лес, через сырой бор,
Через сырой бор, в Москве каменную,
В Москве каменную, в крепость крепкую!
Тут сидел, сидел добрый молодец;
Он не год сидел и не два года,—
Он сидел, сидел ровно девять лет.
На десятый год стал письмо писать,
Стал письмо писать к отцу, к матери.
Отец с материю отказались:
«Что у нас в роду вора не было!»
Он еще писал к молодой жене.
Молодая жена пораспилаась....

Волынский уезд. Лаговская, стр. 23 («поэдючина»).

491.

Ты востной, востной, жавороночек,
Ты востной весной на проталынке,
Ты подай голос через сырой бор,
Через сырой бор в Москве каменную,
В Москве каменную, в крепость крепкую,
В крепость крепкую в тюрьму темную,
В тюрьму темную другу милому!
Он не год сидит и не два года,
Отець сидитъ сидить ровно девять лѣтъ.
На десятый годъ сталъ письмо писать
Отцу съ материю.
Отецъ съ матерью отказались:
«Что у насъ въ роду воръ не было,
Воръ не было, ни разбойничковъ!»

Белгородская губерния. Русские Вѣдомости 1888 года, № 21.

492.

Запой, соловей, весной на проталинѣ,
Взвесели доброго молодца, но недолго и сидѣчи,
Я не годъ и не два сидѣлъ,
Я сидѣлъ, молодецъ, ровно три года.
Я писалъ письмо къ отцу-матушкѣ,
Я не веромъ писалъ, не чернилами,
А писалъ, молодецъ, горючо слезой.
И отецъ, и мать отказались:
«Въ нашемъ роду не было разбойничка,
Ни разбойничка, ни мошенничка!»
Напишу письмо молодой женѣ:
Ты забывай, жена, платье цвѣтное,
Выручай молодца изъ неволыни,
Пой темной тюремушкой!

Донская область. Савельевъ, стр. 146.

493.

Вся люди живутъ,—какъ цвѣты цвѣтутъ;
Моя голова винятъ какъ трава!
Куда ни пойду, въ бѣду попаду!
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек.

Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек.

С.-Петербургская губерния, Лугский уезд. Гаагер, № 6 («круговая»). Некоторые стихи повторяются.

494.

Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек,
Ты восной, восной, жавороночек.

Кубанская область. Сборник материалов для определения... Кавказ, выпуск III, стр. 78.
Ахь ты, душечка жена моя молодая,
Что на улицѣ застоялась,
На приказѣ, мой светъ, заглядывается,
На приказное на оконко?—
—II ты, душечка мой сердечный другъ,
Я на улицѣ застоялась,
На приказѣ, мой светъ, заглядывается:
Во приказѣ въ государственномъ,
Что во той ли темной темницѣ,
За рѣшеткою за железою
Сидитъ душечка добрый молодецъ.
II онъ пишетъ себѣ грамоту,
Не чернилами, не чернилами,
Онъ своими горючими слезами,
Пе ко батюшкѣ, не ко матушкѣ,
Онъ ко душечкѣ ко молодой женѣ:
«Ахь ты, душечка молодая жена,
Продавай свое житье-бытье,
Выкупай меня изъ неволишики,
Какъ изъ той ли темной темницы!
Будетъ мало тебя всего покажется,—
Въ кабалу отдай малыхъ дѣтункѣ!»
На ответъ пишетъ молодая жена:
«Ахь ты, душенька мой сердечный другъ,
Не продамъ своего житья-бытия,
Не отдамъ въ кабалу малыхъ дѣтунекъ!
Ужь и такъ тебя Богъ помилуетъ,
Государь тебя царь покалуетъ!»

Какъ далеко, далеко во чистомъ полѣ!
Стоятъ два столбичка высокие,
Перекладника лежитъ кленовая
И нёгледка лежитъ шелковая....
«Ужь какъ ты, другъ, позади вечеромъ,
Честно-лестно вать упрашивала:
Не сидай коня позади вечеромъ,
Не съѣздай съ двора по полуночи,
Не возвысь платье кровавое!
Ужь какъ ты, мой другъ, меня не послушался,
Ты сиделъ коня позади вечеромъ,
Ты съѣздилъ со двора по полуночи,
Приозвысь платье кровавое;
Ты за то сидишь въ темной темницѣ.
Не считай меня своей женой!»

Песенникъ 1780 года, часть III, стр. 68.—Песенникъ 1810 года, стр. 263.

496.

Въ лѣсу дѣвушка брала ягодки,
Бравши ягодки, заблудилась,
Подъ елинушку спать ложилась,
Спать ложилась, сама слезно всплакала:
Ужь ты, ночь, ты, ноченька темная,
Ты, темная ночь осенняя!
Нѣть у ноченьки свѣтлаго мѣсяца,
Свѣтлаго мѣсяца, ни частыхъ звѣздочек!
Нѣть у дѣвушки родного батюшки,
Нѣть ни батюшки, нѣть ни матушки,
Нѣть ни брата, ни родной сестры,
Нѣть ни роду, нѣть ни племени!
Ужь какъ былъ-то у неї милый сердечный другъ,
То и тотъ-то далеко живетъ,
Далеко живетъ—въ каменной Москве,
Въ каменной Москве, во крѣпкой тюрмѣ.
Пишетъ молодецъ, пишетъ грамотку,
Не пером пишет, не чернилами,
А онъ пишет своими горючими слезами;
Не къ отцу пишет онъ, не къ матери,
Онъ къ душе ль пишет красной дѣвичь,
Своей прежней полюбовницѣ:
«Ужь ты, душечка красна дѣвича,
Моя прежняя полюбовница!
Ты продай, продай свой высокъ теремъ,
Ты еще продай свой зеленны садъ,
Ты еще продай свой тальянскій платъ,
Ты еще продай свой золотъ перстень!
Выкупай меня изъ неволюшки,
Изъ неволюшки, изъ кривой тюрьмы!»
 Что въ отчизнѣ пишет красная дѣвича:
«Не продамъ-то я свой высокъ теремъ,
Не продамъ-то я свой зеленны садъ,
Не продамъ-то я свой тальянскій платъ,
Не продамъ-то я свой золотъ перстень;
Я поіду ль, млада, за другаго замужь!
Что мнѣ тѣмъ платомъ жениха дарить,
Что мнѣ тѣмъ перстнемъ обручаться!»

Сухановъ, книжка 1, стр. 42.

497.

Хоре мое немалосе,
Печаль-тоска неспоснае!
Куда бѣжать, тоску бѣжать?
Пойду съ горя въ зелены лужка;
Въ зеленыхъ лужкахъ ростетъ травка,
Ростетъ трава шелковая,
Цвѣтутъ цвѣты лазоревы.
Пойду въ садокъ, сорву цвѣточки,
Сорву цветок, солью плывок.
Своему дружку на головушку.
Носи, мой друг, не потеряй!
Мени люби, не забывай!
Пока насъ любил, счастливый былъ,
Отъ насъ отсталъ, несчастный сталъ,
Несчастный сталъ, въ острогъ попалъ.
Въ острожкѣ сижу, въ окно гляжу:
Не выйдетъ ли моя любезная,
Не взглянетъ ли на окочечо,
Не прохолитъ ли со зной словечушко,
Не обрадуетъ ли грудь-сердечушко.
Ты лети-ка, лети, стрѣла каленая,
Ты убей-ка, убей добра молодца....

Я не годъ въ тюрьмѣ сижу и не дна сижу,
Я сижу въ тюрьмѣ точно девять лѣтъ.
На десятый годъ сталъ письмо писать,
Сталъ писать писать отцу съ матерью.
А отецъ и матя отказались:
«У насъ въ родѣ-то такого не было.»

Костромская губерния, Галичский уездъ. Лаговскій, стр. 1 («посв.-
делочная»). Кроме первого и послѣдняго, каждый стихъ повторяется.

498.

Ахъ ты, сердце мое, сердце
Ретивое молодецкое,
Все ты нощью-унываешь,
Ничего ты мнѣ не скажешь,
Ни радости, ни веселы,
Что ни алоей большой кручини!
Привязалось ко мнѣ горе,
Къ молодому человеку.
Мнѣ ни сбыть горя, ни сжити,
Ни въ бездунѣ засидѣть,
Ни въ компаніи загубити,
Ни зацепить горя, ни забыт.i!
Я не знаю, какъ мнѣ бытъ.
Своему горю пособить....
Я пойду ли въ чисто поле,
Я разсѣю свое горе
По всему ли чистому полю....
Уродись ты, мое горе;
Ты травою-мураною,
Бѣлой ярко пшеницей....
Посадили молодца въ темницу;
Во темницѣ свѣту нѣть;
Только свѣту со стороны,
Со стороны со восточной.
Прилетала ко мнѣ птица,
Приносила она письма
И печальныя мнѣ вѣсти:
Отецъ съ матерью при смерти,
Молода жена скончалась.
Я стану, молодецъ, проситься
Съ отцомъ, съ матерью проститься;
Я заѣду въ чисто поле,
Посмотрю на свое горе:
Уродилось мое горе
Польнь—горнькою травою.
Ни скосить полынь невозможно,
Ни конемъ ее сорвать....
Знать, мнѣ вѣкъ мой будетъ жить
Въ злой и горестной кручинѣ.

И вѣсенникъ 1730 года, часть III, стр. 177
499.

Близъ зеленых дубровушек
Протекала рѣка быстрая,
Урываю круты бережки,
Подымая пески жилые,
Пески желтые сыпучие,
Унося съ собою кустарники.
На одномъ пусту соловецко
Заячьшу поетъ пѣсеньку:
«Недѣ, негдѣ миѣ гнѣзда свищать,
Выводить малыхъ дѣтушекъ!»
Такъ-то тужитъ добрый молодецъ,
Плачетъ, сидя въ темной темницѣ,
Вспомина родную сторожку:
«Не бывать уже безталанному
На родной мѣтъ сторонушкѣ,
Не видать уже отца съ матерью,
Не свыкаться съ родомъ-племенемъ,
Не любить уже молодой жены,
Не лелѣять милыхъ дѣтушекъ!
Знать, пришло мѣтъ, доброму молодцу,
Положить мою головушку
Во позорной темной темницѣ!»

Пѣсняникъ 1796 года, стр. 199 («темницы»). Чтень едва ли не ненужепечата.

500.

Ахъ, подъ лѣсомъ-лѣсомъ, подъ зеленой дубровой,
Сама протекала матка быстрая рѣка,
Урываю круты красны бережки,
Томъ VI. 26
Осипанои жельты пески сыпучи.
На томъ на крутомъ на красномъ бережочкѣ
Само выростало синво дрво кинарисно.
На томъ на свитомъ древѣ кинарисномъ
Младой соловей тепле гнѣзда свищает,
Малыхъ дѣтушекъ выводить;
Онь жалобно свищетъ, хорошо-добре свыкаетъ,
Воспоминанои красное лѣто:
«Недѣ мѣ, соловеонецкѣ, тепла гнѣзда свиши,
Недѣ мѣ: малыхъ дѣтькъ выводити!»

Какъ-то растужити, такъ распилачется удалой добрымъ молодецѣ,
Сидячи онь во темной темницѣ,
Воспоминанои свою родимую сторовушку:
«Ужѣ недѣ мѣ, молодцу, на своей сторонѣ быть,
Съ отцомъ, съ матерью не видаться,
Съ родомъ, съ неременемъ не свычатся,
Молодой женой не любоваться,
Малыхъ дѣтушекъ не родити!
Знать, что мѣ, добру молодцу,
Во темницѣ головушку свою положити!»

И въ семникѣ 1788 года, часть II, стр. 154.—II вѣснинкѣ
1789 года, часть II, стр. 172.—II вѣснинкѣ 1810 года,
стр. 208

501.

Ахъ, что же ты, мой сивый голубчикъ,
Ахъ, что же ты ко мнѣ не летаешь?
Иль часты дожди крылы моить,
Иль буйныя вѣтры относить?
Ахъ, что же ты, мой милиць друзьячекъ,
Ахъ, что же ко мнѣ ты не ходишь?
Отецъ ли мать не пускаютъ?
Родъ-племи́ль любить защищаютъ?
Послышу я: мильй въ неволѣ,
Сидитъ въ городскомъ онъ остроГ.
Возьму ли я ключи золотые
И стану ли ларцы отпищать;
Возьму ли я казны сорокъ тысячь,
Пойду ли я дружка выкурить.
Суды казны взять не желаютъ,
На полю дружка не пускаютъ....

Кашкинъ, книга I, № 18 («протяжная»).

502.

Что жъ ты, гуленка, по полю летаешь?
Что жъ ты, сизенькій, мой дворикъ не знаншь,
Мимо дворика, гуленка, летаешь?
Тебя, гуленка, въ полѣ дождемъ мочитъ,
Разуспиленными-сильными, частымъ присѣкаетъ.
Что не ластонькъ въ землѣ припадаетъ,
Припадетъ къ сырой, вѣсточку сказала,
Не таку ли вѣстку—тиро дружка милаго.
Мой-етъ миленький дружочекъ живетъ въ неволѣ,
Во такой ли во неволѣ—въ губернскомъ остроГ.
Какъ во этомъ во острогѣ ни дверей-то, ни оконекъ,
Только есть труба-отъ дымовая.
Какъ изъ этой изъ трубинки дымокъ повѣваетъ.
Мой-етъ миленький дружочекъ голосъ подаваетъ.
Я пойду ли, я пойду ли въ горенку новую,
Я возьму ли, я возьму ли ключи золотые,
Отомкну ли, отомкну ли ларцы клеповые,
Ужъ возьму ли, я возьму ли деньжонкъ немножко,
Ахъ, немножко-разнемножко, всего сорокъ тысячь!
Я пойду ли, и пойду ли друзьяя выручать;  
Я пойду ли, и пойду ли всхъ судей дарить!  
Судьи деньги мои принимают,  
Любезного дружечка мнѣ выпущают.

Самара. Отечественные Записки 1862 года, № 12, стр. 536.

503.

Це дяточка ко мнѣ прилетк.,  
Касаточка вѣстку принесла,  
Будто бы мой-то миленький сидить въ неволѣ,  
Во той тюрьмѣ — въ губернскомъ острогѣ.
Въ той тюрьмѣ нѣть ни дверей, ни оконь,  
Одна труба, и та дымовая;  
Нѣть трубочки дымокъ подымаетъ,  
У дымушки сердце запылываетъ.
Пойду, млада, въ высоки хоромы,  
Возвьму, млада, ключи золотые,  
Оторву, млада, ларцы кленовые,  
Пойду, млада, всхъ судей дарить.
Судьи денегъ моихъ не принимаютъ,  
Любезнаго ко мнѣ не пущаютъ.

Самарская губерния. Каренковъ, стр. 209.

504.

Мой синей голубчикъ,  
Ты замѣтнъ, для чего въ садинъ не легаешь?  
Буйнымъ вѣтромъ синаго относить;  
Частьюй дождемъ крылья-черны моются.
Мой миленький, мой милой дружочекъ!  
Ты почта, для чего рѣдко въ гости ходишь?
Твоїй отецъ да мать тебя не спускаютъ?
Родъ они, племя тебя запрещаютъ?
Сидь, посидь, удалой молодчикъ во тьмной темницѣ.

У той у тьмной, у тьмной темницы
Ихъ дверей нѣту, нѣту ни оконецъ,
Еще въ ней нѣту ни красна крылечка;
Только есть одна труба дымовая.
Изъ той трубы дымъ-отъ поѣваетъ,
Меня, молоду, горе разбираетъ!
Пойду я, млада, съ горя въ зелены садикъ,
Пойду, возьму я ключи золотые,
Отопру я сундук-ларцы кованы,
Возьму денегъ ровно сорокъ тысячъ,
Стану дружка-дружка выкупать,
Изъ неволыши его выручать.
Грозенъ судья, судья-воевода
Моеи казны-казны не примаетъ;
Меня, молоду, горе разбираетъ!
Пойду, млада, я съ горя въ чисто поле,
Пойду, парву я лотаго коренья,
Вду-стану я судью опочті.

Архангельская губернія, Холмогоры. Якунина, стр. 504.

505.

Ужь ты, гулянка, ты, мой голубочекъ,
Распинёлый ты мой воркуночекъ!
Зачемъ, гулянка, въ гости не летаешь?
Или садику моего не знаешь,
Или голосу моего не слышишь,
Или громкій голосъ вѣтеркомъ разносить,
Снѣзы крылышки частымъ дождемъ моить?
Я не ласточкой по полю летала,
Не касаточкой к земле принадела,—
Про любезного вестку услыхала:
Будто мой милой сидеть во засаде,
Во засадушке—из губернского острог.
И дверей в тюремный пыл, ни оконечь.
И простых, целых пылу, ни протесокь;
Только есть одна труба дымовая,
Дымова труба мъдна выводная.
Какъ изъ той трубы дымокъ носится;
У любезного сердце запыхается.

Костромская губерния. Ратмиский уездъ. Жытовскій, стр. 7 (послѣдняя). Кроме верхнаго и послѣдняго, каждый стихъ повторяется.

506.

Ахъ, ты, гуленка, ты, мой голубочек,
Златокрыленькой ты мой воркупочекъ!
Что ты, гуленка, въ гостяхъ не летаешь?
Аль ты, гуленка, домика не знаешь,
Али ты, гуленка, голоса моего не слышишь,
Аль мой голосъ въ теремъ разносится,
Сны крыльники частый дождемъ мочить.
Разосевшимъ мелкимъ полиняетъ?
Что не ласточка по полю летала,
Не касаточка къ землѣ принадѣла,
Про милаго друга весточку сказала:
Будто мой милой сидеть во засадѣ—
Въ каменномъ острогѣ.
Безъ дверей острогъ, безъ оконечъ,
Безъ целей острогъ, безъ протесокъ;
Только есть одна чечы муравъ,
Труба выводная.
Изъ трубы въ трубу дымочень-оть выется;
У мила дружка сердечуно бьется,
Бьется, на часть не уймется....

Ирмская губерния. Шурово, стр. 191

507.

Ой ты, гуленька, ты, мой гуленечек!
Зачьёмъ, гуленька, въ гости не летаешь?
Али домичка моего не знаешь,
Али голоса моего не слышишь,
Али мой голосъ вѣтеркомъ относишь,
Златы крылышки частымъ дождемъ мочишь,
Разоспанными насквозь проливаешь?
То не ласточка по полю летаеть,
Не касаточка къ землѣ припадаеть,
Про мила дружка вѣсточку сказали:
Будто мой милой спить во засадѣ,
Во засадушкѣ—каменномъ острогѣ.
Ни дверей въ тюрьму пѣть, ни окошекъ,
Ни щелей въ тюрьмѣ пѣть, ни протесокъ.
Только есть одна горенка новая,
Во той горенкѣ печка муравая,
У той печи труба дымовая.
Какъ изъ трубоньки дымъ провѣваеть,
По чисту полю дымъ разстилается,
Моему сердцу назолу даваеть.

Ирмская губерния, Чердынский уѣздъ. Шурово, стр. 218.

508.

Ужъ ты, гуленька-голубочекъ,
Ты, разсвѣзенький-синий воркуночекъ!
Что изъ ты, гуленька, въ гости не летаешь?
Разве домика моего не знаешь?
Или голосу моего не слышали?
Разве голос мой ветром притяжень,
Разве крыльышки сизы дождем мочить?
И не ласточной в кругу поля легла,
Не переломкой к земле прихапала,
Как у двуножки сердце рвется....
Будто мой милой сидит во засаде,
Во засаде—во темной темнице.
У этой у темной темницы
Ни домой-то пить, ни оконечь,
Ни целей-то пить, ни претесонь;
Только есть одна труба дымоват.
Из той трубы дымочек понявает;
Меня, молоду, горе разбирает.

Батырская губерния, орловский уезд, Абрамычев, № 9.

509.

Ах, как в нынешние годы
Появились новые моды:
Люди молоды — лукавы,
Сь немаленька дать гордизы.
Не видавши, много видать,
Не слыхавши много слышать.
Как сказали про девицу
Небылую небылицу,
Вдруг я, красна девица,
Семь ночей дома не спала,
Вь осмую ночь не ночевала;
Вь зеленомъ саду гуляла,
Сладкое виненькце пилила,
На блюдо блюдо казала,
На серебряную тарелку,
Въ итальянской плать визала,
Извошничка нанимала,
Извошничка молодого,
Не женатаго, холостаго,
Ко милому другу отсылала,
Чтобы люди не видали,
Сосѣдушки не слыхали,
Родному батюшкѣ не сказали.
Родная тетушка сознала,
Родному батюшкѣ сказала.
Родной батюшка былъ грозенъ,
Родная матушка погрознѣе:
Посадили красную дѣвцу
Въ новую темную темницу.
Что у той ли темной темницы
Ни дверей въ нѣтъ, ни оконка,
Только трубочка дымовая.

Сухановъ, книга 1, стр. 17. Сходная пѣсня: Баренцовъ, стр. 238 (Самарская губернія).

510.

Вылетаетъ сизъ голубчикъ
Во деревню, во селенье;
Спрашиваетъ народу,
Онъ народу-молодежи:
Что наши, братцы, ребята?
Залетѣлъ я во деревню, во селенье;
Залетѣлъ я въ теремъ:
Въ этомъ теремѣ ни цѣлей, ни просвѣту,
Ни дверей, ни оконекъ,
Одна печка тепловая, труба дымовая.
Изъ трубы-то дымъ-отъ вытыхаетъ,
Траву разстѣпляетъ....

Вятскій уѣздъ. Календарь Вятской губерніи на 1876 годъ, стр. 350.
511.

У меня гуляй-ка, гуляй, голубочень!
Мой расшитенький гуляй воркуночень!
Не легай-ка, гулянка, въ садочекъ,
Ты не ной-ка, гуля, въ саду пьеситъ!
Мить безъ пьесятъ, дивочки, тошио,
Пособить-то горошку не можно....
Какъ бы мнѣ, дивочкѣ, прежня воля,
Преднія воля, сизы крылья,
Я могла бы съ горя улетѣть....

Присланныя губернія, Понежесевичъ уездъ. Губернская вѣдомость 1879 года, № 21.

512.

Охѣ ты, волошка, ванна воля, воля дороги,
Наша волошка была дорога, дѣвка молодая!
Съ-по саду дѣвушка гуляла, красоту стерила,
Красоту стерила, вишьенье ципала;
Дѣвка вишьенье ли да ципала, яблочки ломала,
Дѣвка яблочки ломала, травошку въ саду примыла,
Подъ стражу она поняла.
Скучно дѣвкѣ, скучно красной подлъ стражей сидѣть.
Поскуччѣ е красаичтъ въ оконнъ смотрѣть.
Мимо моего оконечка пролегла путь-дорогика;
Что съ-по этой съ-по дороги и много людей идутъ-идутъ.

Все купцы идутъ, бояра, господа, мясццы;
Пожади идутъ полки—штатенки бурлаки;
И еще молоды идутъ ребята.
Моего ли дружка Ванюши, его здесь н'гту:
Милъ гуляетъ Ванюшка во садочкѣ со купечкой дочкой,
Милъ гуляетъ за рѣкою, за быстрой Невою.

(Олонецкая губерния. Студентъ, стр. 18 (продолжая)).

513.

Ужъ ты, воля мои, воля, воля дорогая,
Воля дорогая, дѣвка молодая!
Дѣвка по саду гуляла, красоту теряла,
Красоту теряла, въ острогѣ жить попала.
Тошно-грустно красной дѣвкѣ въ острогѣ сидѣть,
А еще того тоше въ окошко глядѣть.
Мимо этого окошка много идутъ-идутъ;
А моего дружка Ванюши, его здѣсь н'гту.
За рѣкою за быстрою, тамъ Ваня гуляетъ,
Тамъ мой Ванюшка гуляетъ, товаръ закупаеть,
Что товаръ онъ закупаеть купечкой дочкѣ.
Ужъ и то-то мнѣ досадно: хошь была бы лучше!
Нето тьмъ-то она лучше, что коса длиннѣе,
Что коса у ней длиннѣе, что брови чернѣе!

Ф. Н Е О В Ь, № 12. Очень сходныя пѣсни: Н. Е. Ш к и н ѣ, стр. 580,
В. В и л ы б о в, № 19 (безь последніхъ стиховъ).

514.

Охъ ты, воля мои, воля, воля дорогая,
Ты, воля дорогая, дѣвка молодая!
Во Москве дѣвка гуляла, красоту теряла,
Красоту дѣвка теряла, въ неволю попала.
Скушно-грустно красной днев нет впоплед сидят,
Въ неволюникъ сидят, въ оконно глядят.
Мимо этого оконка лежить путь-дорожка;
Какъ по этой по дорожкѣ мой миленький ідеть......

Орловская губерния, Малоархангельскій уездъ. Якушевъ, стр. 519

515.

Трава моя, трава,
Безъ поры-то трава, безъ времи стала трава сохнуть;
Бездъ причинъ мой милой Ванюшка въ ную влюбился,
Въ ную влюбился, самъ воли лишись.

