***Г.С. Вртанесян***

*Кандидат технических наук, консультант Центра изучения религий, РГГУ (Москва)*

*veges2011@yandex.ru*

**Архетипы традиционных календарей населения лесной зоны Северной Азии**

Традиционные календари коренных народов циркумполярной зоны Северной Евразии, являясь ценным историко-этнографическим источником, редко используются для реконструкций. Причины этого утеря исходной семантики календарной лексики, заметные широтные миграции, частичная или кардинальная смена хозяйственно-культурного типа (например, освоение оленеводства) и смена языка коммуникации. Хотя особенно сейчас, в связи с быстрым ростом числа работ по популяционной генетике, ценность таких реконструкций неизмеримо возрастает. Первые записи традиционных календарей народов Сибири, сделаны в начале 18 века, а сейчас их число (известных автору) превышает три сотни. Особенность годового цикла, - двухсезонная структура календаря (теплый-холодный). Середина холодного сезона, - пик холодов (начало февраля), совпадает с увеличением светового дня. Середина летнего сезона, - стык июля - августа, когда после грозовых холодных ливней (Ильин день), начинается резкое снижение температуры и сокращение светового дня. В любом случае, для маркировки этой поворотной точки, необходимо сочетание обоих факторов, - ощутимых изменений световой части суток и температуры. Периоды «перелома» погоды (середины сезонов), не совпадали с датами солнцестояний, и «запаздывали» на 1-1,5 месяца (начало февраля и августа). Месяцы, предваряющие зимнее солнцестояние, - ноябрь и декабрь в большинстве календарей самодийцев и кетов, почти всегда «малой - большой темноты» месяцы, что отвечает реалиям, - нарастающему резкому сокращению световой части суток перед зимним солнцестоянием выше 45-50⁰ СШ. С учетом специфики основных отраслей хозяйства (охота-рыболовство), можно считать, что в основе архетипа календаря лежали сезонные состояния флоры и воды.

В годовом календарном цикле ключевую роль играли следующие периоды. Время наста, как переход от зимы к лету, и начало охоты на копытных, обеспечивающей к концу зимы выживание популяций охотников (юкагиры, лесные ненцы, нганасаны, тунгусы и др.) на северного оленя и лося. Месяц наста предварял ледоход, и начало рыбного промысла, и перекочевку оленеводов на отельные пастбища. Маркер завершения месяца наста, появление бурундука и ворон. С Ильина дня (маркер середины летнего сезона) начинались перекочевки оленеводов на зимние пастбища (подготовка к гону), промысел и заготовка проходной рыбы, охота на линную птицу, сбор дикоросов. Начало листопада (конец августа – сер. сентября) совпадало с заморозками, и появлением инея («застывшее дыхание земли», кеты), маркером зимнего сезона. С выпадением пороши начиналась зимняя охота. Периоду весеннего наста, как затянувшегося перехода к лету (наст = «старые ледяные люди», юкагиры), семантически противопоставлялось быстрое наступление зимы, начинающейся уже с середины августа (ночные заморозки, листопад, «забереги» и др.). Критерии маркировки границ основных сезонов,- состояние листвы (появление-опадание, теплый сезон) и воды (замерзание – таяние, холодный), они и лежат в основе архетипа календарей народов лесной зоны Северной Азии. Освоение оленеводства внесло свои коррективы, приводя к новым терминам маркировки переломов погоды, и переосмыслению старой лексики, при сохранении старой формы.

Эти процессы отразились в мифологизированном сознании населения региона. Выход крупных копытных из теплых непроточных водоемов, где они спасались от кровососов и кормились корневищами болотных растений, после охлаждения воды и воздуха, совпадает по времени с линькой птиц, входящих в рацион населения региона ещё с позднего палеолита (Мальта, Буреть). Коннотация образов лося и птиц (гуси, лебеди), сохранилась на писаницах Урала, Сибири (поздний неолит), в изделиях мелкой пластики эпохи бронзы. Для последней характерны изображения «трехпалых» лосей и антропоморфов, моделирование птичьих плавников.