**Фонетические и лексические особенности терминов похоронно-поминального обряда русских старожилов Якутии и Забайкалья**

Бородин Константин Алексеевич

Студент Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия

Объектом нашего исследования является похоронно-поминальный обряд в культуре конкретных старожильческих групп Сибири и Арктики - семейских старообрядцев и русскоустьинцев, находящихся в обособленных территориальных условиях долгий временной период, в неродственной языковой обстановке, что позволило им сохранить архаичную форму русского языка и вобрать заимствования из языков окружающих их народов. Стоит отметить и особые верования русских старожилов, отличные от верований соседствующих с ними народов. В случае семейских старообрядцев это шаманизм и буддизм эвенков и бурят, у русскоустьинцев - язычество юкагиров и якутов.

Ключевой стороной нашего исследования стала терминологическая часть похоронно-поминальной традиции, где мы рассмотрели конкретные лексические единицы и их фонетические особенности, возникшие в симбиотических отношениях старожильческих групп с группами близлежащих неродственных народов или сохранившиеся как исконные в русском, но утраченные в литературном языке со временем.

Семейские – группа русских старожилов в Забайкалье. Живут в основном на юго-востоке Бурятии и юго-западе Забайкальского края, также в Приамурье и Приморье [3].

Русскоустьинцы (индигирщики) — субэтническая группа русских, старожильческое население села Русское Устье (от которого они получили своё название), также живут в районном центре - посёлке Чокурдах Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия) (в низовьях реки Индигирки). Являются одной из древнейших групп русского народа в Сибири, предположительно, они заселили устье реки Индигирки в самом начале XVII века [2].

На основе сравнительно-сопоставительного анализа нами было выделено по девять терминов-существительных из каждого говора, входящих в ядро семантического поля, передающего похоронно-поминальные традиции старожилов из поколения в поколение. В качестве источников использованы “Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии” (2024 г.) М. Ф. Дружининой, где найдены такие термины, как *кладбища, гробница, могила, могыла, мертвой, покойники, поминок, смертна, погреб* [Дружинина 2024], и “Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья” (1999 г.) под ред. Т. Б. Юмсуновой, откуда были выявлены: *домовина, домовинка, калишка, колодочка, венчик, лестовка, могилки, обед, смерётная одёжа* [Юмсунова 1999]*.*

В результатах анализа были отмечены как существенные различия терминов двух старожильческих говоров, так и на основании речевых примеров в статьях словарей выделены некоторые сходства семантики в культуре похоронно-поминальной традиции.

Так, *смертна* и *смерётная одёжа* представляют собой одежду для покойника, готовящуюся заранее, то есть ещё при жизни. Мы можем сделать вывод о сохранении перенятой культурной составляющей, которая существует и поныне, из единой и первоначальной похоронно-поминальной традиции допереселенческой эпохи двух старожильческих этносоциальных групп.

Фонетическая сторона исследования находит ряд отличительных особенностей терминов от схожих им вариантов в современном русском литературном языке: к примеру, *могыла* (в говоре русскоустьинцев) и *калишки/калышки* (в говорах семейских старообрядцев). Стоит отметить, что *могила* и *могыла*, по форме являясь вариантами произношения одного и того же слова, имеют различия в семантике. Так, *могила* употребляется в выражении *печатная могила* и обозначает *‘глубокую могилу, в рост с махом’*, а *могыла* является вариантом русского литературного слова *могила*. По данным В.И. Даля, «МОГИЛА ж. яма для погребенья покойника; место, где он погребен, с насыпью;». А также это «большая древняя насыпь, курган, где по преданью погребены могутники, богатыри; | южн. курган или холм вообще» [4]. Подобные особенности мы обнаружили и в некоторых других лексических единицах. Анализ также выявил различные фонетические тенденции в говорах старожильческих групп и отличные лексические значения диалектных вариантов от слов русского литературного языка.

Похоронно-поминальная традиция русских старожилов Сибири и Арктических территорий России представляет собой уникальное сочетание древних обычаев, религиозных верований и культурных особенностей, сложившихся в условиях сурового климата и удалённости от крупных поселений. Эти факторы влияют на наличие своеобразных диалектизмов-терминов, относящихся к похоронно-поминальной традиции: их произношение и значение. Одной из основных характеристик погребальных обрядов является их историческая связь с давно забытыми составляющими вышеуказанной традиции русского народа.

Таким образом, возникает достаточно оснований рассматривать историю старожильческих групп Сибири и Арктических территорий с целью точного понимания о ныне забытых компонентах русской культуры, а также симбиотических отношениях разных групп старожильческого населения в течение длительного пути их развития и анализа конечных продуктов социальных взаимодействий.

Литература

1. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. Новосибирск., 2024.
2. Интернет-энциклопедия «РУВИКИ»: https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/Русскоустьинцы (дата обращения: 05.01.2025).
3. Интернет-энциклопедия «Большая Российская Энциклопедия 2004 – 2017»: https://old.bigenc.ru/ethnology/text/3547191 (дата обращения: 02.02.2025).
4. Толковый словарь живого великорусского языка: https://dal.slovaronline.com/16012 (дата обращения: 02.02.2025).
5. Юмсунова Т. Б. Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск., 1999.