Охь ты, воли мои, воли, воли дорогой!
Я со этой со воли, дѣлушка, гуляла,
Въ осторожкъ пошала.
Скушно-грустно мяшь, красной дѣдушкъ, въ осторожъ
сидят;
Мнѣ еще было скушше въ оконко глядят.
Мимо этого оконка пролегла дорожка;
По этой по дорожкѣ многи люди задят.
Моего дружка Ванюшка, его здѣсь житу,
Ниту, ниту, знать, дружка не будетъ......

Вятская губерния. Колосовъ, стр. 237

516.

Безъ поры, безъ времи стала трава сохнуть,
Сохнуть, вынуть.
Она сохнетъ, животъ, росту не даваетъ.
У молодца сердце заняется:
Уви ную влюбился, воли лишись.
Ужь ты, воля, ты, моя воля, воля дорогая,
Девка молодая!
По саду гуляла, красоту теряла,
Калину ломала, у ножки вязала,
Корабль нагружала, въ Москву отправляла.
По Москве гуляла, товар игунала;
Денежъ не достало,—
Украла платочекъ, попала въ острожекъ.
Мимо этого острожка лежала дорога.
По этой дорогѣ ни ходить, ни вездить;
Только ходить—проѣзжаетъ купцы да дворяне,
Щигровскій мѣщане.

Курскія губерния, Щигровскій уѣздъ. Хвалаескій, № 5 («протягивать»).

517.

Ахъ ты, воля моi, воля,
Охъ, воля дорогая,
Воля дорогая!
Девки молодыя,
Охъ, девки вишенье циндалъ,
Въ платочекъ вязали,
Въ Москву отсылали,
Въ Москвѣ продавали;
Платочекъ украла,
Въ острожекъ попала.
Охъ, скучно-грустно красной девкѣ;
Въ острогѣ ездить.
Мимо этого острога
Большая дорога.
Охъ, что по этой по дорогѣ;
Много идутъ-ѣдутъ.
Охъ, только не идетъ, не идетъ.
Одинъ воръ Василыка.
Эхъ, за рѣкой Вани гуляет.
За быстрой качаетъ...

Тверская губернія, Зубковъ. Начальная книжка Тверской губерніи на 1861 годъ, стр. 30. Нѣкоторыя стихи поновляются.

518.

Роща моя, роща, роща зеленая,
Роща зеленая, воля дорогая!
Отчего же ты, роща, заняла?
—Я заняла отъ краснаго солнца.—
—Отчего же, роща, листики опали?
—Листики опали отъ буйнаго вѣтра.—
—Отчего же ты, роща, засохла?
—Я засохла отъ большихъ морозовъ.

Ужъ ты, роща зеленая, воля дорогая,
Воля дорогая, дѣвка молодая!
По лѣсамъ дѣвка гулила, красоту теряла;
Красоты у дѣвушки не стало, въ островѣ жить непцала.

Какъ въ островѣ едкъ топишь, у оконка грустно....

Тамбовская губернія. Аристовъ, Объ историческімъ значеніи русскихъ разбойничихъ мѣстъ, воронежъ, 1873 года, стр. 157.

519.

Ужъ ты, веселушка, наша весна!
Ты не въ радости, весна, прошла,
Не въ радости, весна, не въ честы,
Во великой-большой сухотѣ!

Тамбовская губернія. Аристовъ, Объ историческімъ значеніи русскихъ разбойничихъ мѣстъ, воронежъ, 1873 года, стр. 157.
Ужь ты, садъ ли, мой садъ,
Садъ, зеленый виноградъ!
Отчего ты, садикъ, весной носохъ?
Въ саду Ванюшка-Ваня гулялъ,
Всемъ транспортъ Ваня принять,
Алы цветы всѣ Ваня перервалъ,
Во тюрьму Ваня попалъ,
Во тюремушкѣ Ваня сидѣлъ,
Самъ въ оконечко глядѣлъ,
На добра коня смотрѣлъ,
Съ конемъ рѣчи говорилъ:
«Ужь ты, конь ли мой, конекъ,
Конекъ, добра лошадь мой!
Что не вывезешь меня
Съ бѣлой каменной тюрьмы?»

Самарская губерния, Бузулукскій уѣздъ. Раренцовъ, стр. 23.

520.

Ужь ты, весенушка-всена,
Весна красная моя!
Что не въ радости прошла,
Не въ радости, не въ гульѣ;
Во великой сухотѣ?
Ужь ты, садъ ли, ты, мой садъ,
Садъ, зеленый виноградъ!
Отчего, садикъ, носохъ,
Отчего, садикъ, повалилъ?
Въ саду Ванюшка гулялъ,
Красну дѣвицу терялъ,
Самъ въ побѣдушку попалъ,
Во бѣду, во нужду—
Во бѣлокаменную тюрьму.
В тюрьмѣ Ванюшка сидить,
Самъ въ оконечко глядить,
На своего добра коня,
Коня ворона;
На коня Вань глядить,
Такъ рѣчь говорить:
«Ужъ ты, конь, ли мой, конекъ,
Конь, добра лошадь моя!
Что не выведешь меня
Изъ неволи, молодца,
Изъ неволи, изъ нужды—
Въ каменной тюрьмѣ?»
Идетъ солнце на восходъ,
Ведутъ Ванюшку на сходъ.
Паноредъ его идетъ,
Палачъ Митька со плетью;
Позади его идетъ,
Жена съ малыми дѣтьми,
Заливается слезами.
Положили Ванию сѣчь;
Рубашечку снимли съ плеча;
Удалили по спинѣ,—
Возмолился мужъ женѣ:
«Ужъ ты, женушка-жена,
Ты, умилаян мой!
Чѣмъ дарила палача?»—
— «Я дарила палача
Что ни лучшемъ конемъ,
Персидскимъ кушакомъ,
Со головушки платкомъ,
Съ рукъ перстнемъ золотымъ.»
Красно солнце на закатѣ,
Ведутъ Ванюшку назадъ.
Садъ ли мой, садочек,
Садъ, зеленый виноградъ!
Отчего, садикъ, повялъ?
Въ саду молодецъ гулялъ,
На добра коня взяралъ:
«Ой ты, конь ли мой, конекъ,
Конь, добра лошадь мой!
Что не выручишь меня
Изъ неволи, изъ нужды—
Изъ острогу, изъ тюрмы?»
Тюрьма крѣпко строена:
Безъ оконъ, безъ дверей,
Безъ прогесу и нѣтъ щелей.
Солнце, солнце на восходѣ;
Повели Ваню въ походъ.
Напередь идетъ палачъ;
За палачемъ пдетъ Иванъ;
За Иваномъ-то жена.
Иванъ женѣ говорилъ:
«Ой ты, женушка-жена,
Жена милая моя,
Чѣмъ дарила палача?»—
— «Я дарила палача:
На рубашку—кумача,
На панталоны—холстеца....»

Пермская губернія. И. И. Шп. о п. к., стр. 192.

522.
Соловушекъ лѣсной,
Ты не пой рано весною!
Намъ нынѣшняя весна,
Томъ VI.
Намь въ нерадости пришла,
Не въ корысти прибыла!
Ужь ты, садник, ты, мой садъ,
Садь, зеленый впокрадь!
Отчего, садник, повиля?
Въ саду Ваньонка гулялъ,
Всемъ травовыку прикулялъ,
Всю шелкову прятаготалъ.
Съ коня Вани слѣзали,
Коня къ кусту прикулялъ,
Въ карманъ ручки опушилъ,
Чернильницу вынималъ,
Чернильницу вынималъ.
Со павлининыхъ перьевъ,
Съ лебединымъ крыломъ.
Записочку написалъ,
Къ сударушку отослалъ:
«Сударыня, жизнь моя!
Скупи жизнь мить безъ тебя!»
Красно солнце на восходѣ,
Ведутъ Ваньонку на сходѣ.
Красно солнце на полднѣхъ;
Сѣкугъ Вано на дровахъ.
Красно солнце на закатѣ;
Ведутъ Вано въ казаматѣ.
Напередь шестъ майоръ;
За майоромъ-то Иванъ;
За Иваномъ-то жена.
«Жена, барыня моя,
Чьмь дарила палаха?» —
— «Съ руки перстень золотой,
Съ головушки князокъ,
Съ бѣлой шелевыки плащонъ.»

Казанская губерния, Чебоксарскій уѣздъ, Магницкій, стр. 92
(«объясненная»).
523.

Охь ты, весна моя, весна,
Весна красная моя,
Ахь, ты не въ радости прошла,
Не въ радости, не въ гульнѣ,
Все въ великой сухотѣ!
Отчего сердце болитъ?
Болитъ сердце по саду.
Отчего садикъ посохъ?
Въ саду миль дружокъ гулять,
На своемъ добромъ конѣ,
Во черкасскомъ во сѣдлѣ,
Серебряны стремена,
Золота нова узда,
Шелковые повода....
Идетъ солнце на восходъ;
Ведутъ Васюшку на сходъ....

Вологодская губерния. Ст у д и т с к и й, стр. 119 (семейная, протяженная). Кромѣ перваго и послѣдняго, каждый стихъ повторяется.

524.

Охь ты, веснушка-весна,
Весна, барыня моя,
Что не въ радости пришла,
Не въ радости, не въ чести,
Во великой сухотѣ?
Охь ты, садъ ли мой, садикъ,
Садъ, зеленый виноградъ!
Отчего, садикъ, повялъ?
В саду молодец гулял,
Тяжеленько вздыхал....

Тяжелее того дивка накала,
Не по батюшкѣ, не по матушку,—
По своему друзья по Панаунку.
У Панаушки лицо блѣдое,
Лицо блѣдое, все румяное,
Все румяное, кудри русы,
На русых кудрых шапка новая,
Шапка новая со бархатною....

Терещенко, часть VI стр. 189.

525.

Жаворонокъ молодой,
Ты вспомни-ка, вспомни, на проталинѣ вспомни вспомни!
Восковой-ка, возгорой, вокушечка, въ зеленомъ саду,
Воспятный-как, воспятный во волѣ менѣ, молодец!
Во такой въ большой волѣ—въ темной темницѣ сѣдать, въ темной;
За двоимъ ли, за троимъ за желѣзнымъ сѣдать за дверыми;
Они жужжать-то, бранить, своего доброго бранить коня:
«Ужь ты, конь ли, мой конь, лошадь добрая, лошадь моя!»
Ты зачѣмъ же, почему не вывезла менѣ, молодец, молодца?
Родной батюшка, не выкупи ты отца менѣ;
Родная матушка отцу денегъ не дала.
Завтра-то молодец, на наказанье ведуть удалца.
Напередь-отъ идетъ палачъ со кнутами;
Позади-то идетъ полицейскій самъ судья;
По правую-то руку идетъ матушка съ слезами;
По лѣвую-то руку молода жена идетъ съ дѣтьми.

Ивановская губернія. Студитскій, стр. 143 («семейная, протяжная»).
Послѣдніе два или три слога каждаго стиха повторяются.

526.

 добры молодцы всѣ на волюшкѣ живутъ,
Однѣ Ванюшка въ побѣду въ сидитъ,
Въ каменной Валя государевой Москве,
Въ земляной тюрьмѣ, за рѣшетками,
За железными дверями,
За висячимъ замкомъ.
Заутра Ваю къ наказанью ведутъ,
Къ наказанью—ко ременному кнуту,
Къ столбу красному, дубовому.
По праву руку отецъ съ матерью идутъ;
По лѣву руку молодая жена съ дѣтьми,
Молодая жена съ дѣтьми малыми;
Позади его православный весь народъ.
Какъ и сталъ Ваня говорить женѣ:
«Ты сними съ меня шелковой поясъ,
Съ позолоченными на немъ ключиками,
Отопри, жена, окованъ сундукъ,
Уже ты вынь оттоль золотой казны,
Ты дари, жена, молодаго палача,
Чтобы молодой палачъ меня легко наказывалъ!»

Самарская губернія. Варенцовъ, стр. 235.
527.

Сидялъ воронъ на березѣ,
Синисталъ вонить на войни.
Пронадать тебя, малышика,
Въ чужой дальней сторонѣ!
Ты зачать, зачать, малышика,
Прочь отъ родины бѣжать?
Никого ты не спросили,
Кромѣ сердца своего.
Ты оставляй мать старуху,
И стараго старика.
Я тогда ихъ не кидалъ,
Какъ имѣть свой капиталъ;
Капиталъ свой промоталъ,
Во неволю жить понадѣй,
Во такую во неволю—
Въ бѣлья каменныя острия.

Тамбовская губерния, Моршанскій уездъ. Прокуринъ, № 19
(«Протоколъ»);—Альбертъ, № 31.

528.

Оркутскій—городъ славный,
На рекѣ стоять большой.
Тамъ живеть народъ исправный,
Настиглый продумной.
Какъ бы сумочку отрѣзать,
Пль головку оторвать....
Извоеничи имиѢ
Безъ копейки довезутъ,—
При последнемъ при разсчетѣ
Какъ бѣлою оберутъ....
Намъ сказали про Алешу,
Что отцовский домъ поджегъ.
Посадили Алешеньку
Въ новый каменный домъ;
Посадили на недѣлю,
Просидѣлъ онъ круглый годъ:
Краснымъ дѣвкамъ недохody;
Калачамъ большой расходъ;
Требовали Алешеньку
На парадное крыльце,
Къ начальнiku на лицо.
Не успѣлъ онъ сказать слова,
Тутъ колясочка готова.
Посадили Алешеньку
Только задомъ напередъ....
И заплакалъ весь народъ:
«Пропадаетъ нашъ Алеша,
Пропадаетъ, голова!
Не за крестного отца,
Не за тестя подлеца,
Не изъ-за маменьки родной—
Изъ-за женушки молодой!»

Близь Еркутска. Русская Старина 1830 года, № 11, стр. 487.

529.

Какъ сказали про мальчишонка:
Онъ отцовскій домъ поджегъ;
Посадили ли мальчишонка
Во саратовскій острогъ;
Посадили на недѣлю,
Просидѣлъ онъ круглый годъ.
Выводили мальчишонка
На крыло, начинчику на лицо,
Не усыха онъ сказать слова,
Ему троечка готова;
Стать на троечку садиться;
Создать съ кучеромъ сидить.
Вотъ схватили, показали
Во незнакомое село
Исповѣдывалъ его,
Исповѣдывалъ, причислять,
Бѣлый саванъ надѣвать;
Бѣлый саванъ съ рукавами;
Къ столбу руки принязали;
Руженца заряжали.
«Вы не бейте меня въ грудь,
Понадайте во лицо!
Черезъ кого жъ и пропадаю?
Черезъ роднаго отца,
Черезъ тестя подлеца,
Черезъ мачеху лихую,
Черезъ жену молодую.»

Воронежская губерня, Елецкий уездъ. Воронежскій Кубанскій Сборникъ, томъ 1, стр. 61.

530.

Идь въ Москву, не за Москвою,
Межь Бутырской и Тверской,
Тамъ стоитъ четыре бани.
По срединѣ Божій храмъ.
Сидѣла воронъ на березѣ,
Кричитъ воронъ: не къ добру:
Пропадать тебя, мальчишкѣ,
Въ чужой дальней сторонѣ!
Ты зачёмъ, зачёмъ, мальчикъ,
Съ своей родины обжалъ?
Никого ты, мальчикъ, не сироился,
Кромѣ сердца своего;
На кого же ты покинулъ
Мать родную и отца?
Ужь и некому мальчишку,
Меля было научить;
А теперь мальчишку,
Меля поздно научить!
Ужь и жилъ я, веселился,
Но изъль свой капиталъ;
Какъ и этотъ капиталъ
Весь я прошьль-пропустилъ,—
Во неволю жить попалъ,
Во такую во неволю—
Въ бѣлый каменный острогъ.
Хороша наша неволя,
Да кто знаетъ про нее?
Вамъ не видно за стѣною,
Каково мы здѣсь живемъ.
Богъ Творецъ, одинъ Онъ съ нами,
Мы здѣсь не пропадемъ!
Свѣтъ небесный во сияньѣ,—
Барабанъ зорю бытъ.
Барабанъ зорю пробьетъ,—
Вундеръ двери отворяетъ,
Писарь съ требою идетъ.
Онъ по требованью клячетъ:
Намъ къ суду пти велять.
Взяли сумки, помолились
И отправились себѣ.
Насъ въ карету посадили
И съ конвоемъ повезли....

Орловская губерния, Малоархангельский уездъ, Яковлевъ, стр. 56а.
Мы заочно, братцы, распроснимся
Съ белой каменной тюремой,
Больные въ ней сидятъ не будемъ,
Скоро въ путь пойдемъ большой.
Скоро насть въ Сибирь погонить,
Мы не будемъ унывать:
Намъ въ Сибири не быть,
Въ глаза ей не видать.
Здѣсь дороженькая больная,
И съ пути можно бѣжать.
Деревушка стоитъ къ пути близко,
На краю—Самарта-кабыкъ.
Цѣловальникъ—намъ знакомый,
Онъ изъ насть же, изъ бродить.
За полтнозъ ему вина
Только деньги захлать—
Кышалы съ насть носимаеъ,
Можно будетъ намъ бѣжать.

Ты зачѣмъ, бѣдиный мальчишка,
Въ свою сторону бѣжать?
Никого ты не просилъ,
Кромѣ сердца своего.
Прежде пить ты, веселили,
Какъ нѣтьть свой капиталъ.
Съ товарищами поводились,—
Капиталъ свой промоталъ.
Капиталу не состало,—
Во неволю жить попалъ,
Во такую во неволю—
Въ большой каменной острогѣ.
Во неволѣ сидятъ трудно;
No кто знаятъ про нее?
Посадили насъ на недѣлю,—
Мы сидѣли круглый годъ.
За тремя мы за стѣнами
Не видали свѣтлый денъ;
Но лебедь, Господь Творецъ съ нами!
Часть звѣзды намъ въ ночи сияли;
Мы и тутъ заро видали;
Мы и тутъ не пропадемъ!
Часть звѣзды потухали,
Заря бѣла заялась.
Какъ зоренька заялась,
Барабанъ зорю пробилъ.
Барабанщика пробивалъ,
Ключикъ двери отпиралъ.
Ключикъ двери отпираетъ,
Офицеръ съ требой идетъ.
Всѣхъ на имя зоветъ:
«Одѣвайтесь, ребятеньки,
Въ свои сѣры чапаны,
Вы берите сумочки, котомки,
Вы сходите съ верху въ низъ,
Говорите всѣ одну рѣчь!»
Что за шутова коляска
Проявилась въ городу?
Коней пару запрягаютъ,
Подаютъ ес сейчасъ;
Подаютъ эту коляску
Ко парадному крыльцу;
Сажаютъ бѣднаго мальчишку.
Меня задомъ напередъ;
Подвозили бѣднаго мальчишку
Къ эшафотному столбу.
Палачъ Ыедька разбѣжался,
Меня за руки беретъ,
Станови на мене, бідного малюшка,

У тріумраного столба.

Велати мені, бідному малюшку,
На весілля солдата молитися,
Со всімь миромь проститися.
Палаєть Оленька разбігалася,
Рубашенку разорвала,
На мамишу мене клала,
На мамишу мене клалі,
Руки, ноги привязали
Сиромятнимь ремнемь.

Береть Оленька пунця въ руки,
Закричалъ: «брать, берегись!»
Онъ ударилъ въ первый разъ,—
Понялись слезы въ глазахь;
Онъ ударилъ другои разъ,—
Закричалъ я: помилуйте насъ!

Невадко. Мордовцевъ, Самозавици и поимовава вольница,
томъ II, издание 1867 года, стр. 100.

532.

Прихорила пташка рѣзвы крылышки,
Все по дремцамъ летаючи;
Припнула пташка рѣзвый познакъ.
Все по щелочкамъ клевать.
Какъ я вспомнио, бідненький малюшка,
Гдѣ и маленький родился;
А еще вспомнио, молодой малюшки,
Съ клювъ гулять я, веселился,
Пьеть білый хлѣбъ съ сьтою;
А теперь я, малюшка, не имью
Чернаго хлѣба съ водою;

Сестриця разказала, чтобъ учились быть
Самою умнымъ и добрымъ будущимъ членамъ.

 Они пели свой хоровод, складывая колечки,
Когда замирали тревожныя звуки въ лесу.

Они продолжали свои танцы, не обращая внимания на опасность.

А теперь я, малюшка, не имью
Чернаго хлѣба съ водою;

Приморила пташка рѣзвы крылышки,
Все по дремцамъ летаючи;
Припнула пташка рѣзвый познакъ.
Все по щелочкамъ клевать.
Какъ я вспомнио, бідненький малюшка,
Гдѣ и маленький родился;
А еще вспомнио, молодой малюшки,
Съ клювъ гулять я, веселился,
Пьеть білый хлѣбъ съ сьтою;
А теперь я, малюшка, не имью
Чернаго хлѣба съ водою;

Они пели свой хоровод, складывая колечки,
Когда замирали тревожныя звуки въ лесу.

Они продолжали свои танцы, не обращая внимания на опасность.

А теперь я, малюшка, не имью
Чернаго хлѣба съ водою;
Имѣлъ себѣ постелюшку мягкую,
Да нмѣлъ еіцс гісрішушку пухоную;
Л теперь я, мальчикъ, ые имѣю
Ничего, кромѣ худой рогожепки....
Ожидаю себѣ, мальчикъ, перемѣны,
Отъ Вышниго Отца гласу....
Да я вижу дѣвушекъ па волѣ,
А самъ сижу во неволѣ,
Въ такой, мальчикъ, во неволѣ—
Въ полковомъ каменномъ острогѣ;
Перетеръ я свои рѣзвы ножки,
Желѣзными я кандалами;
Перетеръ я свои бѣлы ручки
Булатными наручниками....

Терская область. Сборникъ матеріаловъ для описаніа... Кавказа, выпускъ XV, стр. 267.

533.

Скуочно-тошно сидѣть рыбинкѣ во сѣткѣ,
Тощно пташечки во клѣткѣ:
Видитъ бѣдная клѣтку очень рѣдку,
Да нзбавится не можетъ.
Крылья-крылья бѣдна всѣ обсѣкла,
По клѣточкѣ летавши;
Вострый носикъ притупила,
Все по щелочкахъ клевавши.
Пріобтеръ я рѣзвы ноги
Желѣзными кандалами,
Пріобсѣкъ я бѣлы руки
Аглицкими нарушками;
Проглядѣлъ я ясны очи
Сквозь желѣзную рѣшетку.
Погляжу я, бѣдненькой, подоле:
Ходить милая на водѣ;
Одинъ и синку въ неволѣ—
Въ Похвлярдѣ въ острогѣ.

Пряславская губерния. Пряславскія Губернскія Вѣдомости 1832 года, № 32.

534.

Когда я росъ, мальчикъ, свободный,
Не зналъ ни горя, ни нужды;
Родные всѣ меня любили,
Я росъ въ кругу родной семьи.
Они за то меня любили.
Что я погибший мальчикъ былъ.
По баловству меня стыдило,
Я сбылъ съ праведной пути.
Вѣ одну несчастную и влюбился,—
Любовь на пагубу души.
Она клялась, что верно любить,
Своей обманчивой душой;
А я, мальчикъ, ей повѣрилъ.
Когда я весь ей отдаться,
Черезъ несчастную дѣвочку
Вѣ темницу жить, мальчикъ, пошалъ.
Знакомъ я былъ съ московскимъ замкомъ;
Вѣ немѣ и три года прострадалъ.
Сию вечернею порою;
Лампада тусклая горитъ,
А за рѣшеткою часою
У часоваго штылька блеститъ.
И я, мальчикъ, изналился
И задумалъ убѣжать.
И принадѣл я на водѣ,
И сталъ святыхъ умолять.
Меня молитва опрашала:
Я изъ конюна убежалъ.
Бежалъ я лесомъ, бежалъ темными,
Меня скрывала темная ночь.
Я прибежалъ къ своей любезной
Со побледнѣвшимъ лицомъ;
И мы лицо съ лицомъ созналися;
И гдѣ ни взялся городовой....

Письменная Губерния Русской Филологической Вестинкъ 1890 года, № 3, стр. 62.

535.

Вы, бродяги, вы, бродяги,
Безнациональны молодцы!
Полно, полно вамъ, бродягамъ,
Свое горе горевать!
Наступаетъ зимушка-морозы;
Вы лишаетесь гульбы!
Гарнизонъ стоитъ въ порядке,
Барабаны по концамъ.
Спереди на насъ грозится,
Безъ пощады сзади быютъ;
Плечи, спину настегаютъ,—
Въ госпиталь насъ отведутъ,
На кроватушку кладутъ.
Здѣсь деревня близко къ лѣсу,
Она задомъ къ намъ стоитъ.
А во Давыдовѣ деревнѣ
Посредь стоитъ кабакъ.
Мы возьмемъ вина побольше,
Гарнизонныхъ напоимъ....

Письменная Губерния, Гороноч. Семёновскій (Торопецкий), № 175 (установлена).
Попила Дуня по воду,
Взяла ведра новья,
Обручи кленовые.
Брязну ведра подъ гору:
Станьте, ведра, купчикомъ,
Коромысло—виончикомъ,
Сама дѣвка—яблонью,
Яблонью кудрявою!

