Илья Муромец и Соловей-разбойник

Былина

Из того ли-то города из Мурома,

Из того села да с Карачарова

Подъезжал богатырь Илья Муромец

Ко славному ко городу к Чернигову.

У того ли города Чернигова

Нагнано-то вражьей силушки,

Вражьей силушки черным-черно!

*(На добром коне никто тут не проезживат,*

*Птица черный ворон не пролетыват,*

*Серый зверь да не прорыскиват.*

*А подъехал как ко силушке великоей,*

*Он как стал-то эту силушку великую,*

*Стал конем топтать да стал копьем колоть).*

Ой, и побил Илья эту силу всю великую.

И отворяли-то ворота во Чернигов-град,

Выходили мужички да тут черниговски

А и зовут Илью в Чернигов воеводою.

Говорит Илья таковы слова:

«Ай же, мужички, да вы черниговски!

Не пойду я в Чернигов воеводою.

Тороплюсь я во славный Киев-град!

Постоять за землю за русскую,

За вдов, за сирот, за бедных людей!».

<…>

«Ох, ты гой еси добрый молодец,

Ты какого же роду-племени?

У тебя лицо вроде русское, а одежка

А одежка-то вся иноземная?»

«Ах, невежа ты, деревенщина!

Я тебя научу неотецкий сын,

Понимать и различать, с кем ты встретился:

С петухом или с ясным соколом,

Да и с самим ли Чурилой Пленковичем!».

«А-а, Чурило, давай попративимся,

Только я обойдусь без сабельки,

Обломаю себе прутик, веточку,

Чтобы как-нибудь острым лезвием

Не порвать ненароком петельку,

Не срубить ненароком пуговку

И головку твою неразумную.

Погоди, постой! Чурило Светпленкович!

Не хочу с тобой ссориться,

А хочу спросить по-хорошему

Где дорога лежит в стольный Киев-град?».

«А чего тебе, Илья Муромец

В стольном Киеве-городе надобно?

Или вздумал ты бедокладочно,

Ты, мужик простой, неотесанный

Да в палаты пройти княжеские,

На в почетный пир пированницы

Самолично, незвано, непрошенно?»

«Угадал ты, Чурило Пленкович,

Верно, вздумал я бездокладочно

Заложиться за князя Владимира,

Постоять за землю русскую

Самовольно, незвано, непрошенно!».

«Вот они: две дороги до Киева:

Прямоезжая и окольная.

По окольной до Киева 100 верст,

По прямой-то всего полтысячи!

Только эта дорожка короткая

ЗаколОдела дорожка, замурАвела,

Потому что на ближней дорожке

Соловей-разбойник пошаливает.

И выходит, дорога дальняя

Покороче и поспокойнее».

(*Как у той ли-то у грязи-то у черноей,*

*Да у той ли у березы у покляпыя,*

*Да у той ли речки у Смородины,*

*У того креста у Леванидова*

*Сидит Соловей-разбойник во сыром дубу,*

*Сидит Соловей-разбойник Одихмантьев сын;*

*А то свищет Соловей да по-соловьему*

*Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному,*

*И от его ли-то, от посвисту соловьего,*

*И от его ли-то, от покрику звериного,*

*То все травушки-муравы уплетаются,*

*Все лазуревы цветочки отсыпаются,*

*Темны лесушки к земли вси приклоняются,*

*А что есть людей, то все мертвы лежат).*

«Нет, голубчик, Чарило Светпленкович,

Мы с тобой, видать, не попутчики!».

*(Он пустил добра коня да и богатырского.*

*Он поехал-то дорожкой прямоезжею.*

*Его добрый конь да богатырскии*

*С горы на гору стал перескакивать,*

*С холмы на холм стал перемахивать,*

*Мелки реченьки, озерка промеж ног спущал.*

*Подъезжает он ко речке ко Смородинке,*

*Да ко тоей он ко грязи он ко черноей,*

*Да ко тое ко березе ко покляпые,*

*К тому славному кресту ко Леванидову.*

*Засвистал-то Соловей да и по-соловьему,*

*Закричал злодей-разбойник по-звериному,*

*Так все травушки-муравы уплеталися,*

*Да и лазуревы цветочки отсыпалися,*

*Темны лесушки к земле вси приклонилися).*

«Эх, вы, вороны черные

Слетайтесь, собирайтесь, не мешкайте!

Скоро будет, вам, вороны, угощенице!

*(А и тут старыя казак да Илья Муромец*

*Да берет-то он свои тугой лук разрывчатый,*

*Во свои берет во белы он во ручушки,*

*Он тетивочку шелковеньку натягивал,*

*А он стрелочку каленую накладывал,*

*То он стрелил в того Соловья-разбойника,*

*Ему выбил право око со косицею.*

*Он спустил-то Соловья да на сыру землю,*

*Пристегнул его ко правому ко стремечку булатному,*

*Он повез его по славну по чисту полю,*

*Мимо гнездышко повез да соловьиное).*

Как у столько града Киева

Осадил коня Илья Муромец:

«Где ж тут князь живет столькокиевский?

Я приехал к нему с подарочком,

Только ехал-то я не кривым путем,

А дорожкой прямохожей.

*(А и Владимир-князь он вышел со Божьей церкви,*

*Он пришел в палату белокаменну,*

*Во столовую свою во горенку.*

*Они сели есть да пить да хлеба кушати,*

*Хлеба кушати да пообедати.*

*А и тут старыя казак да Илья Муромец*

*Становил коня да посередь двора,*

*Сам идет он во палаты белокаменны,*

*Проходил он во столовую во горенку…)*

*(Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать:*

*«Ты скажи-тко, ты откулешный, дородный*

*добрый молодец,*

*Тобе как-то молодца да именем зовут,*

*Величают удалого по отечеству?».*

*Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:*

*«Есть я с славного из города из Мурома,*

*Из того села да с Карачарова,*

*Есть я старыя казак да Илья Муромец,*

*Илья Муромец да сын Иванович!».*

*Говорит ему Владимир таковы слова:*

*«Ай же ты, старыя казак да Илья Муромец!*

*Да и давно ли ты повыехал из Мурома,*

*И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град?»*

*Говорил Илья он таковы слова:*

*«Ай ты, славныя Владимир стольнокиевский!*

*Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град.*

*Ехал мимо эту грязь да мимо черную,*

*Мимо славну реченьку Смородину,*

*Мимо славную березу-ту покляпую,*

*Мимо славный ехал Леванидов крест»).*

*<…>*