I Alta e de ein sta som bli kalla Russeluft. Om denne staen bli de fortelt: Ein gong va russetjsudane på vandring, i Leirbotten hadde dei tatt ein gut til å lose se øve fjelle til Rafsbotten. Mørke kom på dei oppe på fjelle, og guten seie til russan: «Dykke ska fye me, men de er nok best at dykke binne dykke fast slik at dykke ikkje kjeme frå einans». Russane gjekk me på de, bare ein gammel russ ville ikkje la seg binne. Guten seie viare: «Når dykke ser at e går me neverfakkelen raskt i forveien, ska dykke skynne dykke ette. Då he me nådd te garane». Guten gjekk føre, og russane som var bunnne til einaen, gjekk ette han. Han førte dei øve eit flog, og sjøl hoppa han inn på ei hylle i berge å kasta den brennanes neverfakkelen ut øve floge. Russane så at neverfakkelen fór så fort. Dei meinte dei var nådd te garane, å skynna seg ette å hoppa alle utøve berge. Sia dei var bonnen fast, dro dei fremste dei andre me se. Då dei fremste skreik, meinte dei bakårste at dei va nådd te folk. Bare den gamle russen fatta mistanke, men guten gjekk å puffa han au utøve fjelle.

Så gjekk guten ne te fålk og fann dei då dei holt brølløp å va glae. Han seie te dei: «Dykke e glae å vett ikkje a noe, men døden e øve haue på dykke». Dei trudde ikkje på guten. Men om måråen då dei gjekk for å se ette, fant dei russane onne berge. Noen va de ennå litt liv i, dei kjente nok guten, dei svinga bare nevane mot ‘an.

(etter Anders Larsen 1902 og Just Qvigstad 1928)

I Alta e de en plass som blir kalla Russeluft. Om dinna plassen blir det fortalt: En gong var russetjudane på vandring, i Leirbottnen hadde dei tatt en gut te å lose seg over fjelle te Rafsbottnen. Mørke kom på dei oppe på fjelle, og guten seie te russane: «Dåkke ska følle meg, men de e nok best at dåkke binde dåkke fast sånn at dåkke ikkje kjeme ifrå kvarandre». Russane gjekk me på de, berre en gammal russ ville ikkje la seg binde. Guten seie vidare: «Når dåkke ser at eg går med neverfakkelen raskt i forvegen, ska dåkke skonde dåkke ette. Då har vi nådd gardane». Guten gjekk føre, og russane som va bonde te kvarandre, gjekk ette han. Han førte dei over et flog, og sjøl hoppa han inn på ei hylle i berge og kasta den brennande neverfakkelen utføre floge. Russane såg at neverfakkelen fòr so fort. Dei meinte dei va komne te gardane, og skonda seg ette og hoppa alle utføre berge. Sia dei va bondne fast, drog dei fremste dei andre me seg. Då dei fremste skreik, meinte dei bakerste at dei va komne te folk. Berre den gamle russen fatta mistanke, men guten gjekk og skubba han og utfor fjelle.

So gjekk guten ned te folk og fann dei då dei heldt bryllup og va glade. Han seie te dei: «Dåkke e glade og veit’kje av nåke, men dauden e over haude på dåkke». Dei trudd’ikkje på guten. Men om mårningen då dei gjekk for å sjå ette, fann dei russane opponde berge. Nåken va de endå litt liv i, dei kjende nok guten, dei svinga berre nevane mot na.