Кто бы закутить да замутить,
Кто бы съ ведромъ по пиву сходить,
Кто бы веселыхъ напоить?
Веселый нову пѣсенку сказалъ,
Нову пѣсню про Дунай про рѣку.
Дунай рѣчушка изъ озера течетъ,
Изъ озера изь Астрахани,
Изъ другаго изь Архангельскаго;
Винь по озеру гагарушка пльветъ,
Выше бережка головушку несеть,
Выше лѣса крыльями взмахиваетъ,
На себя воду заплескиваетъ.

Вятская губерния. Календарь Вятской губернии на 1883 годъ, стр. 237 (написано).

537.

Пойдемъ же мы, братьцы,
Вдоль по улицѣ,
Пойдемъ, братьцы, мы въ кабакъ;
Да мы сидемъ, сидемъ тамъ,
Вдоль по заночи;
Да сноемъ мы пѣсню, братцы,  
Pѣсню новую!  
Да и пусть нашъ хозяинъ  
Догадается—  
Поднесетъ намъ по рюмочкѣ  
Сладкой водочки.  
А мы вынимемъ, братцы, по рюмочкѣ  
Сладкой водочки,  
Да ужъ сыграемъ мы, братцы,  
Пѣсню новую;  
А ужъ какъ вынимемъ по другой—  
Зашумятъ головочки.

Терская область. Сборникъ материа́ловъ для описа́нія... Кавказа, выпускъ XV, стр. 72.

538.

Да пойдемте мы, братцы, вдоль по улицѣ,  
Да зайдемте мы, братцы, во царевъ кабачекъ,  
Да и сидемъ мы, братцы, вдоль по лавочкѣ....  
А онь догадается;—  
Поднесетъ ли намъ хозяинъ, а онъ да по рюмочкѣ,  
Али да по рюмочкѣ, а все сладкой водочки!

Кубанская область. Сборникъ материа́ловъ для описа́нія... Кавказа, выпускъ III, стр. 79.

539.

Скоморохъ ходить по улицѣ,  
Скоморохъ ходить по широкой.  
Онъ и плачетъ, позрыдаючи,  
Томъ VI. 28
Свою участь проклинаючи:
«Ужь ты, участь, ты, участь моя, Разнесчастная жизнь такова!»
Еще стук-стук подъ оконечко:
«Вы пустьте скомороха ночевать, Вы пустьте молодаго ночевать!»....
Еще чей это неумный сынъ,
Еще чей неразумный сынъ:
Не пукаетъ скомороха ночевать, Не пукаетъ молодаго ночевать!

Еще чей это неумная дочь,
Еще чей это неразумная дочь:
Не пукаетъ скомороха ночевать, Не пукаетъ молодаго ночевать!

Еще чей это умный сынъ,
Еще чей это разумный сынъ,
Что пукаетъ скомороха ночевать, Что пукаетъ молодаго ночевать!

Еще чей это ума дочь,
Еще чей это разумная дочь,
Что пустила скомороха ночевать, Что пустила молодаго ночевать!

Казанская губерния. Можжаровскій, стр. 58. Сходная цѣна.
Овсіянковъ, стр. 91 (Казаны).
540.

Скоморохъ идетъ по улицѣ,
Молодой идетъ по широкой;
Онъ бьется-колотится,
Ночевать онъ проситъ:
«Ты, душа ли красна дѣвчина,
Пусти скомороха ночевать,
Пусти молодого постоять:
Скоморохи— люди вѣжливые,
Скоморохи— очестливые;
Скоморохи— отъ— человѣкъ молодой,
Скоморохъ— не женатый, молодой.»

Пермская губернія, Шадринскій уѣздъ. Кокосовъ, стр. 109
(«хороводная»).

541.

Въ стольномъ Новгородѣ,
Было въ улицѣ во Юрьевской,
Въ слободѣ было Терентьевской,
А и жилъ—былъ богатый гость,
А по имени Терентыше;
У него дворъ на цѣлой верстѣ,
А кругомъ двора желѣзный тынъ;
На тынницѣ по маковкѣ,
А и есть по жемчужникѣ;
Ворота были вальцатыны,
Верев хрустальныя,
Подворотина рыбий зубъ.
Середи двора гридня стоитъ:
Покрыта сѣдыхъ бобрьвъ,
Потолокъ черныхъ соболей,
А и матица таволженна,
Была печка муравленна,
Середа была кирнична;
А на середѣ кроватка стонъ,
Да кровать слоновыхъ костей;
На кровати червна лежитъ,
На червѣ головье лежитъ,
На головѣ молодай жена
Андрія Ивановна.
Она съ вечера трудна-болна,
Со полудни недужна вся:
Расходился недугъ въ головѣ,
Разыгрался утюгъ въ хребтѣ,
Пустылъ недугъ въ сердцу,

Говорила молодая жена
Андрія Ивановна:
«А и гой еси, богатый гость,
И по имени Терентыцѧ!
Возьми мой золотые ключи,
Отмыкай окованъ сундукъ,
Вынимай денегъ сто рублей;
Ты ноди, дохтуръъ добыскай,
Волхъ-тото спрашивать.»
А въ та поры Терентыцѧ,
Онь жены своей слушался,
И жену-то во любви держалъ;
Онь взялъ золоты ея ключи,
Отмыкалъ окованъ сундукъ,
Вынималъ денегъ сто рублей;
И понесъ дохтуръ добыскать.
Онъ будьте, Терентычъ,
У честна креста Здвиненья,
У жива моста калинова;
Въ стрѣчу Терентычну
Веселые скоморохи.
Скоморохи — люди вѣжливые,
Скоморохи — очелестливые;
Обья ручку Терентычъ человекъ:
«Ты здравствуй, богатый гость,
И по имени Терентычъ!
Доссельва тя слыхомъ не слыхать,
И доссельва видомъ не видать;
А и шошъ ты, Терентычъ,
А и бродишь по чисту полю,
Что корова заблудилась,
Что ворона заметилась.»
А и на то-то онъ не сердится;
Говорить имя Терентычъ:
«А ты гой, скоморохи молодцы!
Что не самъ я, Терентычъ, запелъ,
И не конь-то богатаго завязъ,
Завела нужда-бедность....
У меня есть молодая жена
Авдотья Ивановна.
Она съ вечера трудна-болна,
Со полночи недужна вся:
Расходился недугъ въ головѣ,
Разыгрался ушпъ въ хребтѣ,
Пустился недугъ въ сердцу,
А кто бы-де недугамъ пособилъ,
Кто недуги бы прочь отгонилъ
Отъ моей молодой жены,
Отъ Авдотьи Пашиной,
Тому дамъ денегъ сто рублей.—
Безъ единой денежки.
Веселые молодцы догадались,
Другъ на друга озябнулись.
А сами усмѣхнулись:
«А и ты гой еси, Терентьище,
Ты нажъ что за труды заплатишь?»—
— «Вотъ намъ даю сто рублей.»
Повели его, Терентьище,
По славному Ноокгороду;
Завели его Терентьище
Во тотъ во темный рядъ,
А купили шелковый мѣхъ;
Дали два гроша мѣшокъ;
Пошли они во червленый рядъ,
Да купили червленый вятъ,
А въ дубину ременчатую,
Половина синицу нашита;
Дали за нее десять алтынъ.
Посадили Терентьища
Во тотъ шелковый мѣхъ.
Мѣхошопъ за плечъ взялъ.
Пошли они, скоморохи,
Ко Терентьеву ко дню.
Молодая жена опаслива
Въ оконечку выглянула:
«А и вы гой еси, веселые молодцы!
Вы къ чему на дворъ идете,
Что хозяинъ въ домѣ въ пять?»
Говорить веселые молодцы:
«А и гой еси, молодая жена
Авдотьи Пашинна!
А и мы тебя человѣче несемь."
Отъ гостя богатаго,
И по имени Терентьица.
И она спохватилась за то:
«А вы го́й еси, веселые молодцы, 
Гдё его видели, 
А гдё про его слышали?»
Отвечают веселые молодцы:
«Мы его слышали, 
Сами до недвижно видели 
У чести креста Завиженца, 
У живя моста калинова: 
Голова по себé его лежит. 
И вороны въ . . . . клюют»
Говорила молодая жена 
Авдотья Ивановна:
«Веселые скоморохи! 
Вы подите во святлую гридню, 
Сидитесь на лавочки, 
Поиграйте во гусельцы, 
И пропойте-ка пьесенку, 
Про гостя богатаго, 
Про стараго . . . . сына, 
И по имени Терентьица: 
Во дому бы его въкт не видались!»
Веселые скоморохи 
Сидились на лавочни, 
Заграли во гусельцы, 
Запели они пьесенку:
«Слушай, шелковый мхъ, 
Мяхоноша за плечами, 
А слушай, Терентий гость, 
Что про тебя говорят! 
Говорит молодая жена 
Авдотья Ивановна 
Про стара мужа Терентьища,
Про старого... сына:
Во дому бы тебя въкъ не видать!
Шевелясь, шелковый мхъ,
Мхопошла за плечами!
Вставай-ка, Терентьище,
Льчить молодую жену!
Бери червленый вязь,
Ты дубину ремешчатую!
Походи-ка, Терентьище,
По своей святой гряди,
И по серед кирпичной,
Ко занапвсѣ бѣлому,
Ко кровати слоновых костей,
Ко перинѣ ко пуховицы;
А лѣні-ка ты, Терентьище,
А лѣні-ка ты молоду жену
Андотьо Ивановну!»
Вставалъ и Терентьище,
Ухватилъ червлений вязь,
А дубину ремешчатую,
Половину синицу налила;
Походилъ онъ, Терентьище,
По своей святой гряди,
За занапѣву бѣлую,
Ко кровати слоновых костей.
Онъ сталъ молоду жену льчить
Андотьо Ивановну;
Шлыкъ съ головы у нея синицъ.
Посмотрѣть Терентьище
На кровать слоновых костей,
На перину на пуховую,—
А недугъ-оть поневестется
Подъ одѣльюмъ соболинъемъ.
Онъ-то, Терентьище,
Недуга-то вонь погналъ,
Что дубинкою ременчатою;
А недугъ-отъ не пуземъ—въ окошко скочилъ,
Чуть головы не сломилъ;
На корачкахъ ползасть,
Одна отъ окна отползалъ.
Онь оставилъ, недужище,
Кафтанъ хрущатои камни,
Камзолъ баберековный,
А и денегъ пятсотъ рублевъ.
Въ та поры Терентыище
Далъ еще весельымъ
Другое сто рублевъ,
За правду великую.

Кирша Даниловъ, № 2.

542.

Жилъ-быль Терентй мужъ,
Жилъ-быль Данильевичъ.
У него сдѣлалась незгода великая:
Сдѣлалась жена трудна-больня,
Трудна-больня, очень немочна,
И спустился недугъ въ буйну голову,
А съ буйной головы и до пупа,
А отъ пупа до колѣнъ и далѣе.
Говорить Терентью жена:
«Ай же ты, Терентй мужъ,
Ай же ты, Данильевичъ!
Поди, сходи на иной городъ,
Поищй молодыхъ скомороховъ,
Молодцевъ поученыхъ,
Чтобы меня, молоду, вылечили,
Чтобы меня, молоду, выползовали!»
Пошель бѣдный Терентій мужъ,
Пошель бѣдный Даныльевичъ,
На мосту далыіу сторону
Несъ молодыхъ скомороховъ,
Молодцы поученныехъ.
Прошедши онъ Орѣховецъ,
А не дошедши до Антюковца,
На мосту на калиновомъ,
У креста Леваностова,
Стрѣтились молодые скоморохи,
Молодцы поученные;
И сами говорить таково слово:
«Здравствуй, Терентій мужъ,
Здравствуй, Данильевичъ!
Ты куда пошелъ,
Куда путь держншь?» —
— «А сій же вы, братцы,
Молодые скоморохи!
У меня сдѣлалась дома погода великая:
Сдѣлалась жена трудна-болыій,
Трудна-болыій, очень немочна,
Спустился у ней недугъ въ буйну голову,
А ея буйной головы до нуда,
А отъ нуда до колѣнъ и далѣе.
А вы бы, добры молодцы,
Выпьоилоили и вытѣпчили!»
Они говорить таково слово:
«Ай же ты, Терентій мужъ,
Ай же ты, Данильевичъ!
Сходи во холстискій рядъ,
Кушай холстискій мѣхъ!»
Тутъ-то Терентій мужъ,
Скоро скочилъ во холстискій рядъ,
Кушай холстискій мѣхъ,
Приносиль имъ холстискій мѣхъ.
Взяли, посадили мужа Терентья
Во холстинской мѣхѣ;
Посели Терентью мужа
Къ Терентьевой женѣ подъ окно.
Они просятся и колотятся:
«Ай ты, Терентьев а жена!
Дома ли Терентий мужъ?,
Дома ли Данильевичъ?»
А Терентьев а жена
Кидалась въ окошечко
Въ одной бѣлой сорочкѣ безъ пояса:
«Здравствуйте, молодые скоморохи! 
Не слыхали ли и не видали ли
Терентья мужа?»—
— «Ай же ты, Терентьев а жена!
Пусти насъ въ свой высокъ теремъ
Въ гуселки поиграть,
Станемъ Терентья поминать!»
Говоритъ Терентьев а жена:
— «Ай же вы, молодые скоморохи,
Молодцы поученье!
Подьте во высокъ теремъ
И играйте во гуселышка,
Поминайте Терентьушка!»
Туть молодцы поученье
Скоро скочили во высокъ теремъ:
Они Богу помолились,
На всѣ стороны поклонились,
Терентьевой женѣ въ особину:
Здравствуй, Терентьевна жена!
Пусть въ гусельника понграть
И Теренты номинать."
Говорить Терентьевна жена:
«Играйте, молодцы поученные,
Во гусельника прончаты
И номинайте Теренты постыдаго,
Постыдаго Теренты и существою!»
Они стали во гусельника понгрывать
И въ мѣшку приговаривать:
«Слышишь ли, холестинский мѣхь?
Тебя не позаочь бранить,
А въ они говорить!»
Тутъ Терентій мужь
Выскочилъ съ мѣшка холестинскаго
И хватилъ гирю безмѣнную,
Сталъ молоду жену окладывать
И недуговъ выправливать.
На кровати тесовья,
На перинѣ пуховья
Лежитъ молодецъ въ рубахѣ красных;
Зачахъ Терентій мужь
Дѣтину безмѣнной гирей окладывать
И недуговъ выправливать.

Оленецкая губерния, Нудожский уѣздъ. Рыбинковъ, точь III, стр. 251.

543.

Ой, ты мой еси, Терентій гость,
Славенъ ты, богатъ человѣкъ!
У тебя десять жена молодь,
Оленушка Клементіяна,
Клементьевна-Дементьевна.
Ее съ вечерзь недуги берутъ,
Къ полуночи ее немочь бьетъ,
Къ бьлой зарь лихорадка трясетъ;
Немочь то—черная,
Лихорадка—красная.
Пухота, подживотна скорь.
Тутъ возговоритъ жена молодая
Оленушка Клементьевна:
«Ой, ты гой еси, Терентий гость,
Ты славень, богатъ человѣкъ!
Что ты мастеровъ не спрашиваешь,
Подмастерьевъ не допытываешь?»
Туто Терентий гость
Встаетъ по утру ранехонько,
Обувается гладехонько,
Умывается бѣлехонько,
Надѣваетъ шубу новую;
Онъ пошелъ по Новугороду,
Онъ сталъ противъ креста,
Проти креста, противъ чуднаго,
Проти чудна Остафейскаго.
На встрѣчу ему скоморохи.
Скоморохи—люди вѣжливые,
Люди вѣжливы, очестливы;
Они взглянутся,—улыбнутся,
А отвернутся,—разсмѣхнутся.
Тутъ возговоритъ Терентий гость:
«Ой, вы гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вѣжливые,
Люди вѣжливы, очестливы!
Вы много по землѣ ходока,
Вы много всѣмъ скорбямъ знатоки,
Вы скорби ухаживайте,
А недуги уговаривайте!"
У меня, братья, жена скорбна,
Оленушка Клементьевна,
Клементьевна-Дементьевна;
Её съ вечером недуги берут,
Въ полумьчъ черна немьчъ бывает.
Къ блой старый лихорадка трясеть.

Пиши туто скоморохи
Взглянули,— улыбнули,
Отвернулись,— разсмѣхнулись.
«Ой, ты гой еси, Терентий гость,
Славень, богатъ человѣкъ!»
Ты поди-ка во холщевой рядъ,
Купи холщевый мѣхъ,
Ты не дорого—три денежки даи,
А мочалище—полденьжки.
Стало, безъ полушекъ грошей,
Садись во холщевый мѣхъ!»
Попили они къ Терентию старому,
Къ Оленушкѣ Клементьевнѣ,
Клементьевнѣ-Дементьевнѣ.
Встрѣчаютъ ихъ молодая жена
Оленушка Клементьевна:
«Ой, вы гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вѣжливые,
Люди вѣжливые, очестливые!
Не видали ли немилаго моего
Терентия стараго,
Терентія богатаго?»
И тутъ скоморохи
Взглянули,— улыбнулись,
А отвернулись,— разсмѣхнулись.
«Мы видѣли немилаго твоего
Терентія стараго
Противъ креста, противъ чуднаго,
Противъ чудна Остафейскаго:
Его вороны потаскивают,
Черны кобели поволакивают!
Возговорят жена молода
Олепушка Клементьевна:
«Позбыла-де я немилаго своего
Терентья старого,
Терентья богатаго,
Налила я свою волошку!»
Тут возговорят скоморохи,
Скоморохи, люди вѣжливые,
Люди вѣжливы, очестливые:
«Ты слышишь ли, мѣшок?,
Ты слышишь ли, холщевъ,
Что про тебя говорят,
Про твою буйную головушку?»
Онь сталъ въ мѣшкѣ потягиваться,
Сталъ поволакиваться;
Холстинушка разорвалась,
А мочалище порвалось.
Встаетъ тутъ Терентій гость
На свои на рѣзвы ноги,
Онь беретъ трость жмолостну,
Половина свинцу налила;
Онь сталъ скорби ухаживати,
Сталъ недуги уговаривати.
Тутъ возговорят скоморохи,
Скоморохи, люди вѣжливые,
Люди вѣжливы, очестливые:
«Ой, ты гой еси, Терентій гость!
Ты самъ скорби ухаживаешь,
А недуги уговариваешь!»

Симбирская губерния. Б и р е н с к і й, выпускъ VII, стр. 18.
344.

Веселые по улицѣ похаживают,
Гуляют и вольничи понапрасну.
Промежуточку собой веселы разговаривают:
«Да где же веселымъ будетъ снать ночевать?
Мы ночуемъ у старой бабы во келейкѣ!»
У старой бабы во келейкѣ бессѣдунка была.
Промежуточку собой старухи разговаривают:
«У кого денегъ полтина, у кого двѣ-три,—
У меня ли, у старой бабы, четыреста рублевъ,
Въ подполѣ на полкѣ въ кубышкѣ лежатъ.»
Веселыя-то ребята злы-догадливые:
Ай, одинъ началъ играть,
А другой началъ писать;
А третій веселый будто снать хотѣлъ;
Опѣ и руку протянулъ
И кубышечку стянулъ.
«Пойдемте-тка, ребята, подъ ракитникъ частый кустъ,
Станемъ деньги дѣлить,
Стару бабушку хвалить:
Ты живи, баба, подоле,
Ты кони денегъ поболе!
И мы твой дворъ знаемъ, опять найдемъ;
Мы кубышку твою знаемъ, опять козырьемъ;
А тебя дома не найдемъ,—и дворъ сожжемъ.»

Исавинкъ 1789 года, часть II, стр. 263.—Иисавинкъ 1789 года,
часть II, стр. 142.

345.

Веселые по улочкѣ похаживали,
Гуляли, вольничи понапрасну.
Попросились у бабушки-старушки ночевать:
«Бабушка-старушка, пусти насъ поесть,
Гулять посунить, да строюкъ посучить!»
Бабушка-старушка радушна, —
Отворяла ворота широкощелько,
Пускала веселыхъ веселенинько.
Какъ у бабушки посиживушки,
Поисживушки красны дѣвушки.
Какъ тутъ веселые порасхвастовались:
У кого есть полтина, у кого есть рубелекъ;
У кого есть рубелекъ, подавайте намъ на гудокъ!
Не нашли своей родной матушки....
Пьют куинцъ шуба лежитъ на грядочкѣ;
Бабушка-старушка на печи въ углу сидитъ,
Черезъ грядочку глядитъ, такъ рѣчь говоритъ:
«У меня ли, у старушки, есть четыреста рублей,
Во кубышечки лежатъ, въ подъолѣнцѣ стоятъ.»
Первыій веселый сталъ въ гуселечки играть,
Другой веселый подъ гуселечки писать,
Третій веселый половницу подымать,
Кубышечку выставлять.
«Пу, пойдемъ, братцы-ребята, подъ ракитовъ кустъ,
Станемъ деньги дѣлать, будемъ бабушку хвалить:
Бабушка Іѣдора, проживи, радость, подолѣ,
Покопи денегъ поболѣ!»
Мы твой домъ найдемъ,—опять найдемъ;
Какъ тебя дома застанемъ, такъ тебя убьемъ;
Тебя дома не застанемъ, такъ твоей домъ сожжемъ!»

Новгородская губернія. Новгородскія Губернскія Вѣдомости 1876 года, № 37.

546.

Ужъ вы, глупые крестьяне,
Неразумны мужики:
Еще бабья-то рубаха
Томъ VI 29
Не тот же ли мѣнешь?
Рукава-то завязки,
Да что хочь положу!

Изъ собраній этнографическій сборниковъ, выпускъ VI. стр. 61.

547.

Какъ за рѣчной, за переваломъ,
Тамъ цыгане, пьютъ они, гуляютъ.
Одинъ цыгань не пьетъ, не гуляетъ;
На цыганку екось поглядываетъ:
«Ты, цыганка, ты, моя шарманка!
Ты берн-ка ключи золотые,
Отпразд-ка сундукъ больший...»

Вятская губернія, Ураевскій уѣздъ, Абрашевскій, № 39 (шляпная). Каждый стихъ повторяетъ; затѣмъ приняты: Гай-ламы, гай-жемы, съ повтореніемъ второй половины стиха.

548.

Во Москве Миша въ призвѣт
Не послѣдний былъ ворокъ.
Отломилъ замокъ отъ давки,—
Сталъ кофейный мастерокъ.
Миши дѣвки говорили:
«Полно, Мишенька, шалить,
Полно, Мишенька, шалить,
Перестань въ дѣвкамъ ходить!
Нобальуешь-поживешь,—
Во солдаты понаденѣш!»—
«Вотъ я грамотѣ умѣю,
Я и там не прослужу;
Через три я года в службе;
Во, офицеры попаду!»
Пять Москвы к Питеру приехал;
По особенноным делам.
Шел по Невскому проспекту,
Сам перечаткой разсуждал:
Что за чудная столица,
Развеселей Петербург!
Всю Россию изошел,
Веселее не пашел!
Здесь есть дамочки отличны,
Извозчиков липачи;
Если хочешь прокатиться,
Назволь, душенька, садиться!
Съ собой Катеньку возьму,
За Калиновым мостъ качну.
За Калиновым мосточкомъ
Есть питейные дома.
Есть питейные дома,
Половые мастера,
Половые молодые,
Ребятушки щеголя;
Безъ подошевь сапоги,
Верхи смазанные,
Верхи смазанные,
Кудри завиты;
Завивали для того,
Чтобы всяку любить его....

Петровская губерния, Галицкий уездъ, Лаговский, стр. 6
("посиделочка"). После каждыхъ двухъ стиховъ прибавь:
Лишь, лишь, лишь, съ повторениемъ второго стиха.
Москвы купецъ приѣхалъ,
Онъ по важнымъ дѣламъ.
Шеѣ по Невскому присмотрѣть,
Самъ перчатной разсудилъ:
Что за дивная столица
Славный городъ Петербургъ!
Непроѣзжая всю Россию,
Веселѣ не наиселъ!
Тамъ трактирщикъ, погребомъ
И кофейныхъ домовъ,
Тамъ такихъ красотокъ много,
Вудь розовый цвѣтокъ.
Привезъ хоть сорокъ тысячъ,
Всѣ въ недѣлю проживешь!
Если хочешь разгуляться,
Возьми денежекъ съ собою;
Если хочешь проматься,
Возьми Леленку съ собою!
Если знаетъ всѣ порядки,
Куда денежки дѣвать;
Ямщику ли заплатить,
Аль трактирщику отдать.
А къ буфету подвести,
Тутъ и питьцу прибереть.
Ты ступай, купецъ, просишь,
По утру опять идешь!
По утру купецъ встаетъ,
Счеты въ руки онъ беретъ.
А на ту пору жена,
Она къ смерти суждена.
Что ты, миленький, не веселъ?
Али денегъ гроша нѣть?
— Отойди ты, шельма, прочь!
Говорить съ тобой не въ мочь!
А приказчикъ глядить:
А намъ печего звать!
Что есть въ лавкѣ посходи и,
Прибрайте поскорѣй!
Пусту лавку на замокъ,
А хозяина въ острогъ.
Какъ посадить на недѣлю,
Просидить онъ цѣлый годъ.
Если некому стараться,
Вмѣсто крысы пропадеть.

