**Кровная месть у осети**

У осетин была столь сложная и богатая история, интерес к которой проявляли  даже иностранных ученые. Привлекало внимание, и обычное право осетин,  которое не потеряло своей актуальности до сих пор. Территориально осетины жили в горной местности, и подразделяли общество на четыре основных ущелья: Тагаурское, Куртатинское, Алагирское и Дигорское и на четыре сословия: алдаров «Æлдæрттæ» (тæгиаты, бадилята) так называли высшее сословие осетин, они считали себя гораздо высшее других осетин. «Тæгиаты - высшее сословие в

Тагаурском обществе…».

 В  Осетии       судопроизводство основывалась на традициях, на обычном праве (адатах).   У осетин очень ценились честь, достоинства, осторожность и вежливость. Только когда стал преобладать феодальный строй XVIII-XIX вв. равноправие народа постепенно исчезало.

   В обычном праве осетин были представлены следующие институты: кровная месть, примирение, присяга.

 Кровная месть (туг исын – на осетинском) это обычай мщения за убийство, ранение, умыкание девушки или другие обиды.[4](https://www.rusnauka.com/22_PNR_2013/Pravo/1_143330.doc.htm%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22) В случае обиды одного из родственника, даже дальнего, весь род становился на его защиту. Члены семьи оказывали друг другу помощь.   Мужчина был главой семьи, он должен был защищать честь и достоинства своей семьи. В случаях, когда же мужчина не справлялся с такой задачей его  позорили на весь аул (село). В подобных случаях весь род подвергался бесчестью, усмешкам соседей, всевозможным обидам. Бывали случаи, когда кровная месть длилась десятилетиями.

 «Самое большое место в обычном праве осетин занимало убийство. Убить или самому умереть для осетина были синонимами; ибо, убивая сегодня, он знал, что завтра сам он будет убит. Прежде, чем оплакивать убитого, осетины оплакивали убийцу». Потому, что «…кровная месть Осетии не была ограничена обычаями. Осетины привлекали к ответственности любого из его родственников, даже малолетних». Например, в поэме Александра Кубалова «ᴁфхæрдты Хæсанæ». Такое убийство по осетинским обычаям не наказывалось. «Так же в Осетии не наказывалось убийство постороннего лица, за которого не было мстителей, т.е. если не было у жертвы родственников или о нем никто не вспоминал, это не наказывалось».  За все остальные убийства (убийство по неосторожности, с целью самообороны, убийство в состоянии аффекта, убийство с корыстными побуждениями), а так же за ограбление, угон скота, умыкание девушки, поджог, столкновение по экономическим и земельным вопросам и другие виды обид, все это подлежало кровомщению.

 Причиной кровной мести у осетин могло и оказаться украденный очаг: «У осетин символом единства семьи был очаг. Религиозное почитание надочажной цепи было тесно связано с культом предков. Поэтому сильнейшим оскорблением, неминуемо влекущим за собой кровную месть, было оскорбление очага и надочажной цепи. Однако месть возникала часто из-за оскорбления чести дома или отдельных его членов. Месть совершалась нередко и в связи с похищением женщин, прелюбодеянием, нарушением обычая левирата. Всякое посягательство на женщину рассматривалось как обида, нанесенная не только ей, но и всему роду. Поводом для мести служило и оскорбление гостя и т.д».

 Часто одно убийство тянуло за собой другое и кровная месть между родами длилась десятилетиями, чтобы обезопасить себя на будущее, каждый род старался построить башню, а те, кто не имел такую башню, уже после не могли построить, так как не было уже такой возможности, родственники убитого следили за ними не давали такой возможности. Пока кровник сидел в засаде в башне пропадал их скот, гибли посевы, но добрые соседи и друзья помогали присматривать за скотом и убрать урожай, не дать семье погибнуть голодом и снабжали, осажденных продуктами.  По адату осетин есть еще обычай зиу (взаимопомощь). К этому обычаю и обращались в подобных случаях. А так же бывали случаи, когда виновный, не сообщая дома о совершенном им преступлении убегал в другие аулы и там гостевал. А в обычном праве осетин, по традиции гостеприимства, его обязаны были не только накормить, напоить, но и защитить. По данному обычаю, гость пользовался большим уважением, даже если он был нежелательным, его встреча проходила радушно. Когда гостем оказывался убийца, принимающая сторона обязана была оказать помощь, в примирении с потерпевшей стороной. Дом, принимающий у себя гостя, и родственники виновного собирают народ. После чего семья виновного и приютившая сторона собирали людей для разговора, примирения с потерпевшей стороной. В таких собраниях присутствовали около 100-200 человек, мужского пола. Из присутствующих выбирали мужчин, которых затем посылали к потерпевшей семье, для примирения. Бывали случаи, когда посылали таких людей по несколько раз. И если все равно пострадавшая семья не соглашалась, ей объявляли хъоды (бойкот, запрет). В данном случае с емью не допускали на свадьбы, праздники, похороны, одним словом они становились отверженными. До тех пор пока потерпевшая сторона не говорила, чтобы они (виновная сторона) приходили. После чего люди собирались во дворе у пострадавшей стороны и, становясь на корточки просили прощения и вставали только когда им потерпевшая семья говорила, что прощает. Но бывали и такие случаи, когда потерпевшая семья все же не прощала семью виновного, не обращала внимания на их извинения и милость. В таких случаях люди и виновная семья вставала и расходились по домам зная, что вскоре кого-нибудь из виновной стороны убьют, правда, таких случаев в Осетии было мало. Так как в Осетии был еще обычай примирения кровников. В этом обычае главную роль играли почтенные люди в возрасте, так называемые медиаторы, народных судей, мудрецов, старейшин (тæрхоны лæгтæ).

Со временем кровную месть можно было выплатить  скотом, либо подарками, угощениями, деньгами, землей.

 «В 50-х годах прошлого века у осетин появляется обычай замены кровной мести отрезанием у убийцы уха или волос, которые с определенными церемониями закрывали в могилу убитого. Посредством этого обряда убийца якобы предавался в полное распоряжение убитого, делался его рабом в загробном мире. Этот обряд в дальнейшем был упрощен: отрезание уха или волос с закрыванием в могилу было заменено обычаем сделать надрез на ухе убийцы и этой кровью смазать могилу. При этом, «старший в роде убитого брал за ухо, произносил формулу посвящения и надрезывал ухо».

 В случаях неисполнения договора о примирении сторон т.е. кровников, поручители выдавали лучшего из своей фамилии тем, за неприкосновенность которых они ручались, в противном случае потерпевшие имели право зарезать собаку на их фамильном склепе.

 Помимо того, что страдала потерпевшая семья, от утери родного человека, так же страдала и семья виновного, часто не виновная в происшедшем, и в страхе того, что им отомстят, они вынуждены бывали покинуть свой дом и искать убежище в других районах Осетии и за ее пределами. Так что в случае убийства, по обычаю кровной мести к пострадавшей стороне можно отнести и семью виновного. Известно, что кровная месть у осетин, как и у других горцев Северного Кавказа, часто вынуждала кровников искать убежище в других районах Осетии и даже за ее пределами. Поселение большого числа осетин-иронцев в Дигорском ущелье и, наоборот, перемещение многих дигорцев в иронские ущелья были вызваны главным образом кровной местью. По причине кровной мести покинули свои родные места многие предки современных южноосетинских фамилий.