Самарская губерния. Варенцовъ, стр. 258. Послѣ каждыхъ двухъ стиховъ прибавляютъ: Ахъ-ахъ, ахъ-ахъ.

550.

Такой былъ раскрасавчикъ,
Самъ на фабричкахъ жилъ,
Разный сметъ набивалъ;
Получать денегъ не мало—
Сотъ на восьмой рублей въ годъ;
И того мнѣ не хватало
Шестидесятъ рублей въ оброкъ.
Я съ хозяиномъ расчелся,
Ничего мнѣ не пришлося.
Изъ конторы вонъ пошелъ,
Кулакомъ слезы утеръ.
Какъ утерши горьки слезы,
Отправлялся въ дальнѣй путь.
Всю дороженьку проѣхалъ,
Объ расчетѣ тосковалъ:
Куды денежки дѣвалъ,

— 453 —
Куды гринна, куда рубль,
Куды два съ полтинью.
А приехалъ я домой,
Весь оборванный, худой,
Сложно жутить площадной....
«Пожнив-ка ты въ деревнѣ,
Похлеебай-ка съ крыхъ ццй,
Поноси худыхъ лантсй!...»

Рязанская губернія, Касимовский уѣздъ. Будде, № 21 ("писовск").

551.

Я съ хозяиномъ расчелся.
Въ путь-дороженьку собрался.
Всю дороженьку проѣхалъ,
Объ расчетѣ тосковать;
Куда денегки дѣвалъ,
Всѣ на счеты просчитать.
Черезъ деньъ деньъ въ десятий
Во деревню жить прийдет.
Я приехалъ оборванный,
Всякъ смеется надо мной.
Сталъ я правою оправдаться,
По въ три голоса прикать:
«Невозможно тому вѣритъ,
Чтобы денегъ не нажать!
Во Самарѣ денегъ много,
Только даромъ не даютъ!
Погребковъ, трактирвлъ много,
Точно кормятъ на убой,
Точно кормятъ на убой,
Чаемъ голову хоть мой!
Пожнив-ка ты итъ деревнѣ,
Похлебай-ка сърыхъ цей,
Похлебай-ка сърыхъ цей,
Поломай-ка въ лѣсу лыкъ!»
Мнѣ наскучило въ деревнѣ,
Въ Петербургѣ проситься сталъ.
«Вы пустите меня въ Питеръ,
Я не буду баловать,
Я не буду баловать,
Стану деньги наживать;
Когда гривенка случится,—
Въ сундучкѣ ее занру;
А цѣлковыѣ заведется,—
Я къ сударушкѣ снесу!»

Самарская губернія. Вариантъ, стр. 251.

552.

Мѣть семнадцати мальчишка
Вздумалъ въ Питерѣ пожить.
Въ Петербургѣ денегъ много,—
Только даромъ не даютъ!
Не проживши года трь,
Что пришлось домой идти.
Я въ деревню жить поѣду,
Только бъ деньги получить.
Я съ хозяиномъ расчелся;
Не пришлось ни гроша!
Кулакомъ слезы отеръ,
Полетѣлъ я въ дальний путь.
Всю дорогенькую проѣхалъ,
Объ расчетѣ проскучалъ;
Девять дней я во десятомъ!
Во деревню жить понялъ.
Я приехал обедавши,
Всё к смеется надо мной:
«Не можешь, так и не принести!»
Въ Питенбургъ денегъ много,—
Только даромъ не даютъ!
Погребковъ, трактировъ много,—
Чаемъ голову конишь мой!
Пожини у насъ въ деревнѣ,
Полезкий-какъ сарны й щей; 
Пожини у насъ въ деревнѣ,
Поворачай въ лѣсъ щей!»
Не проживши мальчикъ годъ,
Сталъ прощаться въ Питенбургъ:
«Въ Питенбургъ я жить поеду,
Стану денежку конить;
Когда гринка случится,—
Пожину и въ сундучокъ;
Накоплю и деньгъ много,—
Отнесу всѣ въ кабачокъ;
Половину прогуляемъ,
А другую проѣдишь,
Что другую проѣдишь,
И дѣвушкамъ дадимъ!»

Поздоровь уѣздъ Александровъ, стр. 172: Несколько въ двухъ стихахъ пріимы. Всѣ дѣтки, въ дѣтей, со повторенiemъ второго стиха.

553.

Близко, близко городочки,
Близъ зеленаго садочка,
Близъ зеленаго сада,
Близъ города Ярославля.
Не далеко от рѣки,
Початой слободы,
На прекрасѣ-красотѣ,
На высокой на горѣ,
На высокой на горѣ,
Стоялъ фабричекъ большой.
Во томъ фабричкѣ ребята—
Удалье молодцы,
Удалье, молодые,
Не женаты, холостые.
Собрались ребята
Съ того фабрика гулять
На прекрасу-красоту,
На высокую гору;
Садились по краю,
Близъ зеленаго сада,
Близко зеленаго сада,
Близъ города Ярославля;
Садились, пѣсы пѣли,
Соловьи ихъ свистать велѣли:
«Соловьюшки, свисти!
Разгуляться къ вамъ пришли!»
Соловьюшки свистали,
Молодцовъ всѣхъ утѣшили.

Какъ у насъ было, ребята,
Въ Ярославѣ городѣ,
Въ Ярославѣ городѣ,
Во Толчковой слободѣ,
У солдатки у вдовы,
У солдатки у вдовы
Были дѣвки хороши,
Былъ Васильышка сынокъ,
Ковры ткать мастерокъ;
Ковры точить-вытыкаешь.
II наборы набирает;
Онь гораздъ письма писать,
Гораздъ грамоты читать.
При компаньё пребывает,
Самъ во скрипичку играет.
Запиграли на скрипичкъ
Для души красной дивицы,
Для школьной, материнки
Для Пашеньки вдвоем.
Говорила Пашё мать,
Утоваривать и брать:
«Полю, Пашенька, уймись,
Съ молодцами не водись!
Доведут тебя ребята
До слабушки до худой!» —
— «Хоть худой славы добиться,
А со всѣми поводиться!»

Песенникъ 1791 года. часть III, стр. 33.

554.

Что на горочкѣ-горѣ,
На прекрасѣ такой,
На горѣ на высокой
Стоялъ фабрикъ новой.
Въ этомъ фабрику ребята
Холостые, не женаты.
Выходили молодцы
Съ того фабрика гулять
На прекрасу таку—
На гору на высоку.
Садились по краю
Близъ зеленаго саду,
Было зеленого саду,
Близ городя Ярославу,
Что по вдовой-довы,
Небольшой головы.
У вдовы, у вдовой
Были дети хороши:
Была дочь Катерина,
Был Иванушка сынок,
Сын, фабричный мастерок.
Онь по фабрике гуляет,
Всякие штучки работает,
Наборы забирает.
Онь по горячей гуляет,
Самь по скрыпочку играет,
Душу Катю спятывает:
«Уж ты, Катя, Катерина,
Разполивальная девчина!»

Говорила Кати мать,
Уговаривала ю брать:
«Полно, Катенька, уймися,
Съ фабричными не водись!
Фабричные молодые
Проведут славу худую.
Худа славушка есть,—
Тебь, Катенька, не честь,
Катерина, не хвала,
Что на перине не снала,
Одяла не рвала,
Изголовья не мила.»

Олонецкая губерния. Олонецкий Губернский Ведомости 1888 год, № 29.
555.

Понёла Катенька гулять,—
Катю нектому унять.
Унимаете Катю мать,
Уговориваете братъ:
«Полно, Катенька, щупиись,
Съ коновыми не водись!
Коновые удалые
Доведуть славы худыя!»
Понёла Катенька гулять,
Госку-горе разсеять.
Поразселила тоску
У Николы на песку.
Ты не сохни, не блекни,
Щепетою зарости!
Вырости-ка, елена,—
Въ нолѣ травка зелена!
Журятъ дѣвицу, бранить,
За милаго бить хотятъ,
За милаго дорогаго,
За дѣтную холостаго....


556.

Гечетъ рѣчка по песку
Во матушку во Москву,
Во матушку во Москву,
Ко забречному дню.

Ужь фабричные ребята,—
Хоть малы, да удалы:
Они сушки ткуть
На двадцать руки.
Они сушки переткали,
На каштаны перешли.
Назывъ не дороги каштаны,—
Были бы денежки въ карманы!
Во полночь дены гремить,
Во кабакъ идти гулять.
Мы приходимъ въ кабакъ,
Да цыганьчикъ на боку.
«Цыганьчикъ, маркиантъ,
Опираи новый кабакъ,
Опираи кабакъ скорѣе,
Наливай меду полить»
Мы взянемъ вина восьмыху,
Наберемъ . . . . духу;
Мы ударимъ ньльму въ ухо,
Сами войдемъ пойдемъ,
Мы на фабричекъ зайдемъ.
Мы на фабричекъ живемъ,
Коломякъ работали,
Много денегъ получали,
На кабакъ скоро ступали,
Полведра вина купили,
Ребяшки купили.
Ребяшки сидятъ здѣсь,
Они головы повѣсятъ:
Опомѣшьтися хотятъ;
Опомѣшьтись здѣсь шьютъ.
Веселое кричить здѣсь:
«У насъ шуба нова есть.
Отдадимъ мы шубу въ дѣло,
Мы заложимъ въ кабакъ»
Да и въ одномъ питьевъ.
Питьевъ намъ не даютъ,
Только въ нею заходятъ.

— 557 —

Бечеть рѣчка по песку
Во матушку на Москву,
Ко фабричному двору.
Ужтъ фабричны-то робятъ,
Хоть голы, да удалы,
Многомудренны.
Они ткуть натки, салфетки
На разныя клѣтки;
Што-бы вытыкалы.
Синь-кафтаны вышивали.
На кафтанахъ-то карманы,
Чтобы денегки велись.
У нашихъ у ребятъ
Во полночь деньги гремятъ,
Во кабакъ цдти велятъ.
«Цыловальники, маркиштъ,
Принимай нашихъ ребятъ,
Бери денегъ, не жалѣй!
Напирай вина осьмыхуху,
Наберемся того духу!»

Ярославская губерния. Ярославскія Губернскія Вѣдомости 1892 года, № 32.
Гечетъ рёчка по песку,
Да подъ самую Москву,
Да подъ самую Москву,
Ко фабричному двору,
Къ намъ!
Какъ фабричные ребята,
Право, мудреные,
Право, мудреные,
Принапудреные,
Мы!
Какъ у насъ платки, салфетки,
Все намётчины клётки.
Ужъ мы сукна переткали
И кафтаны перешивали,
Шили!
Намъ не дороги кафтаны,
Были бъ деньги въ кармань:
У насъ!
У насъ деньги гремятъ,
Во кабакъ идти велятъ
Намъ!
Мы подходимъ къ кабаку,—
Цѣловальникъ на боку:
Спить!
Понабрамшись мы духу,
Цѣловальника по уху
Разъ!
Цѣловальника по уху:
Не люби нашу Настюху!
Два!
«За что бьете ли Павлуку?
Не любить вашу Пастюку!» —
— Врешь!

Московский уезд. Прокудинъ, № 47. Некоторые двуглася по вторяются.

559.

Ой, да течетъ рѣчка-рѣчка по песку
Во всю матушку Москву,
Во всю матушку Москву,
Да во фабричному домку.
А фабричны-то ребята,—
Хоть голы, да удалы,
Люди мудреные,
Кудры пудренны.
Они сукна ткуть
На двенадцать рук.
Они сукна натыкали,
Все каftаны наняви.
Намъ не дороги каftаны,—
Были бы денегки въ карманы!
Развинялись кудри стали,
Любить дѣвки перестали,
Мы за то ихъ перестали,
Что смѣяться надъ намъ стали.
На ногахъ-то сапоги,
А въ рукахъ держи платки,
Все платки, салфетки
На разныхъ цвѣтахъ клѣтки....

Вятская губернія. Абрамцевъ, № 33 (капсюля).
Какъ на гору, на гору,
Ко новому кабаку,
Къ молодому чумаку....
Ужъ ты, Ванюшка чумакъ,
Отпирай новый кабакъ,
Пропущай нашихъ ребятъ!
Мы заложимъ по рублю,
По рублику на винцо!
По другому заложили,
Загуляли молодцы,
Ярославскіе купцы.
Мы по городу гуляли,
Свинецъ-порохъ закупали,
Сорокъ пушекъ заряжали,
Во Парижъ городъ стрѣляли.
Во Парижѣ городѣ
Всячины довольно,
Дѣвкамъ не привольно.
Стоять дѣвушки кружки.
Молодушки на лужки.
Съ горъ погода подуваетъ.
Мать Ванюшу посылаетъ:
«Поди, Ваня, погуляй,
У дѣвушекъ побывай!»
У дѣвушекъ на стѣнѣ
Двѣ скрипцы висять,
Двѣ муравленныя,
Понаравленныя.
Кто бы Ванѣ поиграть,—
А я, Ваня, поплясалъ!
Двѣ дѣвицы танцевали;
Томъ VI.
Два молодца наезжали,
Наезжали для того—
Полюбить-то есть кого:
Анопеневка хороша,
Въ косѣ лента широка,
Ндалека везена—
Изъ Казани, изъ Москвы.
Шли бурлаки молодые,
У нихъ кудри завиты,
Завиты, привиты....

Казанская губерния, Чебоксарский уездъ. Магницкий, стр. 69
(«обиденная»).

561.

(С)обирайтесь, робята,
На Печуру на гору,
Да во новому кабану,
Къ молодому чумаку!
Что на Печурѣ на горѣ,
Стоялъ новый кабачек.
Что во этомъ кабачкѣ,
Удалые нино ньютъ,
Богатыя дивуютъ,
Не дивуйте, богачи!
За васъ деньги заплачу:
Во карманѣ гроша два,
Да цѣльника полтора,
Полтораста серебра,
Да золота не одна!»

Новгородская губерния, Кирilloвскій уѣздъ. Шеврытовъ, Повѣдки
въ Кирило-Библейскій монастырь, часть II. M. 1856 г., стр. 188.
562.

Глаза Богу, нашу хозяину:
Поправляются дела;
Из кулька онъ во рогожку
Съ дымомъ вылетить въ трубу!
Онъ за это полетить:
По утру рано будетъ.
Онъ насъ чаемъ не поить,
Плохи ци про насъ варить:
Ни капусты, ни крупы,—
Одной тепленькой воды!
Мы водицы похлебали,
Говядины ни куска!
Всѣ празднички работали,—
У хозяина денегъ нѣтъ.
Будемъ денегъ мы просить,—
Онъ глаза всегда перекосить.
Ну такъ чертъ съ тобою, хозяинъ,
Со работой со твоей,
Со работой со твоей,
Со прикащикомъ дурнымъ,
Со прикащикомъ дурнымъ,
Съ подмастерьямъ дорогимъ!
Что за хваги за ребята
У фамилии хозяина житье:
Носить ситцевы рубашки
Обѣ семидесять заплатъ;
На нихъ синие халаты
Подпоясанны ремнемъ....

Казанская губерния, Чебоксарский уездъ. Материалъ, стр. 67
(«Общёвальной»). После каждыхъ двухъ стиховъ принято: Ахъ лоли, лоли лоли.
А что красное проходит,
Зима морозна настает,
Зима морозна настает,
У фабричных сердце мрет.
Съ полудня встаёт,
На работу посияет.
На машинь задремал,—
Праву ручку оторвал,
Праву ручку оторвал,
Къ отцу-матери послал.
Отецъ съ материю пьдутъ,
Слезы къ три ручья текутъ.
А въ народѣ говорятъ,
Фабриканта все бранятъ....
Ахъ, постылы ты заводъ,
Перенортни весь народъ,
Перенортни, перегадилъ:
Никто замужъ не беретъ—
И ни баринъ, ни купецъ,
Не фабричный молодецъ!
Тотъ лишь замужъ ихъ возьметъ,
Кто свицей въ лесу пасетъ!

Московский уездъ. Русская Ведомости 1888 года, № 24. Послѣ двухъ стиховъ припишь: Ай да, катай да, покатывай, катай, съ повторениемъ второго стиха.

564.

Внизъ по матушкѣ по Волжѣ
Гребцовцы гуляли.
Дѣвки увидали,
Красавицы нельзя усмотреть.
За насъ Богу молятся:
«Создай, Боже, создай, Боже,
Гребнемъ погоды,
Понутнаго вѣтру!»
Еще гдѣ бы намъ ни заняться,—
Къ Макарью пробраться.
Мы къ Макарю пробирались,
Съ улочкой прощались:
Прощай, улочка ты нанна безродна,
Гулять въ тебѣ полно!
Прощай, дѣвки, прощай, бабы,
Прощай, малые ребята!

Казанская губерния, Чебоксарский уѣздъ. Мигищевъ, стр. 38
(«обыденная»).

565.

Какъ пошли наши бурлаки
На рынокъ гуляти,
На рынокъ гуляти,
Алы ленты закупати.
Алы ленты закупати,
Красныхъ дѣвокъ даровати,
Красныхъ дѣвокъ даровати,
За то дѣвокъ цѣловати....

Песнь къ 1789 году, часть III, стр. 118. Носилъ каждыхъ двухъ
стиховъ приѣхавъ. Бѣлорусе бурлаки, управлять хлопень,
вердерь-вердерь-вердерьро.

566.

Ахъ, стали ребята къ людямъ привыкати,
Къ людямъ привыкати, на рынокъ гуляти,
На рынокъ гуляти, подарки закупати,
Подарки закупать, красных девок даровать,
Девок даровать, бражку паникати,
Девок бражкой угощать, себя увеселять.

Писемник к 1780 году, часть IV, стр. 115. После каждого стиха принято: В борусы, брать, солдаты, узревень хвостень, шля- дать шляпъ и ждать штремъ.

567.

Наша ходко идетъ,
Подается впередъ.
Взялъ девочку, подхватить,
Во корабликъ посадить,
Во корабликъ посадить,
Тонкий парусъ распуститъ.
Сильный ветъ подунаетъ,
Тонкий парусъ подуваетъ,
Тонкий парусъ подуваетъ,
Ко бережку прибываетъ,
Ко бережку, ко ярку,
Ко зеленому саду....

Казанская губерния, Чебоксарский уездъ. Магницкий, стр. 39 ("объ- 
денение"). После каждого двухъ стиховъ принято: ой виндъ, ой 
маленька.

568.

Ой, дубинушка, охин!
Ой, зеленая, нейдетъ, нойдетъ!
Ой, разъ, ой, разъ,
Еще разъ, таки разъ,
Еще маленький разъ!

Наша барка на мель стала,
На деревеньку понула,
На деревню Взву гору,
Въ Повоселицы подъ гору.

Вы, дѣвушки, собирайтесь,
За веревочки хватайтесь!

Вы, дѣвушки, не лѣнитесь,
Хозяина постыдитесь!

Вы, хозяева, не ешьте,
На орѣхи разстулютесь!

У насъ веревочки крутыя,
Хозяева молодые.

Если бы чаемъ напоили,
Веселье бы крутило!

Папы хозяинъ-то да Осинъ 
При себѣ деньги носить.

Мы барочки нагружали, 
Съ Богомъ въ Питеръ отпущали.

Мы нагрузимъ барку легко, 
И потянемъ,—пойдетъ ходко.

Папы дѣвушки печальны, 
Косоплеточки мочальны.

Какъ вѣдь наши-то дѣвицы 
Сами бѣлы круглолицы.

Ужѣ какъ брошкишкі ребята 
Сами бѣлы кудрелы.

Дѣвушки по мосту гуляли, 
Робятъ въ глазы не видали,

Робятъ въ глазы не видали, 
Хоть видали, не стояли,
Хоть стоили, платки рвали,
Во Мсту реченьку бросали.
Какъ у Бронницкаго мосту
Потонуло дѣвочь до сту.
Какъ у нашего Охота
Подломились ворота.
Какъ на прусской на границѣ
Пропили ломаный рукавицы.
Какъ приказчикъ Хохлова
Родила сына старшаго.
Какъ у Лѣтнаго у саду
Продаётъ мужикъ расаду.
Какъ Хольницкая Ненила
За водой ходить лѣнник.
Утонула крыса въ кринцѣ,
Приходилъ котъ на поминки.
Наши дѣвки принязили,
Покупаться захотѣли.
Закинула въ морѣ нѣна,
Будетъ въ тру перемѣна.

569.

Do утра то было ранымъ-рано,
На зарѣ то было на утренией,
На восходѣ краснаго солнцышка,
Что не усну, братцы, и не лебеди
Со лузеей, озеръ подымалися,—
Подымаются добрь молодцы,
Добрые молодцы, люди вольные,
Все бурлаки понизовые,
На канавунку на Ладожку,
На работу государеву.
Провожают ихъ, добрыыхъ молодцевъ,
Опцы, матеря, молоды жены
II со малыми со дѣтками.

Комаровъ, Остатательна и вѣрны истории двухъ мошенниковъ, первого... Ваньки Коню..., втораго Карпуша, Сб., 1779, стр. 139.

570.

Ужь ты, хмѣль, ты, хмѣль казацкій,
Простота наша бурлака!
Я съ тобою, хмѣль, спознался,
Отъ родителей отсталъ,
Чужу сторону спозналъ.
Мы другъ съ другомъ сговорились
II на Груманть покрутились,
Контракты заключили
II задатки получили.
Прощай, лѣтняя гулянка!
Подъ горою стоять барки.
Мы гуляли день и два,
Прогулялись до-нага.
Деньги всѣ мы прогуляли,
Наши головы болятъ,
Поправиться хотятъ.
Мы оправиться хотѣли,
Но у коршика спросились.
Коршикъ вози не даетъ,
Насъ всѣхъ на лодью ведеть.
Якоря на бортъ сдымали,
Паруса мы подымали.
Во походь мы направлялись,
Со Архангельскомъ прошадлись:
Процай, городъ Архангельскъ!
Процай, матьчка Двина!
Процай, бражицы-квасницы
И шорохны мастерицы!
Процай, рынокъ и базаръ!
Ни кого намъ здесь не жаль!
Ужь мы крѣпость проходили,
До брамвахты доходили;
На брамвахтѣ прописались,
Въ Бѣло море выступали.
Бѣло море проходили,
Въ Океань-море вступили;
Океань-море прошли,
До Баргева дошли.
Мы на гору приѣхали,
Крѣпка рому закуна.
Мы до-шняка пашились,
Другъ со дружкой подрались.
Ужь мы на лодью пришли,
Со Варгаева нонили.
Процай, городъ Варгаевъ!
Намъ попало рому въ устъ!
Процай, бирка съ кругами,
Село красно со песками!
До Нордина мы дошли;
Оттуда въ голови пошли.
До Медвѣди доходили
И Медвѣдь мы проходили.
Большъ люди вдаль сдѣляютъ.
И моржи на лъдахъ краснѣютъ,
Занцы на лъдахъ лежать,
Нерпы на лодью плывутъ.
Во льды мы заходили
И между льдами мы носили.
Еще Груманта не видно,
А временались Соколы.
Мы ко Груманту пришли,
Становища не нашли.
Призадумались немного;
Тутъ сказалъ намь корнишъ строго:
«Ну, ребята, не робьй,
Выглядай на марса-рей,
И смотрите хорошошенько!
Что мнѣ помнится маленько:
Этамъ будто становье,
Староцерковно зимовье!» —
— «Ты правду намъ сказалъ!»
Марсовей тутъ закричалъ,
И рукою указалъ:
«Мандолина противъ насъ,
И въ заворотъ займемъ сейчасъ!»
Въ заворотъ мы заходили,
Въ становь леду вводили,
Чтобъ зимой тутъ ей стоять,
Намъ объ ней не горевать.
Тутъ на гору собирались,
Мы съ призывомъ поздравлялись;
Въ становь нажъ сходились,
Крестомъ Богу помолилися;
Другъ на друга мы взглянули,
Тяжеленько вздохнули:
Ну, ребята, не тужить!
Надо зиму здѣсь прожить!
Поживемъ, попромышляемъ,
Звѣрей разныхъ пострѣляемъ!
Скоро темная зима
Проминуится сама;
Тамъ наступитъ весна красна;
Памъ тужить теперь напрасно!
И, бросивши заботу,
Принялись мы за работу:
Станову избу исправить,
Полки, печку приготовить—
Отъ погодъ оборониться
И теплѣе согрѣваться.
А разволочь избушки
Строить будто какъ игрушки;
Научилися мы тотчасъ;
Поздравимъ теперь вась!
По избушкамъ потянулись,
Другъ со другомъ распостранились,
И давай здѣсь зимовать,
Промышлять андрей смекать.
По избушкамь жить опасно—
Не принадъ бы смерть напрасно.
Мы кулемки становили,
Псцеей черныхъ наловили;
И оленей дикихъ славно
Мы стрѣлили пренесравно.
Бѣлый ошкуй господинъ,
Онь къ намъ часто подходилъ.
Дикарно мысно купать
И у насъ въ избахъ послушать,
Что мы говоримъ.
А мы ную въ бокъ дадимъ
Да и спицами въ конецъ.
Заколаемъ наконецъ.
Медвѣдъ бѣлый тамъ сердитъ,
Сноси лапой намъ грозить
И шататься не велитъ.
Тамъ бѣзъ спицъ мы не ходимъ,
Часто ошкуи находимъ.
Темну пору проживали,
Николи не горевали;
Какъ свѣтлѣе стали дни,
Съ разволочныхъ потнулись,
Въ станову избу приниши,
Всѣхъ товарищей нашли.
Какъ великий постъ принишел,
Слухъ до всѣхъ до насъ дошелъ,
Какъ моржи кричатъ, гремятъ.
Собираться намъ велѣть.
Карбаса мы направляли
И моржовъ мы промышляли
По равнинамъ и по льдамъ,
По залывамъ, по губамъ.
И по крутымъ берегамъ.
А моржовъ мы не боимся
И стрѣлять ихъ не стыдимся.
Мы ихъ ружьями стрѣляли,
И носками пришибали,
И ихъ снѣцами кололи,
И вязали за тинки.
Промышляли мы довольно
И поѣхали на лодью.
Лодью мы нагрушили
И отправились мы въ ходъ;
Съ Грумантомъ прощались:
Прощай, батюшка ты Грумантъ!
Кабы больше не бывать!
Ты, Грумантъ батюшка, страшень.
Весь горами ошпестивъ,
Кругомъ льдами окруженъ;
На тебя намъ жить опасно—
Не пришла бы смерть напрасно!

Архангельская губерния. Архангельская губернская вѣдомостіи 1872 года, № 35.
571.

<недоду напыми широкими воротами>
Разливалось синее море, разливалось.
В этом море белая рыба разыгралась.
Рыболовы по берегу ходили,
Белой рыбы, белой рыбь говорили:
«Берегись, белая рыба, берегись: 
Хоть тебя, белую рыбу, поплатиться,
Во шелковые тениета посадить,
На двадцать штук разрубить,
На двадцать столов станоить,
Двадцать бояр угостить!»

Воронежская губерния, Новохоперский уезд. Воронежская Беседа на 1861 год, стр. 158.

572.

<ходи ты нынъ хозяинъ по ярмарочной>
Своим гуртовщикамъ указывается:
Уже вы, братцы гуртовщики, выгоняйте вы гурты,
Выгоняйте скотину во широкую поля!
Какъ выходитъ нынъ хозяинъ на высокий на курганъ,
Онъ скотинушку любуется, самъ съ собою говорить:
«Ахъ ты, скотъ, моя скотина, бессловесная скота!
Что и нынъ нами, братцы, доли-то скотинушку волдить;
Только есть нами, братцы, доли да по Сиамъ ходить,
Злато-серебро носить!»

Орловская губерния, Елецкий уезд. Якушкинъ стр. 611.
573.

Вдругъ съ полючи у нась зашумѣло:
Роговая музыка гремѣла,
Чтобы всѣ вставали,
Время не теряли.
Удалой подъ межей пожимается,
Тебя, милый другъ, дождется.
Вставай! время не теряй!

Тверская губернія, Зубцовъ. Памятная книжка Тверской губерніи на 1861 годъ, № 3 («охотница»).

574.

Охъ, хорошо житье лакеямъ
На боярскомъ на дворѣ!
Они пашенки не пашутъ,
И оброка не даютъ.
Охъ, они пашенки не пашутъ,
И оброка не даютъ,
И оброка не даютъ,
Косы въ руки не беруть.
Ахъ вы, глупые крестьяне,
Посудите-ка вы сами!
Куда пошлиють,— бѣги скоро,
Чтобы дѣло было споро.
Засмотрѣлся, застоялся,
Съ сударушкоіѣ повидался,
Оглянулся назадъ,—
Сзади палочкой грозить.
Воротился домой,—
Казанщина съ плечъ долой,
На конюшню ведуть,
Сзади налочку несутъ.

Тверская губерния, Зубцовъ. Написанія книжки Тверской губерніи н а 1861 годѣ, № 11.

575.

Ужъ мы, бара-господа,
Стоемъ пѣсень про себя,
Мы не сами про себя,—
Про лакейское житье,
Каковъ житье лакеймъ
Во господскомъ дворѣ.
Они ныть-бдитъ готово,
Носятъ платы принято;
Они податей не платять,
На соль денегъ не даютъ.
Нерассудливы крѣстьяне,
Деревенски снѣлки!
Придетъ праздникъ воскресенье,
Намъ хочется погулять.
Намъ проситься,— не отпустить;
Не просись, пойди,— не смѣть.
Мы со столиковъ соберемъ,
Господь снять укладемъ,
На всю ночь гулять пойдемъ.
Придемъ рано по утру,—
Принасено по нутру.
Не велѣть намъ оправдаться,
Велѣть скоро раздѣваться.
Рубашонки наши съ плечъ,
Зачинаютъ болѣе сѣчъ....
Хотя сипнушил-то болѣе,—
Погуляно довольно;
Хотя синна избита,—
Сударунка нажита!

Вологодская губерния. Студитскій, стр. 104 ("Семейная. про тяжку"). Каждые два стиха повторяются.

Ахъ, далече, далече въ чистомъ полѣ
Расплачется травушка зеленая;
Унимаетъ ее мати земля сырая:
«Не плачь, не плачь, трава-чурава!
Не одной тобѣ въ чистомъ полѣ тошенько:
И мнѣ еще того тошнѣе.
Какъ ѣхалъ государь-царь изъ-подъ Риги,
Велѣлъ меня, землюшку, копать
И рвы, и колодези вырывати,
Ключевую воду попускать.

Кручненъ добрый молодецъ, кручненъ,
Pечаленъ онъ, отецкій сынъ, печаленъ.
«Не отъ радости, добрый молодецъ, постригись;
Съ великия печали я впалился,
Житье-бытъе отдамъ я во монастырь,
Oстатками я себѣ келейку поставлю,
Во кельѣ просью я три окошка:
Я первое окошко—къ Божіей церкви,
А другое окошко—во монастырь,
Я третie окошко—въ чисто поле.
Къ Божіей церкви посмотрю ли я,—помолюсь;
Въ мошнастрыь посмотрю ли я,—спасусь;
Въ чисто поле посмотрю я,—заплачу:
Ахъ, свѣтъ ты моя родимая сторонка,
Мнѣ ужъ на тебѣ не бывать,
Томъ VI. 31
Отца и матери мнѣ не видать,  
О молодой женѣ и дѣткахъ не слыхать!  
Весь родъ-племя и нозабуду!»  

ВѢСѢНѢКЪ 1860 ГОДА, ЧАСТЬ II, СТР. 155.

577.

Пока малый былъ,—  
Горя не было;  
Выростать я сталъ,—  
Горя прибыло.  
Какъ ни пойду,—  
Въ бѣду понаду;  
Съ кѣмъ сведу совѣтъ,—  
Ни въ комъ правды нѣтъ.  
Брошъ адѣйный мѣртъ,  
Пойду въ монастыръ  
Къ монашкамъ служить.  
Тамъ я въстрою  
Келью новую:  
На ней вырублю  
Три оконечки,  
Да три косицаты.  
Въ перво посмотрю,—  
Я разрыдаюсь;  
Въ другое посмотрю,—  
Да разгуляюсь;  
Въ третье посмотрю  
Да на Дунай рѣку,  
На крувой берегъ....

Вологодская губерния. Вологодскій сборникъ, томъ IV,  
стр. 181. Вѣса ли едва ли не искусственная
578.

Ахь ты, безсчастный добрый молодець,
Безталанная твоя головушка....
Что ни въ чемь-то мнѣ, братцы, таланту нѣть,
Ни вь торгов, братцы, ни въ товарищах;
Что ссылают меня съ корабля долой:
«Ты сойди, сойди съ корабля долой!
Отъ тебя ли, отъ безсчастного,
Сие море взволоносало.
Всѣ волны въ морѣ разыгрались.»
Ужь какъ заговорить безсчастный молодець:
«Мы пригрянемъ всѣ въ веселочки,
Мы причалимъ ко бережку,
Ко частому кусту ракитовому,
И мы срѣжемъ по прутику,
И мы сдѣлаемъ по жеребу,
Ужь мы кинемъ во сие море!»
Ужь какъ всѣ жереби поверхъ воды,
А безсчастного—какъ ключъ ко дну!

Песенникъ 1780 года, часть I, стр. 171.—Ночная тоскенстная пѣсня:
Песенникъ 1791 года, часть II, стр. 62.

579.

Ахь ты, сердце мое, сердце,
Ретивое, молодецкое,
Къ чему поешь-запинаешь?
Ничего ты мнѣ не скажешь,
Что ни радости, ни печали
И ни той бѣды и напасти!
Привязалось ко мнѣ горе,
Къ молодому человѣку;
Я не знаю, какъ и быть.
Своему горю пособить:
Не могу горь избыть,
Ни заесть и ни запить....
Я пойду ли лучше въ поле
И разсѣю мое горе
По всему ли чисту полю....
Уродися, мое горе,
Ты травою полинешь:
Какова трава та горька,—
Таково-то горе сладко!

580.

Ты, крапива, ты, крапива зла-жигучая,
Одолѣла ты, крапива, поле чистое,
Что ни конюхому, ни вѣшему пропаду нѣть!
Что единъ тутъ пролеталъ младъ асень соколъ;
Высокошепо леталъ соколъ по поднебесью.
Ты, кручица, ты, кручица зла-великая,
Одолѣла ты, кручица, добраго молодца!
Я со той тоски-кручицы на Дунай пойду,
Ахъ, я виду ли, молодецъ, на крутъ красень берегъ,
Посмотрю ли я, молодецъ, на Дунай рѣку.
По Дунайнику пловеть ли часть ракитовъ кустъ;
Что на кустьяхъ сидятъ да соловей птица,
Онь ность ли, соловей птица, пѣски заунывны.
Исполать тебя, удалый добрый молодець!
Ты гораздъ ли, добрый молодецъ, горе мыкать?....
Что не батюшка добра молодца сноитъ-скорьютъ,
Что не матьшка добра молодца возделыла,—
Что сопеть-скоршило добра молодца Дунай река,
Возделыла добра молодца красная девица....

Рукописный сборник XVIII века Национальной Библиотеки
(Ф. XIV, 11), № 101. Бжый стих повторяет.

581.

Кому счастьице, кому, братцы, два,
А мить, молодцу, п'ять но одного!
Что приходит ли ночь темная,
Ночь темная, время долгое,
Ляжу, ляжу я, ляжу, не усну;
А устану я рано по утру.
Выйду, выйду я, выйду за ворота.
Подымались в'ятьры буйные,
Взволновали тучи грозные;
П'ять-подъ т'ять подъ тучъ три молодца идутъ.
Первый молодецъ, онъ парадъ несетъ;
Другой молодецъ, онъ коня ведеть;
Третий молодецъ, онъ ружье несетъ.
Переходили они чрезъ Дунай реку,
Чрезъ Дунай реку, на круту гору,
На круту гору, къ широку двору,
Къ широкому двору, къ самому царю....

Орловская губерния, Малоархангельский уездъ. Я. Кушпинъ, стр. 618,

582.

Шла Машенька по рекѣ,
Да Иванушка бережкомъ.
Несеть ружье на плечахъ,
Пойду-найду, молодая,
Да за новыми ворота,
Да за новыми кленовыми;
Въ чисто полощу зайду,
Погляжу и за рѣкую,
За быстру за рѣчушку.
Какъ по быстрою по рѣчкѣ:
Не семьсотъ лодокъ пловетъ,
По семьсотъ молодцовъ,
По двѣнадцати гребцовъ.
Гребцы грянутъ и грянутъ,—
Все веселушки ревутъ;
Дворинушка журить.
Дворянишъ, ты, дворянинъ,
Ты чѣмъ пожалуешь меня?—
— Я первымъ-то—яровымъ,
Другимъ полемъ—яровымъ,
Третьимъ—денежной казной.—
Я на этнъ-то на деньги
Все налаты заведу,
Я каменны налаты,
Подхрустальный потолокъ,
Хуже ли, не хуже
Государева дворца....

583.

Отъ титенки да и отъ мамонки да малъ остались,
Ой, по чужой по дальней сторонушке все прошились…
Ой, не спится, не лежится тёмной ночкой,
Ой, растесована новая кроваточка шевелится,
Ой, соболино одягнуто съ ного валется,
Ой, что бранецкой положець да въ тромъ дуетъ,
Ой, дуетъ-дуетъ въ тромъ, отдуваешь, съ вихрями…

Ой, сватать-присватать сударь батюшка дъвку замужъ,
Ой, запоручила родная матушка за сержанта.
Ой, мнѣ, сержантушка, не владать…
Старо-прежнего дружка Иванушка за колечко, за колечко,
За то ли колечко литое дорогое…

Вятская губерния. Колесовъ, стр. 318.

584.

Какъ по рѣчкѣ по Казанкѣ
Плыветь селезенько.
Отпустили селезенька,
Отпустили молодаго,
Камгортскія дѣвки;
Увидали селезенька,
Увидали молодаго,
Вильгортскія дѣвки;
А ноймали селезенка,
А ноймали молодого,
Покинул дёнки.
Посадили селезенка,
Посадили молодого,
Къ себѣ на колѣнѣ.
Они стали селезенка,
Они стали молодого,
По головѣ гладить.
Ты скажи, мой селезенка,
Всю сущую правду
Про батюшку, про матушки,
Про мила дружочку!...
У моего у милаго
Троп новы сѣни.
Какъ во первыхъ-то во сѣныхъ—
У батюшка гости;
Какъ во другихъ-то во сѣныхъ—
У матушки званы;
А во третьихъ-то во сѣныхъ
У милаго кони.
Стоятъ кони не кормлены,
Другіе не поены.
Они чуютъ путь-дорожку,
Гдѣ милой почувствъ.
Онъ почувствъ, миленький,
Онъ чувствъ, Сашенька,
Во чистомъ во полѣ,
Что во чистомъ-то во полѣ,
Въ широкомъ раздольѣ.
Еще что мой миленькій,
Еще что мой Сашенька
Подъ себя пошелъ?
Еще что мой миленькій,
Еще что мой Сашенька
Въ головы положить?
Они положить, миленькій,
Они положить, Сашенька,
Свою праву руку.
Еще чьемъ мой Сашенька,
Еще чьемъ мой миленькій,
Чьемъ они одѣйется?
Одѣйется миленькій,
Одѣйется Сашенька,
Буйными вѣтрами.

Почему свѣтла свѣтица?
Танцуютъ девицы.
Приходили къ девицамъ.
Купцы молодые,
Припосылали къ девицамъ.
По куску люстрику.
Что люстрикъ-то девки брали,
Купцовъ не пустили.
Вѣдь купцы—торка горчица,
Вѣлъ хрѣнъ въ огородѣ.

Пермская губернія, Чердынскій уѣздъ. Н. І. Г. Ц., стр. 39 (хоровод ный).

585.

Заворуй-воруй-воруйка,
Сила, маленькій дѣтинка,
Проложилъ Сила дорожку
Мимо валу землянаго,
Мимо саду зеленаго,
Архерейскаго большаго,
Во Чудинскую слободку,
Ко Чурилову подворью,
Ко Варварину здоровою.
А Варвара залежала,
Платомъ голову связала.
Привязали-навязали
Трон сани съ повозками;
Привозили-приносили
Трой дороги подарки.
Ахъ, какъ первые подарки—
Шестьдесятъ аршинъ витлайки;
А другіе-то подарки—
Пятдесятъ аршинъ грезету,
Голубаго, дорогаго;
Ахъ, какъ третьи-то подарки—
Золотой водки два штофа....
«Ты вставай, душа Варвара,
Оправляйся, мое сердце!»
Ко второму часу ночи,
Не звезда съ неба упала,—
Варваръ вѣтка перепала:
Заворуюшки не стало,
На бою Силу убили,
Со расчету застрѣлили,
Молодцево платѣ сняли.
Тутъ Варварушка вставала,
Пятдесятъ рублейъ хватала,
Силѣ платѣ выкупала.
«Я те, Сила, говорила:
Не водись, Сила, съ ребятами,
Съ двумя двуяяльными братья!
Не топоры: по норы—
По почамъ часто ходили,
Они окна выбивали,
Красныхъ девокъ доставали,
Доставали, цѣловаали!»

Въ сенникъ 1780 года, часть II, стр. 201;—Въ сенникъ 1788 года, часть II, стр. 110;—Прич.ъ 1790 года, стр. 135 (излованъ).
ІІосылала Вашо мать
Яровое жито жать.
Іе хотілось Ванюшка цдти.
Вышелъ Ваня на крвленко,
Положилъ сердцу на плечко,
Самъ заплакалъ, Ванюшка, пошелъ.
Пошелъ Ваня по дорожкѣ;
Не нашелъ своей полоски:
Остановился чужое жито жать.
Цѣлый день Ванюша жаль—
Одинъ снопчикъ нажалъ:
На любезную свою просмотрѣлъ.
Что со этой Ваня скучи
Перерѣзать серпомъ руки,
Что повынуль съ рукъ алую кровь.
Сударушка близко жала,
Скорешенько прибѣжала,
Платкомъ ручку завязала,
Чтобъ у Ванюшки ала кровь не пила.
Пошелъ Ванюшка домой.
Отецъ съ матерью бранятся,
Всѣ работничи дивятся:
«Что жъ ты, Ванюшка, сдѣлалъ надъ собой?»
Тутъ Ванюша разсердился,
За дубовый столъ садился,
Бралъ чернильницу съ синякимъ неромъ,
«Напишешь сейчасъ прошеніе
Въ городническо правленѣ,
Своей любушкѣ скорое письмо!»

Новгородская губернія. Студенецъ, стр. 35 (бесѣда).
587.

Посыляет Иванушку мати
Яровое во полонько жати.
Не хотілось Ванюшка да бѣжать.
Поплетъ, да пошель Ваня на крылечко,
Положил Ванюшка цвіть на плечко,
Самъ заплакалъ Ваня, зарыдалъ.
Къ полосонъкъ Ваня подходить,
Къ сырой землѣ Ваня приклонился,
Самъ единий спокочекъ нажалъ.
Навалилась на Ванюшку скука.
Онъ порѣзалъ серімъ руку; 
Проливалась у Ванюшки нѣжная кровь.
Недалеко сударушка жала,
Скорененько къ Ванѣ подбѣжала,
Щелковымъ платкомъ ручку взяла.
Отецъ съ матерью въ окно глядѣли,
Надъ Ванюшкой-ванюшкой нарыгались:
«Эй! Ванюшка-ванюшка,—дурачокъ,
Иванушка,—дурачокъ! 
Что ты сдѣлалъ надъ собой,
Надъ своею надъ бѣлою рукой?
Ты ступай-ка, ступай, Ванюшка, домой! 
Тебя видѣла дмушка во лѣсочку
На единий маленькій часоченькъ:
Прогуляемъ съ Ваней цѣлый дено!»

Нятская губернія. Колосова, стр. 181.

588.

Охъ, да посылаетъ Васю отецъ съ материю,
Охъ, да напоитъ яровую да жати.
Да не хотѣлось, охъ, Ванюшка идти.
Эхь, да ко полосиѣ Вани подходилъ же;
Эхь, да трудно, трудно изъ земли приклониться;
Во весь день же, ахь, одинъ снопъ нажалъ,
Ахь, да во весь день же одинъ снопъ накалъ онъ.
Эхь, да серпомъ руку Ванюшка обрѣзала-перерѣзала,
Эхь, пролилъ нѣкну кровь.
Эхь, да уже его милая скоро усмотрѣла,
Эхь, да платкомъ руку перевязала-завязала,
Охь, знала Ваню въ дѣст.
Эхь, да отецъ съ материю его усмотрѣлъ,
Эхь, да другъ на другу они взглянулись, усмѣхнулись:
«Охь, Вани, нани сыночекъ,
Эхь, да уже ты, Вани-Ванюшка сыночекъ,
Охь, да твоей разглупый, Ваня, разумочекъ,
Что же ты сдѣлалъ, ахь, дуракъ, надъ собою?»

Тамбовская губерния. О п р а въ, № 14 («протяжень»).

589.

Осыпала Вани мати.
Ахь, яровое жито жати,
Яровое жито зажинать.
Перную горсточку онъ срѣзала,
Свою ручку онъ порѣзалъ,
Ужь онъ выпустилъ свою алу кровь.
Сударушка увидѣла,
Платкомъ ручку перевязала,
Чтобы алая его кровь не шла.
Увидѣла Ваню мати,
Начала сына ругати:
«Ты пустый, Ваня, голова! 
Ты пойди, дуракъ, въ липничку, 
Вырйкъ ты, болванъ, тростинку. 
Сдѣйся ты себѣ гудошь!»
Ваня въ дудочку играетъ, 
Онь Татьяну потѣшаетъ; 
Не умеетъ Ваня подыграть. 
Ваня въ Питерѣ родился, 
Въ Москвѣ жить онь пригодился, 
Взялъ цыганочку замужъ за себя.

590.

Улыбъ Ваня при долинѣ, 
Онь повирѣзалъ тростинки, 
Самъ въ зеленый садъ гулять пошелъ. 
Въ саду красныя дѣвушки гуляли, 
Въ глаза Ванюшку дружка ругали: 
«Что ты, Ваня, долго не бывалъ?» — 
— «Ахъ вы, красныя дѣвки, неразумныя головки! 
Минѣ не врѣмь было къ вамъ прийти!»
Въ трактирѣ Ванюша родился, 
Въ славномъ Питерѣ Ваня женился, 
Бралъ мнѣцанку замужъ за себя. 
«Мѣцанка, молодая хозяйка, 
Пойдемъ въ поле со мной работать, 
Ярво житіе занишать!»
Вышелъ Ваня на прыжечко, 
Положилъ серпикъ на плечико, 
Самъ заплакалъ и слезы заплени.
Къ полосонькъ Ванюша подходить,
Къ сырой землѣ припадает;
Самъ не можетъ въ день сионъ пакать.
Предавались Вань тоскѣ и скучѣ,
Онь обрывали свои бѣлыя руки;
Познавалъ изъ рукъ пѣнка кровь.
Мѣщаночка увидала, 
Платкомъ руки завязала, 
Чтобы кровью Ваинъ не познеть.
Отецъ съ материю ужаснулись; 
Работнички надъ ними насмѣхались, 
Посылаютъ Ванюшку домой.
Пошель Ванюшка невеселъ, 
Буйную головушку повѣсилъ; 
Шелъ Ваня, торопился.
За дубовый столъ садилъся, 
Бралъ чернилицу въ руки и перо. 
Началъ Ванюшка писать, 
Деревенское житье проклинать: 
«Распроклятое деревенское житье!
Подъ муки паники завидливы работать
II много хлѣба засѣвать!»

Симбирская губерния. Симбирскій Сборникъ, томъ II (1870 г.),
стр. 13.

591.

Цапади-ка-ся, роса.
На темные на лѣса, 
Тоска на Иванушка, 
Съ горя на Иванушка!
Тамъ лужки зеленые, 
Травонкы шелковыя....
Марина съно косила, 
Пьют рукъ косу бросила 
За нень, за колодину: 
Ноженьку порізала; 
Тріюпочной занзала, 
Ниному не сказала. 
Мамонька увидѣла, 
Слезно поплакала. 
Что начинъ за годъ такой? 
Народъ лихостной сталъ такой: 
Нельзя за рѣку стало ходить, 
Нельзя молодцевъ стало любить, 
Васечку-Васю не здѣшнаго, 
Зарвчиаго....

Вятская губернія. Календарь Вятской губерніи на 1834 годъ, 
стр. 379 (сѣнькосная).

592.

Что было по травушкѣ по зеленой, 
Вдоль по дороженькой по широкой, 
Туть ходилъ-гулялъ удалый молодецъ, 
Вызвиалъ дѣвочку къ себѣ за порота: 
«Поди-види, дѣвушка, ко мнѣ за порота, 
Выйди, красная, ко мнѣ за попой, 
Со мной, съ молодцемъ, постонти, 
Съ удалымъ словечко сказать!» 
Туть дѣвушка къ молодцу выходила, 
Съ удалымъ рѣчи говорила: 
«Какись, молодецъ, и тебѣ не любила, 
При бедуешь въ тебѣ стыдна, 
На тебя и синь кавтанъ замарала. 
Санькины санокки въ грязь теоб куталась,
Пуховую шляпунку съ головы я снимлъ?
Пошелъ молодецъ, самъ заплакалъ.
«Поиду, матушка понежить:
Ужь ты, матушка моя, мать родимая!
Ты несчастнаго меня спородила:
Меня дѣвушки не любили,
При бесѣдущй меня устыдчили.»

Какъ по травушкѣ да ягодъ по муравкѣ,
Тутъ ходилъ-гулялъ удалой молодчикъ,
Вызывалъ онъ дѣвушку за ворота:
«Выйди, дѣвушка, ко мнѣ за ворота.
Со мной, молодцемъ, постояти!»
Тутъ дѣвушка къ молодцу выходила,
Съ удалимъ рѣчи говорила:
«Какъ я теперь, миленький, тебя иолюбила,
При бесѣдущѣ я тебя хвалила,
На тебя синь кафтанъ вытирали,
Сафьянны сапожки вычищала,
Пухову шляпунку на те поправлѣлъ.» —
Пошелъ молодецъ, взвеселился.
«Спасибо те, матушка, мать родима,
Что ты меня счастлива спородила:
Меня дѣвушки полюбили,
При бесѣдущѣ меня похвалили,
На меня синь кафтанъ вытирали,
Сафьянны сапожки на меня вычищали,
Пуховую шляпуну поправлѣлъ.»

Самарская губернія. Варепцовъ, стр. 131. После каждаго стиха
принятъ: А въ людь, люденьки, съ повтореніемъ второй половины стиха.

Томъ VI.
Вдоль было по травонькѣ, вдоль по мурашонькѣ,
Туть ходить-гулнетъ удалой молодчикъ,
Кинчегъ-выкливаетъ красную дівицу:
«Поди-выди, дѣвушка, за ворота,
Со мною, со мной, съ молодцемъ, постояти,
Со-со-со удаленькимъ рѣчъ говорить!»
Что дѣвица къ молодцу выходила,
Что дѣвица съ молодцемъ рѣчъ говорила:
«Я тя, я тя, молодецъ, обезпечу,
При всемъ, при всемъ миѣ, при всемъ при народѣ!»
Что дѣвица молодца оборола,
Пуховую шляпнюю съ кудрей сбила,
Руссыя кудеречки растрепала,
Она, она синь кѣфтъ низорвала,
Золотыя нугонки разстегала,
Козловы саноженьки загоняла.
Пошель, пошель молодецъ, самъ зандался,
«Пойду, пойду, матушка понедню:
На что, на что, матушка, спородила,
Несчастьной долиной надѣвила?
Меня, меня дѣвушка оборола!»

Вдоль было по травонькѣ, вдоль по мурашонькѣ,
...........................................................
Что дѣвица къ молодцу выходила,
II дѣвица съ молодцемъ помирилась:
Руссыя кудеречки растрепала,
Пуховую шляпню низорвала,
Золотыя нугонки разстегала,
Она, она синь каftанъ заманивала.
Козловой сапоженьки вытирала.
Понесль, понесль молодець, взнеселись.

Вологодская губерния. Студеньский, стр. 13 ("Хороводы"). Послѣ каждого стиха прибавлень соня, соня, соня, съ повтореніемъ второй половины стиха.—Начи токсестенная пѣснѣ Вологодскій Сборникъ, томъ IV, стр. 394.

594.

Какъ при лугу-лужку-лугу зеленаго,
Тутъ ходить-гулнетъ добренький молодчикъ,
Кричитъ-выкликаетъ красну дѣвицу:
«Выдь, душа дѣвицы, ко мнѣ за ворота,
Со мною, съ молодцемъ, со мной побороться!»
Къ молодцу дѣвица вышла-выходила,
Нехорони рѣчи ему говорила:
«Не хвались, молодчикъ, со мной не сравнишь!
Хочешь ли, молодчикъ, со мной побороться,
При всемъ-то мирѣ и при народѣ,
При всемъ при народѣ, въ славномъ хороводѣ?»
Молодца вѣдица взяла поборола;
У смура каштанъ на немъ боры смяла;
Пуховую платью на немъ долой сбила;
Русля кудерьки на немъ встолочила;
Французскую рубашку на немъ изорвала;
Сафьяны сапожки долой постаскала.
Опослѣ дѣвица его сожалѣла—
За правую ручку она поднимала:
«Встань-ка ты, молодчикъ, встань-ка, отряхнися,
На всѣ на четыре стороны оглянися!»—
—«На горе меня мати, на горе породила,
Худаемъ таланомъ меня надѣлила,
Чужой сторонкой меня блесловила!

Владимирская губерния, Ковровский уездъ, Емировъ, стр. 137.
Черновица.
По речам нарья влюбила,
Пухову шляпушку подымала,
На русы кудри надвигала,
Синь кафтант на немъ вытирала.
Сасыны сапожки вычищала.
Попелъ молодецъ, завеселился,
Родной матушкъ поклонился.


596.

Какъ по лугу-лугу, охъ, лугу зеленому,
Тутъ ходить-гуляешь, охъ, удалый молодчикъ,
Кличетъ-выкликаешь, охъ, красную дѣвицу:
«Выдь ко мнѣ, дѣвица, охъ, побороться!»
Молодца дѣвица, охъ, поборола,
Да черную шляпу, охъ, долой сшибла,
Да русыя кудри, охъ, расклочила.
Попелъ же молодчикъ, охъ, самъ заплакалъ:
«Почто меня, мати, охъ, породила,
Несчастною долей, охъ, надѣлила?»

Уфимская губерния, Мензелинский уѣздъ. Пальчиковъ, № 13
(«вещила»). Послѣ каждаго стиха приѣзжаетъ: Ой, ладу, ладу, ладу,
съ повтореніемъ второй половины стиха.

597.

Какъ по травкѣ, по муравкѣ,
По лазоревымъ цвѣточкамъ,
Какъ ходилъ-гулялъ молодчикъ,
Что молодчик, подгородчик.
Манить девушку за ворота,
За ворота побороться.
Девица молодцу говорила:
«Я тебя, молодец, обещаю
При всем миру, при народе,
При девичьем хороводе!»
Девица молодца поборола,
Черную плюшку с кудрей синицка,
Русику кудри столочила,
Рубашечку изорвала,
А кафтанчик замарала.
Попел молодец певесел,
Буйную голову повисил.
«Уж ты, матушка родима,
Почто на горе родила,
Мало снала надела,
Вз хоровод гулять опустила?»
Девица молодца порочала:
«Воротись душа молодчик!»
Я могу горю пособить,—
Черную шляпу принудить,
Черныя кудри причесать,
Рубашечку призвать,
А кафтанчик призвать!»

Ярославская губерния. Труды Ярославского Губернского Статистического Комитета, выпуск I, стр. 40. Всё каждое стиха произошло филь-лелью, с повторением второй половины стиха.

598.

Вдоль да по траве да вдоль по муравей,
Тамъ ходить-гуляешь удалой молодчикъ,
Кличешь-викаешь красную девицу:
«Выйди, выйди, дивица, ко мне за ворота, 
Ко мне за ворота, со мной поборитесь!» —
— «Не хвались ты, молодецъ, не хвались собою. 
Своей молодецкою, своей чистотою!» 
Что при всякъ ли миръ, при всемъ при народѣ, 
При большомъ девичьемъ было хороводъ, 
Какъ дивица молодца, она поборола, 
Пуховую шляпу съ него собрала, 
Шелковый кафтанчикъ на немъ извяла, 
Что русская кудри ему растрепала. 
Поборовши молодца, она сожгла: 
Что правую рученьку ему подавала, 
Со сырой земли-то его подымала, 
Шелковый кафтанчикъ на немъ отрихала, 
Что русская кудри ему причесала, 
Пуховую шляпу ему надѣвала. 
Какъ пошелъ-то молодецъ, пошелъ, самъ занялся: 
«Начто меня, матушка, на свѣтъ породила, 
Несчастною долею на вѣкъ надѣлила? 
Что меня ли, молодца, дивка повалила!»
Со удалымъ рѣчи говорила:
«Кажется, и, молодецъ, тебя не любила.
На тебя синь спорукъ замарала,
Смазные сапоженьки затоптала,
Пуховую шляпушку съ головушки скрила!»
Пошелъ молодецъ, самъ заплакалъ,
На родиму матушку распесился:
«Зачѣмъ, матушка, породила,
Худымъ счастникѣмъ надѣлила?
Меня дѣвушка не далюбила,
При компаницѣ пристыдила!»

«Теперь, молодецъ, тебя полюбила,
На тебя синь спорукъ вычищала,
Смазные сапоженьки вытирала,
Пуховую шляпушку надѣвала!»

Шелъ по травкѣ, по муравкѣ,
Какъ по травкѣ, по муравкѣ,
По той лѣтнѣй по дорожкѣ,
По той лѣтнѣй по дорожкѣ,
Шелъ молодчикъ не женатый,
Шелъ молодчикъ курдявый.
А на встрѣчу молодому,
А на встрѣчу холостому
Милы дѣвицы идутъ,
Милы дѣвицы идутъ.
«Давай, младой, поиграемъ,
Давай, младой, потанцуемъ» —
— «Я могу съ вами играть,
Могу съ вами танцевать:
Мои рученьки играютъ,
Мои ноженьки танцуютъ!» —

Казанская губернія. М. Ж. ж. р. в. с. к. и. б., стр. 51. Въ каждомъ дву-
стишнѣ первое полошнія перваго стиха повторяется по три раза.

601.

Васильюшка бранный,
Молодецъ кудрявый,
Чего размышляешь,
Думаешь-гадаешь? —
— Думаю-гадаю,
Какъ Москвой проѣхать,
Каменною пробраться,
Каменной пробраться,
Съ купцами спознаться,
Товару пабраться,
Домой отправляться.
Ясомъ ѣхать — грязное,
Степью ѣхать — пыльно,
Московой ѣхать — стыдно:
Москва вся красна,
Улицы мечены.
Камешкомъ кладены.
Клалъ-выкладали.
Молоды ребята,
Бѣлы, кудреваты,
Бѣльми руками.
Солдаты съ полками,
Ружья со штыками....

Казанская губерния, Чебоксарский уѣздъ. Магницкая, стр. 70
(«обиденная»).
СОКРАЩЕНИЯ

ВЪ НАЗВАНИЯХЪ ИСТОЧНИКОВЪ.

Абрамычевъ—Сборникъ русскихъ народныхъ пьесъ. Записанъ съ народного пѣвцѣвая и переложенъ на одинъ голосъ съ аккомпанементомъ фортепіано. Н. Абрамычевъ. Спб. 1879.

Аддева—Русский пѣвеникъ, изданый И. Аддевой. Двѣ части. Спб. 1848.

Александровъ—Сборникъ русскихъ народныхъ пьесъ, собранныхъ И. Александровымъ. Б. Александровъ (Современникъ 1864 года, № 7, томъ III).

Бернадъ—Петербургъ славянскаго народа, собранный и аранжированный для пѣнія съ аккомпанементомъ фортепіано М. Бернадомъ. Спб. 1847.

Балакиревъ—Сборникъ русскихъ народныхъ пьесъ, составленный М. Балакиревымъ. Спб. 1891.

Будде—Къ диалектологіи великорусскнхъ народнѣй. Ислѣдованіе особенностей рязанскаго говора. Е. Будде. Варшава, 1892.

Варенцовъ—Сборникъ пьесъ Самарскаго края, составленный В. Варенцовымъ. Спб. 1862.

Вильбоа—100 русскихъ пьесъ, записанныхъ съ народнаго пѣвцѣвая и аранжированныхъ для одного голоса съ аккомпанементомъ фортепіано К. Вильбоа. М. 1894.


Ефименко—Материалы по этнографіи русскаго населения Архангельской губерніи, собранные Н. С. Ефименкомъ (Труды Этнографическаго отдѣла Императорскаго Общества любителей естествознанія, антропологии и этнографіи при Московскомъ университете, книга V. выпускъ 2-ой, 1878 года).

Иваницкий—Повѣстовательныя пьесы, собранныя въ Вологодскомъ уѣздѣ Николаемъ Иваницкимъ. (Статистическій Сборникъ, издаваемый Вологодскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ, томъ III).
Кашин — Русский народный певец, собранный и изданнный для пения и фортепиано Данилом Кашиновым. Три книги, М. 1833—1834.

Кирьевский — Певец, собранный Н. В. Кирьевским. Девять выпусков, М. 1860—1874.

Кокосов — Круговые игры и песни в селит Улановском (Пермской губернии). Изданные А. Н. Кокосовым. (Записи Императорского Русского Историко-Географического Общества по Отделению этнографии. Том II. Сиб. 1869).

Колесников — Заметки о языке и народной поэзии в области северо-восточного края. А. А. Колесникова. СПб. 1877 (Сборник Отделения русского языка Императорской Академии Наук, том XVIII).

Костомаров и Мордышева — Русский народный певец, собранный в Саратовской губернии А. П. Мордышевым и Н. П. Костомаровым (Авторы русской литературы и древности. Изданные Н. Тихомировым. Том IV. М. 1862).

Кохановская — «Несколько русских песен» и «Остатки боярских песен» Кохановской (Русский Вестник 1860 года).

Лаговский — Народные песни Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губерний, собранные и помещенныя на ноты Ф. Лаговским. Выпуск I. Череповец, 1877.

Лепольд — Статистическое описание Саратовской губернии, составленное Андреем Лепольдовым. Спб. 1839.

Лопатин и Прокудин — Сборник русских народных лирических песен. II. М. Лопатина и В. И. Прокудин. В двух частях. М. 1889.

Магницкий — Песни крестьян села Белокалейского, Чебоксарского уезда, Казанской губернии. В. Магницкого. Казань, 1877.

Мельгунов — Русские песни, пособственно с голосов народа записанные съ объявлений изданния Ю. П. Мельгуновым. Выпуск I. М. 1879. Выпуск II. Спб. 1885.

Можаровский — Сняточные песни, игры и гадания Казанской губернии. А. М. Можаровский. Казань, 1873.

Мякушин — Сборник уральских казачьих песен. Собран и издан Н. И. Мякушиным. Спб. 1890.

Народные русские песни — Народные русские песни, собранные М. М. М. 1837.

Овсянников — Русские народные песни, записанные в г. Казани. Этнографических материалов, собранных А. В. Овсянниковым. Казань, 1886.
Орловъ=Крестьянскія пьеси, записанныя въ Тамбовской губерніи В. М. Орловымъ (при участіи Е. П. Якубенка). Спб. 1890.

Пальчиковъ=Крестьянскія пьеси, записанныя с. Николайки, Манчевинского уѣзда, Уфимской губерніи, И. Е. Пальчиковымъ. Спб. 1888.

Пивоваровъ=Донскихъ казачьихъ пьеси. Собралъ и издалъ А. Пивоваровъ. Новотеркаевскъ, 1885.

Поповъ=Народные пьеси, собранныя въ Чердынскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, Василемъ Поповымъ. М. 1880.

Прячь=Собрание русскихъ пьесъ съ ихъ голосами. На музѣку положилъ Нач. Начъ. Часть I. Спб. 1790.

Прокудинъ=65 русскихъ пьесъ для одного голоса съ фп. И. Прокудина. М. 1881.

Пѣсенникъ 1780 года=Новое и полное собраніе россійскихъ пьесъ. Шесть частей. М. 1780—1781.

Пѣсенникъ 1788 года=Собрание разныхъ пьесъ. Четыре части. М. 1788—1788.

Пѣсенникъ 1791 года=Новый россійскій пѣсенникъ. Три части. Спб. 1791.

Пѣсенникъ 1796 года=Каранный пѣсенникъ, или собраніе лучшихъ свѣтскихъ и простонародныхъ пьесъ. М. 1796.

Пѣсенникъ 1810 года=Новѣйшій и полный россійскій общественный пѣсенникъ. М. 1810.

Пѣсенникъ 1815 года=Новѣйшій полный всебічный пѣсенникъ. Пять частей. Спб. 1815.

Пѣсенникъ 1817 года=Новѣйшій россійскій избраный пѣсенникъ. Двѣ части. М. 1817.

Пѣсенникъ 1819 года=Новѣйшій всебічный и полный пѣсенникъ. Шесть частей. Спб. 1819.

Римскій-Норсаковъ=Сборникъ русскихъ народныхъ пьесъ, составленный Н. А. Римскимъ-Норсаковымъ. Двѣ части. Спб. 1877.

Рыбниковъ=Пѣсы, собранныя И. П. Рыбниковымъ. Четыре части. М. 1861—1867.


Сахаровъ=Сказанія русскаго народа, собранныя И. Сахаровымъ. Томъ I. Печатие третьѣ. Спб. 1841.

Семевский (Торопец) — Торопец. 1016—1863 г. М. Н. Семевскими (За- писки Императорского Русского Географического Общества 1864 года, книга 2-я).

Славянская — Описание русской крестьянской епархии съ текстомъ и пьесами. О. Х. Арсеньевой-Славянской. Три части. М. 1887, Тверь 1887, 1889.

Смирнов — Пьесы крестьянъ Владимирской и Костромской губерний. Собранны и изданы Александромъ Смирновымъ. М. 1847.


Суханов — Пьесы народныя, собранныя изъ усть простаго народа. Изданны М. Сухановымъ. Книжка I. Сб. 1840.

Терещенко — Бытъ русского народа. Въ VII частяхъ. Сб. 1847—1848.

Филиппов — 40 народныхъ пьесъ, собранныхъ Г. П. Филипповымъ и га- ремнизованныхъ В. А. Ряжскимъ и Корсаковымъ. М. 1882.

Халанский — Русские народные пьесы, записанныя всѣ Цитировскому уѣзду Курской губерніи, М. Халанскимъ (Русский Филологическій Вѣстникъ 1879—1883 годовъ) и Спѣдыя и замѣтки о говорахъ русского языка (0 вѣдомостей особенностяхъ народнаго говора въ сѣверной части Нут- нивскаго уѣзда, Курской губерніи), М. Халанскимъ (Русский Филоло- гическій Вѣстникъ 1886 года, № 4).

Шишонко — Отрывки изъ народнаго творчества Пермской губерніи. Собралъ В. Шишонко. Пермь, 1882.

Якушкин — Сочиненія Н. Я. Якушкина. Сб. 1884.
### Алфавитный список песен.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ответ</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>А Батюшка, мои батюшка</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>А вскрывашь два лебедя</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>А из Крыма да братцы, из Ногая</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь вы, выходы, выходы</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, гулище, гулище моє</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, далече, далече в чистомъ полѣ</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, далече, далече в чистомъ полѣ</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, далече, далече в чистомъ полѣ</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, холина моя, ты, долинушка</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, доскажь усевь и сымхъ не сымать</td>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, какъ въ нынѣшніе годы</td>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, какъ на дворѣ день вечеряетъ</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, не покушача во сыромъ бору кукуала</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, воль всесна—зимомъ, воль зеленой дубровой</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, стали работать людямъ принимати</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, степь мол, степинушка</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, талыша на мой, талыш таковь</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, талыша на мой, талыш таковь</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, талыша ли мой, талыш таковь</td>
<td>373</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь, тоснуешь мнѣ, доброму молодцу, тоснуешько</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, батюшка нашъ царекъ лабекъ</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, вола мол, воля</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, воля наша, воляшь</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, гуляшекъ, ты, мой голубочекъ</td>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, доскажь, ты, невзгодушка</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, дорожечка, да дорожечка</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, доскажь жена моя молодая</td>
<td>396</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, змѣюшка, змѣя хвостка</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, каменъ ли, ты, мой камешекъ</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>Ахь ты, матушка Москва рѣка</td>
<td>273</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ах, ты, наш батюшка Ирсьлавльсь горох
Ах, ты, пиши моя, пиши, пиши зелёная
Ах, ты, черево мое, черево
Ах, ты, черево мое, черево
Ах, ты, скучу моя, живи — разгуля
Ах, у нашего сударя света батюшка
Ах, усилия, усы, да удалые молодцы
Ах, что жь ты, мой слизь голубчик
Ах, Лизмь ты наши, Инкушка

Безъ мора, безъ времени стала трава сокрушен
Бережочекъ зыбется
Береза моя, березонька, береза курдышная
Безко, близко гордышка
Безъ зеленыхъ дубрушки
Болить, болить моя головушка
Бравая Настенька
Братецъ ты мой родный
Высь одинъ-то, одинъ у отца, у матери

Насъ-люди благородны
Вдоль было и травошки, вдоль и мурвик
Вдоль да и травы да идешь по мурвик
Вдоль по Интерской, по Московской по дорожоньк
Взрусть съ веоочи у насъ запущено
Весенние по улицъ покажиши
Вогласное то улицъ покажишико
Вечеринушка, красное солнце стало садиться
Некорь новый, матушка, мнѣ мало стялось
Некорь Asked три роты шло
Найдёщ солнце, найдёщ красно
Ныпки, ныпки, солнышко
Ныпки ты, красноо солнышко
Низажи, паньке курдечки
Нынѣ по матушкѣ по Волгѣ
По горахъ, долахъ, по раздоымь светъ беленько
По городъ созуишиласъ былъ
По городъ созуишиласъ былъ
По аллее — аллее, да въ чистымъ поле
По деревь мый народъ живетъ
<table>
<thead>
<tr>
<th>СТР.</th>
<th>Речь</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>173</td>
<td>Воздалече было, воздалеченьки въ чистомъ полѣ.</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>Воздалече было, воздалеченько</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>Воздалече, воздалечь въ чистомъ полѣ.</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>Воздалече то было, воздалеченьки</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
<td>Воздалече то было по чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>Воздалече то было въ чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>Воздалечь шумитъ</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>Во лугахъ зеленыхъ</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>Во лугахъ—лугахъ по зеленить</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>Во лугу то было, во лужечкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>Во лужечкъ—то было, во лужечкъ по зелень</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Вода ты мои, полошень</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>Во лугихъ во Роговощкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>Во Мещей Мишъ въ прилавкѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>Во селѣ было Никоновскому</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>Вотъ корабль нашъ, господинъ</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>Вотъ не все горь проплакать</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Вотъ свой орелъ по горнымъ латамъ</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Во хорошемъ—то высокомъ теремѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Время снѣжки намъ приводить</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Все бы, все бы я подъ оконечнымъ сидѣлъ</td>
</tr>
<tr>
<td>348</td>
<td>Вставай ты, нашъ братецъ</td>
</tr>
<tr>
<td>394</td>
<td>Вся люди живутъ—какъ цветы цветутъ</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>Всю ночь не спалъ, всю ходилъ да гулялъ</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>Въ нодѣ дороженька, въ полѣ не широкая пролегала</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>Въ полѣ-полѣ чистыимъ</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Въ пятесяятъ четвертый годъ</td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>Въ славномъ морѣ-морѣ океанѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>Въ стольномъ Новгородѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Въ чистомъ полѣ, въ широкомъ раздоѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>Вы, бродяги, вы, бродяги</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>Вы, заводы мои, заводушки</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>Вы, заводы мои, заводушки</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>Вы, завода мои, заводушки</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Выйду, выйду, младешонка</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Томъ VI. 33
<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>409</td>
<td>Вьютесь сниз головачкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>Вы, дья мои, дьсочки, дья темные</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>Вы, матроски батьки</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>Выметоалъ нашъ Никушки</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Вы не дуйте-ка только, не бьуыте, сильные</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
<td>Вырѣзала поросенка на талую землю</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td>Вырѣзала поросенка на талую землю</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Вы прощайте, матушка родны</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>Выростала древушка тополя, высокая</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>Вы, туманы мои, вы, туманушки</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Выбывает молодой майор</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>Гонять, топать казаченку</td>
</tr>
<tr>
<td>398</td>
<td>Горе нею нежало</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>Гренадеры молодцы</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>Гулял Ванюшка подаль, гулял-гулялъ Ваня днём</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Гулял Ванюшка подаль, гулялъ днём</td>
</tr>
<tr>
<td>494</td>
<td>Гулялъ Ваня при домикѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>Давно сказапо, лапко блюдо</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>Да во въ-то, братцы, во чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>Да когда я былъ-былъ маленьки</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>Далеко было, далеко во чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>253</td>
<td>Далеко, далеко во чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>Далеко-далече во чистомъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>Да не заступая въ полѣ, не касайтесь</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>Да не заступая въ полѣ, не касайтесь, она упала</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>Да подними жь тебя, добрый молодецъ, изъ чужой сторонушки пить-гуляй</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>Да ты, службо наша, служица</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>Да хвали-гуляй по базару</td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>Двадцать шесто числа</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Добры молодцы всѣ на водяномъ житытъ</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>Доаго ли снѣжочкъ на талой землиць лечать</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>Дорогой ты мой камешекъ, полобленный</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>Еще пять-то у насъ въ нашемъ морѣ, штѣ такой буковки</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Еще сколько я, добрый молодецъ, ни гуляли</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>Еще что жь вы, братцы, приздились</td>
</tr>
<tr>
<td>308</td>
<td>Инкеронъ молодой</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>Жилъ-былъ Терентий мужь</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>Дорогой ты мой камешекъ, полобленный</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>Дорогой ты мой камешекъ, полобленный</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Еще пять-то у насъ въ нашемъ морѣ, штѣ такой буковки</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>Еще сколько я, добрый молодецъ, ни гуляли</td>
</tr>
<tr>
<td>308</td>
<td>Еще что жь вы, братцы, приздились</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>Инкеронъ молодой</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>Жилъ-былъ Терентий мужь</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Заводы ли вы ион фабричны.
Заворуй-порох-порохна.
За Зарейгкем городом, за Рязанью за старою.
За каменю за стеню, за московою пехотою.
За Невагом, за другой речкой Перебраться.
Займ, головы, вспой на противник.
Зародасть Ваню мать.
За речкой за Невешушкой.
Зеря ты мои, зеря красива.
За славною за Кубенью речкой.
За славною за речку за Кумою.
За славною рекою за Москвою.
Зеленый садочек.

Ись-за горы было, братцы, высоких.
Ись-за горы было, из-за крутым горь.
Ись-за ерника из-за Камского.
Ись-за леса то было, из-за лесочким, из-за леса зеленого.
Ись-за леску-лесочку.
Ись-за лесу-лесу темного.
Ись-за леску-лесу темного, из-за зеленого зеленого.
Ись-за лесу-то было, лесу темного.
Ись Крыму было, из Негаю.
Ись Москвы купец пріѣхал.
Ись-нож бережку из-нож крута.
Ись-нож камыша.
Ись-нож камыша из-нож благо.
Ись-нож лесу, из-за лесу темного.
Ись-нож Петра из-нож города.
Ись-нож цвѣтка за каменем Москвы.
II отъ Москвы заря-заря званилаго.
Прекрасный—городъ главный.

Казакамъ друзьямъ въ походъ явлено ити.
Казакамъ-то, друзьямъ разлюбезнымъ.
Кось бывало ми, ясну соколу, за времечко.
Кось былъ у молодца конь, понь замосквстъ.
Кось вечеръ-то нов головушка видя, погулял.
Кось во городъ во Вереюшк.
Кось во городъ, кось во Муром.
Кось во поле-поле, во чистомъ во поле.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th>Описания</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>174</td>
<td>Какъ во садуку во зеленому по кустушечки тамъ кушаетъ</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Какъ по саду-саду, зеленому садочку</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>Какъ во садуке во стороникъ</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>Какъ въ полѣ шляхъ-дороженьки проезжали</td>
</tr>
<tr>
<td>259</td>
<td>Какъ лежене-лежань во честымъ пышъ</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td>Какъ Дюницочка ноче сбадовалаась</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>Какъ жила-была курочка, на ней черный хохолокъ</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>Какъ за рѣченькой было за Невагою</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>Какъ за рѣченькой я былъ за Невагою</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Какъ за рѣченько да за быстрью</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>Какъ за рѣченько было за славнымѣ Дунаемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>Какъ за рѣченько за Кубанушкою</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>Какъ за тымъ былъ за Вешенъыми крутными горами</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>Какъ и въ швемые-то полку</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>Какъ изъ славнаго царства Астраханскаго</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>Какъ и мать-то сынъ, въ походъ его пропожила</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>Какъ и матъ сынъ спрашпала</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>Какъ и по мосту-мосточку</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Какъ и шли-пршлі соята молодые</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>Какъ на горкъ-горочкъ, тамъ древо росло</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Какъ на пору, на пору</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>Какъ на пору, да на пору на кругой</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Какъ на славномъ то было на Кругломъ озеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>Какъ не была лебедушка черезъ степъ летитъ</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>Какъ не самъ-то я и дѣвнцу ходію</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>Какъ не сопь-то вдолитъ мою буйную головушку</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>Какъ не лесоп-то соколь, соколь по горнымъ лопалъ</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Какъ одинимъ-то, одинъ у отца, у матеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>Какъ во Дунавъ-Дунаво</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>Какъ по лугу-лугу, охъ, лугу зеленому</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>Какъ во миро было, миро по Еврейскому</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>Какъ во моры-моры по Еврейскому</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Какъ во Патерской горожкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>487</td>
<td>Какъ во рбекъ во Казанкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>Какъ по травкъ, по мурравкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
<td>Какъ по травкъ, по мурравкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>Какъ по травонькъ, по муррановькъ</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>Какъ попыла краснымъ хлопушка по лѣкъ по ягоды</td>
</tr>
<tr>
<td>469</td>
<td>Какъ попыла наши бурлаки</td>
</tr>
<tr>
<td>Стр.</td>
<td>Содержание</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>499</td>
<td>Какъ при лугъ-зужку-луго золтаго</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>Какъ при стежкъ, при дорогъ стоялъ блязъ материку</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>Какъ прийшъ урядничкъ ко Степанку къ гости</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>Какъ разгавчется мати</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>Какъ сверовъ матушка немѣстку журйть-брнилъ</td>
</tr>
<tr>
<td>309</td>
<td>Какъ свѣтъ да свѣтъ мѣсяцъ во полнечи</td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td>Какъ свалаи про малоковушку</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>Какъ съ вечеръ затуманилось</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Какъ съ вечеръ кочета помѣтъ</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>Какъ съ вечеру сильнъ дождичекъ</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>Какъ съ линой съ посточей съ сторонушин</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Какъ ты, батюшка славный тихий Донь</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Какъ у Ванюшки голова болтъ</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Какъ у Ванюшки голова болтъ</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Какъ у дятчеки у касатушки</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>Какъ у коръ-кора свято, неутомимаго</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>Какъ у насъ то было на святой Руси</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>Какъ хвалится нашъ донский тёплушк</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>Какъ или дво бывшъ николиныхъ</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Какъ я былъ-то, молодецъ, былъ маленький</td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
<td>Какъ Машъ-то нашъ, все Машкина</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Калпна съ малпной не во время разцвѣлн</td>
</tr>
<tr>
<td>480</td>
<td>Кому счастье, кому, братцы, два</td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td>Короватъ ты моя, короватушка</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>Кукушечка соловушку журила-браншла</td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>Леда или путь-дорожка</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Леталъ-то, леталъ молодъ сногъ орелъ по крутымъ горамъ</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>Льесъ ли, вы, люсочки, льесъ темные</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>Льто красное проходи</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>Льто семнадцата маленькая</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>Матушка красно солнечко</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>Мать ты нашъ, матушка</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Между Куровъ, между Мазкой распахана землюшка</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Мила матъ родъ</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Мимо лесу мимо темного</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>Мимо лесу мимо темного</td>
</tr>
<tr>
<td>Стр.</td>
<td>Мимо сада, мимо веленого.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na горкъ, на горкъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na горбъ ножары</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na доззушку: выростать пустъ маломушка</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Намѣть мнѣ ночи, немокушанъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Надъ горою надъ высокой</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na желтенькомъ на снмчуеломъ было на васочкъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na зарѣ было, на зоренькъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>342</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na зарѣ было на утреней</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na зарѣ то было, на зоренькъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na зарѣ то было, на зоренькъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na Михайловъ день собираются</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Na норѣ стоялъ разбойничакъ семь годовъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Намъ весело жить.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Намъ роздоелъ писать</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Навали-на-ся, роса.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>495</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Насто по сну гуляла</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Насто по сну колила</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>На что наши буйные голомушки</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Наша ходко идетъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Нашъ полковничъ гоеводинъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Нашъ полковничъ гоеводинъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не былишушка въ чистомъ полѣ забываласли</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не бушуйто вы, пѣтры буйные</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не бушуйто-такъ, пѣтры буйные, го чистъ полѣ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не быстрая рѣшка шумитъ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не былъ звара занимаетя</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не была лебедь въ перелетъ летать</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не бѣловка березонка въ землѣ клюнулся</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не бѣловка березонка въ землѣ клюнулся</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Не было спѣжка въ полѣ заблазли</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Не бѣлы снѣги во чистомъ полѣ.
Ne бѣлы снѣжи въ полѣ забѣла.
Ne бѣлы-то ли, не бѣлы, ехъ, снѣги во чистомъ полѣ, въ полѣ снѣги забѣла.
Ne бѣлы-то ли снѣги, снѣги во чистомъ полѣ, въ полѣ забѣла.
Ne бѣлы-то снѣги во чистомъ полѣ.
Ne бѣлы-то снѣги во чистомъ полѣ забѣла.
Ne въ Муцкѣ, не за Москвою.
Ne жаль эту дорогинку, что она засыпана.
Ne за деньги мой тополь гольдъ.
Ne косицами да это сине море.
Ne кукушечка, братцы, во сыромъ бору куковала.
Ne кукушечка во сыромъ бору.
Ne кукушечка во сыромъ бору куковала.
Ne кукушечка во сыромъ бору куковала.
Ne кукушечка во сыромъ бору куковала.
Ne кукушечка во сыромъ бору куковала.
Ne кукушечка во сыромъ бору куковала.
Ne ласточка ко лиѣ прілетѣла.
Ne лѣса шумятъ, не дубровушка.
Ne матушка своему сыну говорила наказала.
Ne отъ вѣтра снѣмъ море скользбала.
Ne отъ пламечка, не отъ огничка.
Ne сны орлы солетался.
Ne ступень-холодень вѣтеръ подуваетъ.
Ne травушка ковылушка въ землѣ шаталася.
Ne черная ворона зачернѣла.
Ne шумъ-ка вы, ахъ, да вѣтры буйные.
Ne шумъ ты, не гудъ въ чистомъ полѣ, дубровушка.
Ne шумъ ты, шумка, во полѣ, зеленой дубровъ.
Ne дѣсь ли соколъ иолеты валь.
Ne ясенъ ли соколъ пролетывалъ.
Не ясенъ-то ли соколъ пролетывалъ.
Не ясенъ-то ли соколъ пролетывалъ.
Не ясенъ соколъ со тепла гнѣзда солетаетъ.
Не меняя-то ли соколичекъ пролетывалъ.
Ночешия ноченька мнѣ мало спалось.
Почть мои темныя, ночера веселыя.
СТР.

Почка темная, непроглядная .................................................... 157
Почка моя темная, почка осенняя .......................................... 335
Ой ты, долы мои, долы, долы подошвенные ............................ 8
Ой, да не лихие ластушки въ полы, лихие касатушки .......... 297
Ой, да течет рѣчка-рѣчка по песку ....................................... 464
Ой, дубинушка, охна ............................................................ 470
Ой, ньжь весело жить ............................................................ 130
Ой, не по вершинку было, было то во снѣнем ....................... 175
Ой, по туманушки, да они по балочкам ....................... 153
Ой, голеставьте, ой, голеставьте ......................................... 218
Ой ты, батюшка нашъ, батюшка ........................................ 290
Ой ты, батюшка нашъ славный тихий Донъ ....................... 1
Ой, ты взойди, ты взои, да красное солнышко .................... 155
Ой, ты гой еси, Терентий гость ........................................... 444
Ой ты, гуленцы, ты, мой гуленчень ....................... 407
Ой ты, росшею мал размечененья ........................................ 192
Ой ты, сердце яя, ты, мое сердечушко, сердечушко кроткое 250
Отдаютъ Федьку въ солдаты .................................................. 53
Охъ, да не травгшка, она номураиушкіі ....................... 230
Охъ, да не травгшка, она номураиушкіі ....................... 230
Охъ, да не травгшка, она номураиушкіі ....................... 230
Ой ты, служба паша нужная, сторона Грузинского ......... 154
Ой, хорошо житьо лакоямъ .................................................. 479
Иванушко по двору гуляетъ .................................................. 288
Спередъ нашими широчинами поротами ......................... 478
Петербургская была дорогожа .............................................. 139
Пиан моп головушка, пила, ширюала ................................. 40
Цвивдясь Иаинушка со бокреными поротами ............... 44
По дорогененько по широкою ............................................ 137
Подъ городомъ подъ Кериматомъ .................................... 277
Подъ городомъ подъ городомъ .................................... 234
Подымавъ буйны вѣтры со горы ........................................ 31
По-за лесомъ-лесомъ темненънымъ ................................. 72
Пойдемте, ребята, къ моему дядѣ .................................... 367
<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пряжорил пташки рёвны крылышки</td>
</tr>
<tr>
<td>Пройти, денёк, поскорее</td>
</tr>
<tr>
<td>Прогнала по полдю дорогенька</td>
</tr>
<tr>
<td>Прогуляться, батюшка сыграй младенец</td>
</tr>
<tr>
<td>Протекала речка Соженка</td>
</tr>
<tr>
<td>Прощали клевушки с моря Черного</td>
</tr>
<tr>
<td>Прощай, дяденька, прочь, бабы</td>
</tr>
<tr>
<td>Прощай, прощай, пинешка</td>
</tr>
<tr>
<td>Прощай, Томский в Тобольск</td>
</tr>
<tr>
<td>Ревгралися-ка, молодец</td>
</tr>
<tr>
<td>Разгулялась, разбушевался Сура речка</td>
</tr>
<tr>
<td>Разгулялись разлюбезная</td>
</tr>
<tr>
<td>Разрослись ты, моя, моя гударушка, по мгл восторжийся</td>
</tr>
<tr>
<td>Расстуживался-раскалечется младень кень сокол</td>
</tr>
<tr>
<td>Роща моя, роща, рощи зелень</td>
</tr>
<tr>
<td>Рыболов рыбу ловил, ночевать к Дунё водила</td>
</tr>
<tr>
<td>Сиди мной, сидиешь</td>
</tr>
<tr>
<td>Середи Москвы на площади</td>
</tr>
<tr>
<td>Сидеть выше на кувань</td>
</tr>
<tr>
<td>Сыпать порошь на березу</td>
</tr>
<tr>
<td>Светла моя, свет, ты, светушка</td>
</tr>
<tr>
<td>Спротивишься да вятчики</td>
</tr>
<tr>
<td>Спротивишься, ты, святочка, святушка горькая</td>
</tr>
<tr>
<td>Скоморох влёт по улиц</td>
</tr>
<tr>
<td>Скоморох ходит по улиц</td>
</tr>
<tr>
<td>Скупо-тошно сидень рыбыкъ во снёках</td>
</tr>
<tr>
<td>Слава Богу, нынь хочешьь</td>
</tr>
<tr>
<td>Служба ясна в поход</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирайтесь-ка, братцы-рабочики</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирайтесь-ка, братцы-рабочики на зелёный хут</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирайтесь, рабочики, мы, укниц на-того! Больше</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирался наша сняваария</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирался рабочича</td>
</tr>
<tr>
<td>Собирались рабочие</td>
</tr>
<tr>
<td>Со восточной было со стороны</td>
</tr>
<tr>
<td>Солдатушки, бранно-рабочики</td>
</tr>
<tr>
<td>Солдатушко соколы со стороны</td>
</tr>
<tr>
<td>Соломено кукушечку утвариватьь</td>
</tr>
<tr>
<td>Соленей кукушечку полотвариватьь</td>
</tr>
<tr>
<td>Ст.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
</tr>
<tr>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>460</td>
</tr>
<tr>
<td>462</td>
</tr>
<tr>
<td>463</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
</tr>
<tr>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td>355</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ты, воспой, ты, воспой, малый соловьушек.
Ты, гуляй-ка, гуляй, голубочек.
Ты, гуляй-ка, гуляй, голубочек.
Ты, золоти, ты, моя золотушка.
Ты, золоти, ты, моя золотушка, раздолье широкое.
Ты, дорога моя, дорога широкая.
Ты, дитя моя, дитя моя, сиротушка.
Ты, дитя моя, дитя моя, сиротушка.
Ты злодейка да злодейка, змея королева.
Ты, змейка-скороспелка, змея королева.
Ты, змейка-скороспелка, змея королева.
Ты не пой, не пой, молодой мой соловушек, во чистом поле.
Ты не пой, не пой, молодой мой соловушек, во чистом поле.
Ты не стой, не скучай передо мной.
Ты, песня, песня, красно солнечко.
Ты, прекрасная Марья, роса.
Ты, серебро, батюшка скупец, в милицей.
Ты, служба, ты, служба нежная.
Ты, талан чай мой, талан худой.
Убирается да наш православный царь.
Ужь вы, ветры мои, ветерочки.
Ужь вы, ветры мои, ветерочки.
Ужь вы, грачи престольные.
Ужь вы, горы мои, горы круты.
Ужь вы, злая матушка-матушка.
Ужь вы вздумали мой родитель-батюшка.
Ужь нам синя шля-прощьи называются с моря Черного.
Ужь конь ты наш, конь королевский.
Ужь ми, матушка, твоих совсем.
Ужь мы, бары-господа.
Ужь ты, весна-песня.
Ужь ты, весна-песня.
Ужь ты, зимушка-зима.
Ужь ты, зимушка-зима.
Ужь ты, голубень-голубочек.
Ужь ты, голубень-голубочек.
Ужь ты, зимушка-зима.
Ужь ты, золушка-зима
Ужь ты, роща зелёная,
Ужь ты, хмель, ты, хмель славянский.
У Иванушки голова-голова болитть.
У колодезя у колодезного добрый молодецъ коня понь.
У меня ли, молодца, земля жена.
У насъ на улицѣ, у насъ по широкой.
У отца было, у матери три сына любимы.
У Троицы у Сергія было подъ горою.
У часопениц было благословенено.

Ходитъ молодецъ здоль по короболу.
Ходить нашъ хозяинъ по придорцѣ.
Хороша наша деревня, только улица грязна.
Хорошъ нашъ зазирокъ уроды.

Чортъ взойдь, какая скука.
Что было по травушкѣ по зелёной.
Что пишись-то мои русы кудри, висячъ-запивались.
Что далечѣ, далечѣ во чистомъ полѣ.
Что же мы, ребята, приуныли.
Что жъ ты, золушка, по полю летай.
Что куютъ-то люди, куютъ, куютъ мужи рѣзвы.
Что на короболѣ-горѣ.
Что на съѣды, что подъ елкой.
Что не ясны молодцы слеталось.
Что пила-то, пила моя буйная головушка.
Что повыше ойло села Лыскова.
Что пониже города Нижняго.
Что по сѣяны было, селя-сѣнечкамъ.
Что по сѣяны было, селямъ-сѣнечкамъ.
Что во транкѣ, во мурмакѣ.
Что пропились робкѣшницы, промотались.
Что свѣтленько, свѣтленько месяцъ во полушари.
Что со вечеръ добрый молодецъ женился.
Что у насъ-то было, братцы, въ рощица.
Что-то наша славная земленика распахана.
<table>
<thead>
<tr>
<th>СТР.</th>
<th>Текст</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>147</td>
<td>Щель хатушка дорогой ..........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>Щель молодец дорогое, раздавленной широкой ..........................</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>Щель молодец по дорожкі ......................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>Щель я, молодец, дорожко, шель широкую ..............................</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>Шириной ты, дорожки, но такъ широко ..................................</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>Щала Мишенка лесным ...........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td>Щала Мишенка по рѣкѣ ..........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td>Взяла свадьба, семеры саны ..................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td>Взялъ обозы, да четверо саней ..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td>Эй, усм, усм проявляешься на Руги ......................................</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Я печоръ своего милаго ..........................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td>Я гулялъ-то, гулялъ, добрый молодец, гулялъ долго ночью .......</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Яникъ ты нашъ, Янушка, Яникъ, сынъ Горыниничъ ....................</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Яникъ ты нашъ, Янушка, Яникъ, сынъ Горыниничъ ....................</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Яникъ ты нашъ, Яникъ, сынъ Горыниничъ ...............................</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>Яникъ ты, Янушка, Яникъ, сынъ Горыниничъ ............................</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>И не порь-то быдь, не разбойничекъ .....................................</td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td>И нечастый уродилъ ...............................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>И отъ татеньки да и отъ маменьки да мать остался ..................</td>
</tr>
<tr>
<td>487</td>
<td>И прославъ городъ на краю столы .........................................</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>И съ хозяиномъ распелся .......................................................</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>И такой былъ разседленичикъ ...............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНЬЮ СЮЖЕТОВЪ.

ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТЪ ЛЕТЫ ПРЕСТУПЛЯЮЩЕГО.

Арестантка (преступница): — дщери въ отстрогѣ 509—518;—встречены въ отстрогѣ отцы 509;—сидятъ въ неполѣ, а ея младый гуляетъ съ дружиною 512, 513;—горюетъ (плачетъ) 512—515, 517, 518;—смотрятъ въ окно, не проводятъ ли имь 512—517.


Сурлакъ (судовой рабочій):— фраптъ 520;—гуляетъ и даритъ дѣвокъ 565, 566;—идетъ въ кабакъ 561;—идетъ копать Ладожгкій каналъ 569;—зломуегь для врѣмахъ на Шишкинѣ 570.

Воръ.— не воръ, а рыболовъ 449—453;—принимаетъ 548;—скоморохъ 544—546;—перечень воровскихъ водвиговъ 449—451, 453.

Гуртовалъ: 572.
Дерястпръ: — бъжму оп. глужы 310.; — отцу и матеръ ЗМ; — отъ д-ра ЗЫ, ЗЬГ>; — ийчуетъ подъ госпою 300.; — тогкуеп. но рошымъ. З91.; — разйойникъ 397, 407, 412, 413.; — что берутъ много пъ голдатъ 11,102,104,107,102,125,130; — падаетъ нь обмокъ, узиавъ, что мплыіі взятъ пъ г-ты 7(>; — біштся сойтн съ ума, еглі мплый бу-детъ паятъ Ы; — д-цу утѣшнютъ, что е;і>ыі>ы будетъ не пъ солзатахъ, а пъ каза-лахъ 14 — 17; — что огтаііается пъ Иетер-бургк 13; — проснтъ подругъ осішбодить бі.г-лаго рекрута, ея инлаго 91; — от.іаетъ пъ г-ты міиаго ОЬ, 90; — проіцается гъ пово-Орліцемі 02— 07,— провожаетъ новобранца 02— 07, 101, 112; — не далі д-ці. лкібнть 94; — получаетъ нѣсть, что ліііыіі нъ огтрогѣ 501— 50Ь; — упрекастъ яндаго, что оііъ пьетъ 33, 34; жалуотся на обмалъ иолодца 20; — комыіднру на обманъ солдата 320; — приходнтъ къ моіодцу 21(3; — угощнетъ 5Ь— 01; — заплзяетъ м-цу обріізініиую руку 586— 590;— боитсл м-ца 231;— ішбо-рола (обндѣла) ы-ца 592—599.

С м есь: — арестаптка, арестантъ, бурлакъ, казикъ, мотросъ, молодецъ, іиѣіппіца, разбоАнпкъ, р<ізбоЙница, рекруп., солдатъ.

Іілзакъ:— едиіігтнеііііый гыиъ 131, 132;— пойгкоіюй нрагдіпікъ 343, 344;— прлказъ імтп яъ походъ 131, 132,141,143, 212, 213;— идстъ ііъ походъ 114,130,141 — 144;— п пздыхаетъ 290;— н радуетгя 212, 213;— прощается съ Доиимъ на пі.кн 130;— мать проппъ конл пе покидать к-ка 322;— гонѣтустъ к ку не ндтн въ зна-исшцііки 3_'3;— отсцъ н иаті. проіюжаютъ 131, 132,323,— жепа гнаряжастъ 144;— проножастъ 131, 132, 1( 1 — 144,213;— нрпснп. пср-иуться 142;— обі.щастъ одарнть того, кто пойдстъ пи. ея >іуа:а 144;— прогнтъ ночепаті. гъ псю още олпу почь 143;— прощаніг гъ ді.пицею 136;— дѣвнца иропожаотъ 133— 135;— плачстъ 135;— іроппъ к-ка почс-
лей 293;— дает жене чрез товарищей писать 293—294; — велит жене выходить волок в дом 293—294; — писать товарищем письмо 278; — брать приходя к учащему 300, 302, 303; — побуждает учиравящего сажать коня 307; — упражняет за частной 300; — в-ку учащему стреляется с матери 304, 306; — черкесы ругаются над телом убитого 310; — мать плачет по к-ку 289; — брат 299, 301; — вещает и пишет казачку 300; — просит коня не отставлять его одного (разбоя) 330—333; — обещает коню равнодушно 254. См. еще: молодец, разбойник.

Казакская служба:— к-ое дело 217; — круча 244, 245; — ягель воину 162; — служба надежна 201; — бьется 102; — тяжела военная жизнь 165, 169, 190, 207, 236; — тяжело учення 162, 163; — поджожик спрашивает, почему к-к погиб 247—253; — пророчь коня не отставлять его одного (разбоя) 330—333; — обещает коню равнодушно 254.

Купец: — худое житье на барском дворе 574, 575.

Матрос: — отплывает от Ревеля в Кронштадт возвращается назаде дав подарки для малой 315; — работает в погоне 345; — испытывает бурю на море 346.

Молодец: — воспоми-воскормил мага барабана 187; — мир, поздравляет Волга 73, 394, 469—472; — воспоми-воскормил Томь VI.

Дунай 580; — посвящает поницозные города 218; — м-ц исходит Полугу 11; — северную сторону 12; — уважает по Плевенскому протоколу 548; — м-ц идет смута 85, 396, 466, 464, 575—581; — идет города в монастыре 576, 577; — выделяет дурын союз 204; — тяготеет к олимпийских 10—12, 75, 386, 387; — на чужой стороне 218—221, 232; — не бывает на родине 576; — если бы крылья, м-ц ехал бы на родину 232; — бьется против молодец 7; — шарш шарш смута смута, ждет уж а, или идеть 75; — жена погибает несчастливо 75; — находят дванц балагу 12; — м-ц никто не носит коротывать, он идет ко взвод 356—358; — ночи заставляет в лорот 202—203; — носит ил кустом 202, 203, 205, 206; — возь дерева 230, 390, 391; — среди степи 230; — проводить солдата и гринду 403; — м-ц в любье в луче 433, 434; — расправительно про рекрутский набор 53, 84; — бойтся, что барин отдаст его в солдаты 359; — м-ц требует на воину, неять взять пощечин, а ему идеть; — душа продает захватить ей и нажити коня 273—276; — м-ц бьется на поединок и взять в плен 338; — м-ц погонил и с него снял платье; — нажил нажил 583; — товарищи остепеняют м-ца на чужой стороне 205, 206; — велеть схвати с пораба 578; — недруги хотят убить, дивица будет 380—382; — турецкие жаждут убить м-ца 311; — м-ц гибнет из-за жены 463; — идет за дивиц б 461, 464, 466; — погоняет в тяжком из-за тяжли 468; — казаки кидают м-ца 433; — допрашивают 435; — м-ц на праеве 431; — идет к царю 505; — хочет бы рассказать король воину 436; — отнимает лобых у казаков 431, 432; — пропивает казну 431; — идет и обрывает себ в руку 586—590; — м-ц дивиц завидует играть 600; — м-ц несет подарки дивиц 216; — выписывает дивицу бракуют и побеждают (обажает) 502—509; — брать
встречаются 229, 230; — въ ономъ штрихъ 218—221; — братья, встрѣчаются, — и «болѣе не ви- даться 229; — конь жалуется, что ему ти- желы походы 49; — на пышното ж.-ца 251— 253; — на любовныя увлеченья ж.-ца 253; — предлагаетъ ж.-цу свою смерть и его руку 250; — и его пальцы 335; — но братья походы 253; — братья себя нуго 254. См. еще: кавалъ, рекрутъ, солдатъ.

Описи:— Болги 10, 11, 128, 420; — Донн 1, 2, 375; — Донъскій берутъ объ отсутствіи казаковъ 1, 2; — укрывается плоскими, швейцъ — швейцемъ 3; — швейцеръ казаки, отъ поры 4; — разбойничий избы 433, 434; — хозяевъ 404—406, 408—416, 420; — Кубань 200, 201; — степи 207; — Терекъ 373; — Ника 5—9, 374, 376, 377; — берега Ника утѣшены казачьими костями 5; — князь хит- вать въ мирѣ съ покоренной ордой 5—8; — Ярославъ 420.

Офицеръ: — генералъ хитаетъ казаковъ 337; — именуется; братья конецъ выдѣлить еще 254; — полковникъ получаетъ орденъ и объ- ясняетъ походъ 212, 213; — чинъ улажива- ется съ квартиръ; тѣмъ приготовить 112; — швейцеръ сказываетъ, что квартиръ 139; — майоръ беретъ чужую сторону 126; — при- числяется къ отряду, материю, жестоко 129; — полковникъ приготовляется съ роднымъ 129; — плыть по морю 116; — по рѣкѣ 128; — стрѣляющихъ удавитъ плыть на турецкихъ судахъ 262; — генералъ беретъ передъ вол- ками 325, 326; — начальство казаковъ на разданіи 337; — высылаются розыскъ для поимки разбойниковъ 396; — атаманъ при- ближается къ Царину и требуетъ отъ султана покореніе 267; — вечеръ разстан- ѣется никому 236; — полковникъ приказан- но о Кубань 200, 201; — князь, потому онъ трусъ въ каштанъ 199; — князь, о чемъ онъ залѣзаетъ 234, 235; — коня, пе- ремому онъ повелень 250; — начальствовать надъ убитыми казаками 334; — ранить 292; — убить 297, 298; — умирая, обозорожить сос-

— 530 —

Разбойникъ (казакъ):— дѣвница р-на признается въ убийствѣ 408;— убиваетъ своего брата 416, 417;— своего рѣдкаго 422, 423.

Рекрутскій наборъ:— тяжелъ для народа 21, 147;— страсть въ ожидаиій набора 30, 32, 56, 63, 139;— молодецъ распрашиваетъ про наборъ 83, 84;— старшие къ писарь дѣлаютъ пры наборѣ несправедливости 81.

Рекрутъ (новобранецъ):— сынъ вдовы 79;— сирота 30, 32, 63;— охотникъ 50, 121, 122, 125;— невольянинъ 121, 122, 125, 126;— продаются въ солдаты 50;— идеть въ свободу тоже всѣдъ женинцы 113;— идеть въ солдаты 33 — 129, 139, 160;— за нимъ 38 — 44, 50 — 54, 62, 171, 175, 359, 518;— не видитъ нимо его дочери 41;— за то, что малолѣсный рѣдкимъ 62;— за то, что навелъ на дочь худую славу 243;— въ за нимъ 119 — 121;— брать съутъ молодцу нить 50;— отецъ отдаетъ сына въ свободъ 45 — 47;— родители въ жданъ сына переходятъ отдычи 25;— луяютъ,
которого взь сыновой отдать 62—88; отдать меньшаго сына 90;— братья платят жребій между собою жребій 88;— жъжъ жребій 82 — 58;— младшій брать платит впредь старшаго 57;— старшіе братья отдают младшаго 80, 98;— еяротъ не съ жъжъ жребій 78;— дѣвушка отдача милаго 38, 94;— старшицы жъжъ жребій, погибаго отдать 79;— сестръ грозитъ 53;— миръ не милуетъ 63;— менуетъ быть, что братья отдать его 368;— пытать жребій 21, 80;— поконить (самовольно, скоковываю) 37, 60, 62, 64, 67—74, 125;— у дѣвушекъ 49, 58, 53;— поедать (едятъ) миръ въ церковствѣ 41, 43, 50, 51, 53—59, 62 — 66, 18, 70 — 74, 76, 77, 125;— стригуть (брить) 41, 45 — 51, 53 — 57, 62 — 65, 67, 68, 76, 77, 81;— мѣста поставить свои остроженія кури разносятъ 49, 50, 53, 64, 67, 69, 77—дѣвушки 54, 62;— просить мать подобратъ кури 42;— и просить дѣвушекъ 66;— отецъ подобираетъ кури 77;— дѣвушка 76;— привезющица узнаваетъ миръ 73;— не глядя въ собствености 60;— напрасно надѣясь, что не глотаетъ 57;— нерасно надѣясь отпечатаетъ 64, 66, 68;— готовъ на все, лишь бы избавиться отъ службы 152;— просить молиться о немъ дѣвушку 26;— также и предчувствіе 52, 56, 69—74, 354, 356;— мъвши кнѣво 27;— горе рѣтъ 32, 39 — 61, 63, 64, 69 — 78, 80, 100—105, 354, 356;— слѣва 67, 69—72;— дѣвушка на изаблюдо и проситъ умеренную жъжъ жребій съ нимъ 78;— просить жену его утѣшить, она не искать 113;— вести съ горе 33, 103 — 107;— отпышется отъ утѣшения дѣвушки 57—61;— смотреть (не смотрятъ) 61;— утѣшить мать, что не съ одной, и ему также тяжело 120;— глядѣть 35, 77, 106;— также по кнѣву родную сторону 56, 100—103, 122, 125, 149;— отъ въ мать 33, 56, 74, 76, 100—103, 122, 123, 140;— итъ ему молитвъ 33;— также покитаетъ родныхъ 74;— именуѣ съ дѣвушкой 56, 82, 122, 123;— дѣвушки будуть съдѣвушки 28, 29, 74;— она добрый отецъ, матери, гостей 113;— дѣвушка 128;— они будуть сърѣцатъ 28, 29, 74;— также разгаться съ мѣсяцемъ 35, 73, 74, 127, 129, 140;— не жъжъ отецъ съ материю 125;— не женъ жены 128;— она нѣжно есть другого жребія 74;— всѣ платутъ по рѣтъ какъ по мертвымъ 152;— горе родителей 53;— матери 109—111, 115, 116;— отецъ платитъ (турить) 21, 69, 71;— мать платитъ (турить) 27, 59, 69—72, 109;— приходитъ 63;— вѣтъ такой матери, потому бы не взяли по семь 113, 116;— рѣтъ просить мать не платить 27, 44;— женю съ дѣвушкой платить 171;— жену не понимаетъ 63;— приходятся 70, 71;— горе дѣвушекъ 24, 25, 92, 94, 95, 97, 102, 125, 139;— мѣсяцъ платить (турить) 72, 81, 95, 96;— дѣвушка платитъ (вежливый) 62, 67;— молодецъ рѣтъ платить 62;— никто не турить 69—72;— прошлись съ родными и мѣсяцъ на языкъ 50, 116—118;— съ отцомъ, съ материю 90 — 90, 106, 117, 119—121, 123, 137,— съ женю 116, 123, 127,— съ дѣвушками 127;— съ дѣвушками 32 — 37, 107, 108;— съ товарищемъ 127;— съ длинющими 100—107;— рѣтъ не приходитъ съ женю 119—121;— съ дѣвушками 93,— проситъ родителей не подать его жену и дѣтей 52;— картина: жена новобрачный 76, 103, 119—129, 172;— матери приходятъ 109 — 121;— милыя 92 — 97, 101, 112;— съ сестрёй 111;— илъ угодвариваетъ мать не просить 109 — 112;— мать просить воротиться 118;— обѣй рѣтъ 91.

Рыбовъ: 452, 571.

С к о м о р о к хъ:— молодой 540, 542;— телегой 540;— въ—люди нѣмбы 540—543;— ученныхъ 542;— ходишь по землѣ 543;— дѣвушки 541 — 343;— и притомъ 543;— и просить у жена разговора и играть 419;— сказываютъ нынѣ вѣстемъ 530, 537;— всѣ люди прямы и скрыты 536;— приветъ нѣмымъ 539—540;— идешь у утвоя 544, 545;— и оберыводятъ 544 — 546;— идутъ убить 545;— открываетъ двери съ старымъ мужемъ и женой молодыхъ женъ 541—543.
Солдатская служба: — поезд свободной жизни 189; — ноги богатства и воды 216; — поезд иглы у родителей 174, 175, 189; — солдатских кружка 180, 190, 193, 194, 215, 231; — солдаты нечастые 28, 29, 174, 175; — иноплеменников 69, 70, 119, 176— 181, 186; — путь войны 98, 103, 104, 161; — служба страсти 22, 29; — тяжела 39, 42— 45, 181, 191, 192, 195— 197; — состояния раннее время 223— 226; — входят жены солдатского 243; — жизнь в пользу солдатского 180, 181, 182; — служба страсти 22, 29; — тяжело стоять на часах 69, 164, 165, 209, 384, 385; — в лагере 164, 165; — тяжело учение 164, 165; — служить веститъ с неприятелью 33; — недостаток службы и нынѣ 110; — тяжело служатъ 211; — входят на войну 189; — съ просьбой служитъ 152; — весення служба привлекает 211; — солдатская голова 152; — служить в пользу государя 166; — платы готовое 166; — съ тяжело служить суда.
Царь.— Жалует казаков Донских.

Фабричные: — искусный мастер 553 — 559; — фронт 559, 562; — любим хлебниками 553 — 555; — недозволен хозяином за хулоное содержание 562; — радуется, что хозяин должен обнажиться 562; — жалует, что на дворе портится пиво 563; — получает уличье 563; — боятся уличья 563; — узнает 553, 554, 556; — идет в кабак 556 — 558, 560; — кабачка 556, 558; — получает много и все проживает 550; — получает расчет и идет в деревню 550 — 552; — узнает в деревни и просится в Петербург 551, 552.

Цыганъ 547.
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХЪ ИМЕНЪ ВЪ ТЕКСТѢ ПѢСЕНЪ.

Цифры означаютъ №№ пѣсенъ.

Аллотъ Ивановна 511.
Агафонъ 454.
Азовъ 342.
Александръ Николаевичъ, царь 98;— Григорьевичъ 292.
Алена, поповка 445;— Гавриловна 292;— Казимиревна-Дементьевна 543.
Алеша,— епика 528.
Андреевна 168.
Аня 61,— юшенька 36, 560.
Аптовонацъ, городъ 542.
Аристовскіе мужики 457.
Архангельскіе крестьяне 440, 480.
Архангельскъ 32, 313, 570;— ое озеро 536.
Аршиновъ 261, 266.
Астрахань, озеро 536;— ская сторона 391;— окая 472;— сное царство 421.
Ахматовскіе мужики 457.
Аверья 454.

Бестовъ, города 236, 354.
Биржевскіе городъ 30.
Богомолово, село 408, 112.
Бронницкий мость 568;— я ребата 568.

Бутырская застава (въ Москвѣ) 530.
Вольна гора, деревня 568.
Болье море 570.

Ваня,— кая, — яшка, — яшка,— юшенька 24, 37, 38, 41, 57—65, 77, 79, 80, 512, 513, 515, 517, 519—524, 526, 560, 582, 583, 586—591.

Василий 454.

Варшава 264, 266.
Василий, городъ въ Португалии 570.
Васильевъ 264, 266.
Васильевна, Вага,— епика 553, 591, 601.
Васильевъ 440.


Волконскій 435,— князь 453.

Волкогна 30, 32, 48, 77, 82, 84.

Вольское пожарное 32.
ІІиренкій городъ 31.
Іоробей; горы 110.
Іореяжен: 2, 436.
Іееславское село 146.
Выборгъ 315.

Гаврюшка,— шенка, горъ 430; Гавриловъ 292.
Гельнефтерисъ 315.
Горенокъ, князь 302.
Горынчикъ,— овчакъ,— овечь 5—9, 294, 357, 373, 376.
Гребневъ казаки 272, 357, 368, 373.
Гребневъ 564.
Греческая земля 228; гречанка, гречь 228.
Гришка 152, 444;— Мурашка 454; Григорьевъ 292.
Грузія 236;— низкая сторона 195, 223, 354;— енисей горы 157, 196.
Громницъ (Шпицбергенъ) 570.
Гурьевъ, городъ 5—6.
Гусевъ 77.

Давыдовъ деревня 535.
Давыдовъ, городъ 97.
Давыдовъевичъ 542.
Дарья, рѣка 4.
Дарья, рѣка 370.
Давье 570.
Дементьевъ 543.
Дементьевъ, князь 335.
Демецъ, рѣка 4.
Дорога, лука 194.

Дубовка, село 440.
Дунай 4, 84, 192, 238, 264—266, 300, 356, 360, 365, 446, 536, 577, 580, 581.
Дунай,— яши 62, 281, 405, 451, 536.

Ермоловъ море 358.
Екатерина Алексеевна, императрица 257.
Енисей, волъ 442—446.
Енисей, рѣка 200.
Ермола Тимофеевичъ 439.
Ермоловъ, городъ 100.

Жигулзинскіе горы 440.
Заряская 288.
Земли дворцовая 263.
Земля Орды 5—6.


Ивановъ кабакъ 36.
Игла, рѣка 101.
Игла, рѣка 100.
Изысканная защита 100.
Изысканная улица 36.
Инуксъ 68, 528.
Иныкъ 449.
Исеть, рѣка 449.
Ивиченко мунчакъ 457.

Іонъ 144.

Іонова, селерь 36.
Іоновъ, селерь 102, 581.
Іоновъ Иванъ, селерь 397.
Іоновъ Иванъ, селерь 397.
Іоновъ Иванъ, селерь 397.
Калугинъ кость (въ Петербургѣ) 548.
Калугинъ 869.
Камгортгы дѣнки Г»84.
Іѵаискій сріікь (/II.
Калыіщиь остриіп, (5—8; Калыш,— .74; Кіі-и ш іііп .
ГСиидрашіпшй городъ 101.
Карпнское сѳло 457.
Карачарово, село 120.
Каркшіскіе лужикн /157.
Каспійское,— иикоо яорс 0 — 8, ГІ05, І»?:;,
Катл,— еш.ка 578, 554, 555.
Керженка, рѣка 400, 407, 113.
Кермаіітъ, городь 351.
Кіевъ 123, 401, 131;—скаи дорога 401.
Кламєнтинъ 543.
Колье бетото 442.
Колиарат 152.
Койтора, рѣка 207.
Корневъ, шалать 450.
Корсаки 369.
Костромы 36, 41.
Креюлдгкіе иужикн 457.
Крестовъ (=мерданы?) 370.
Красное село 388.
Красноуфіімскъ 100.
Круглое озеро 130;— ый островъ 421.
Купелюшка, село 119.
Кура, рѣка 335.
Куровъ, колѣцо 442.
Кутерминскій лѣсъ 457.
Ладожская канака 569.
Леванистовъ крестъ 542.
Леля,— евька 549.
Литовская рота 353;—рубежъ 338.
Лысково, село 406—410, 412.
Мадуры 262.
У Макары 561.
Малки, рѣка 335.
Манорфеськъ, городъ 31.
Марея 317.
Маринка 444.
Марьина рощи 22, 423;—ингская роща 442.
Марьино, Маша,— екка,— урка 63, 168.
Мартіна, Маша, — екка,— урка 63, 168.
Матвѣевскіо иужикн 457.
Матюшихскіе мужики 457.
Медвѣдь, островъ 570.
Межеленинскіе володы 457.
Митька, палачъ 520.
Михаилъ 417;—Черкашенъ 258; Мыша 518.
Микаровское село 457.
Мозаловскій планъ 261.
Молдавія 245.
Мордовичъ (=мирдвинъ?) 370.
Москва, городъ 36, 46, 51, 50, 92—96, 122.
Москьа, городі. 36, 46, 51, 50, 92—96, 122.
Москва, городъ 36, 46, 51, 50, 92—96, 122.
Москвъ, городъ 36, 46, 51, 50, 92—96, 122.
Московская дорога 111,
Московская дорога 111,
Московская дорога 111,
Московская дорога 111,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Московское государство 22,
Пенза 568.
Пижин, город 406, 409.
Пижай Васильцев 440.
У Николы 555.— Николай 453.
Ницковское мужик 457.
Новогрод 96, 533, 541, 543.
Новоселье 454.
Новомирское мужик 457.
Новоселы, село 568.
Ногай, орда 364, 395.
Нордлинг 570.
Новый мир 346.
Надук, кабань 331.
Окунь 570.
Орда бугуртская 364; — Золотая 5 — Сычевка 365.; — киевская 366.
Орловская волна 314.
Орховец 542.
Осень 568.
Осетинское аула 196.
Остапков 457.
Остаповский крест 543.
Острадская станция 212.
Новосея 558.
Новоселы 169, 238, 239.
Пармак 560.
Паша.— енисек 553.
Перебрать, ряба 181, 182, 184.
Перемыть, ряба 183.
Переваловск 301.
Петербург, Нитенбург, Петербург, 13, 59, 80, 98, 257, 263, 305, 401, 415, 548, 549, 551, 592, 568, 589, 590.— петербургская, интерисная дорога 35, 111, 171, 173.
Петропавловск 74.
Петровское крестья 257.
Петр 450, 451, 453; — Первый, царь 184, 192, 296.
Пешма, город 561.
Покровское село 314.
Покровское броды 106; — даль 584.
Посыш 80.
Поповская дорога 26.
Початка грабов 553.
Преображенское село 461—463.
Пересычевая граница 568; — смаки 22, 129; принц- кой король 305, 358, 359.
Рязань Сенька 429; — Сенька 9, 401.
Решет 315, 345.
Режёвская гора 345.
Романовы, царь 263.
Россианская муза 367.
Русская — сев 21, 35, 111, 173, 256, 346, 476, 548, 549; — итальянский государь 263.
Румянцева кавалерия 331.
Русь 151, 190, 257, 267, 344, 370, 371, 400, 402, 454, 455.
Рыбак 63; — старая 288; — есек застава 63.
Самара 440, 551.
Саксонь, кабань 531.
Саратов 32, 50, 65, 440; — скай острог 529.
Сардана, ряба 291.
Сашики (мужск.) 584.
Сашка,— енисек, Шаша,— енисек (женск.) 98.
101, 106, 452, 572.
Семеновская (ужанц?) 190.
Семенъ, поль 448.
Сенась Раззь 429.
Сергиевский город 30.
Сibirь 139, 531; — еская украина 268.
Сидоръ 152.
Сидя 585.
Синеся 457.
Смоленскъ,— сечь 338.
Смирнова, ряба 455.
Солдатъ, ряба 414.
Соколы, города на Шинберге 570.
Софриновское вражье 81.
Средиземное море 367.
Стаубер 357.
Юркино, село 407, 412.
Юркино, село 406.
Юрьевская улица 511.
Юртовские мужики 457.
Юшковские мужики 457.

Янис 5—9, 369, 374, 376—378;— Горынович 5—9, 376;— иной город 328.
Словарь местных слов.

Цифры означают № № пьесы.

Азимь 455 — каштан особого рода.
Арчакный 300 — находящийся на арчаках, на деревянных основаниях и т. д.
Бабайка 356, 417, 477 — весло.
Баберек 541 — щучка особого рода.
Вабушка 26 — гармоника.
Ванъет 35 — варенье?
Васка 316 — красное, нарядное.
Ватожье 114 — дубье, ясень.
Вахлы 367 — чудки или годевеща особого рода.
Бекет 199 — вакет.
Безвременинье 354 — нечастье.
Безвременный 364 — нечастий.
Безусловный 476 — безусловный, суетливый.
Бой 320 — приветная колесница дорог.
Больной 52 — больший, дорогой.
Большой 114 — большой.
Большой 333, 336 — большой.
Бравуничь 326 — похмельный.
Бродаика 65 — дорожка.
Буса 115, 374 — большая лодка.
Бедьность 338, 421, 541 — беда, нечастие.
Везде 541 — все.
Везде 8 — всецело, всецело.
Верх 80 — вершина.
Веселый 530, 541, 544, 545 — счастливый.
Ветринь 394 — сжатый из ветра ветер.
Вихреватый 31 — вихревой.
Голоднищики 406 — старший рабочий на судах.
Возы 402 — возы.
Водъ 541 — вода.
Временить 570 — виноваться.
Выезжать 279, 280 — выезжать.
Выжидать 286 — ожидать.
Вырзать 35 — узор, рисунок.
Выходиться 90 — выходиться.
Выходить 150 — выходить, выходящий, выходящей.
Выходить 536 — выходить, выходящей, выходящей.
Выходить 324 — выходить.
Гнать 330, 333, 368 — гнать.
Голомя 570 — острое на гребне.
Город 328 — городской, из деревянных домов.
Город 412 — город жилой.
По городу 570 — по сушному.
Грамота 35 — книга.
Грамота 179 — книжка.
Грекет 186 — гречке.
Грекия 541 — греческого.
Гродетку 122 — ткань особого рода.
Гробы 251 — гроб.
Гроб 333 — гроб.
Грядка 545 — грядка.
Грязи 458 — грязь.
Грязи 328 — грязь.
Грубо 281 — грубо.
Грубо 338 — грубо.
Грудка 385 — грудка.
Грудка 406 — грудка.
Грудка 545 — грудка.
Грудка 406 — грудка.
Грудка 385 — грудка.
Грудка 338 — грудка.
Грудка 545 — грудка.
Грудка 406 — грудка.
Грязи 458 — грязь.
Грязи 328 — грязь.
Грязи 545 — грязь.
Грязи 406 — грязь.
Грязи 385 — грязь.
Грязи 338 — грязь.
Грязи 545 — грязь.
Грязи 406 — грязь.
Сивакъ 575—неотесанный мужикъ.
Скорбный 543—больной.
Скороспѣвка 462, 463—скороспѣвка, скорпѣвъ.
Скрывца 560—скрывца.
Состать 531—сохраниться, оставаться.
Смазать коня 309—нести, носить.
Спина 570—спина.
Спинчевъ 341—спинчевъ, отдыхъ.
Стажка 370—стажка, воствленный дорогой павемъ.
Степница 122, 423—степань, партия.
Становня изба 570—основная, постоянная.
Становь 570—место остановки.
Стабнують 393—стабнуть.
Стежка 199, 245, 362, 363—стрижка.
Сторонное око 355—боковое.
Стороны 50—стороны, съ боку.
Студенца 449—холодная вода.
Стаменуть 166—смочить.
Сходъ 520, 522—сходка.
Тапозный 433, 434, 449, 541—изъ дорог.
Темашка 434—темная полынь.
Терять 510—терять, убывать.
Унки 570—украина.
Торока—ремесленная палая, для приготовленія къ палы.
Требы 530, 531—требования, приказ.
Труклы 541, 542—такъ больной.
Трухнутся 326—трухнуть.
Тунец 305—тунец конецъ оружія.
Турка 120, 328—турецкое ружье.
Убѣжъ 108—убѣжать.
Убѣгать 147—быть дланымъ.
Ужасный 520—ужасный.
Управа 325—уборка.
Утренний 293, 294—обрезанный.
Угнѣ 541—бить въ головы.
Фузей 150, 293, 294, 421—рушать.
Холоденышка 454—лампушка.
Хорунжка 290—значеніе.
Хурта 328—метель.
Чапанъ 531—востановительный халатъ.
Червь 35—капля.
Червіца 334—черника.
Чумакъ—сидящей въ навозѣ.
Чумбуръ 241—пополы.
Ширина 124—шеренга.
Шиханъ 5—бугоръ, гора.
Шкотить 406—шкотить.
Шляхъ 203—уголокъ дороги.
Шиперной 35—шпилерами, обозвать.
Шукать 217—искать.
Шумарка 455, 457—завитель легкій шумъ.
Шумка 429—дерево съ листьями.
Шумный 150—шумный.
Щепета 555—шепетый кустарникъ.
Щепотка, ши- 316, 317, 454—нарахъ.
Щепоту 314—шепотомъ, бретяня.
Щукунуться 555—смочиться, прятать въ себя.
Этажъ 570—попъ тамъ.
Языкъ 274—276—смькать.
Ядоватъ 455—боящийся чина для питья.
Играемъ 211—боякъ, горячий.
Иной 567—обрывъ.