Herakles ja Deianeira

Kaikkien niiden vuosien jälkeen, jotka Herakles oli kuluttanut koskettaessaan entisille vihollisilleen, hän muutti Kalydonin kuningas Oikeuksen hoviin. Hän rakastui prinsessa Deianeiraan, mutta hänen oli taisteltava tämän kädestä paikallisen joen jumalan, Akhelooksen kanssa; taistelun aikana Herakles katkaisi yhden jumala nsarvista, jonka hän sitten myöhemmin lahjoitti hesperideille, jotka täyttivät sen ääriään myöten hedelmillä ja antoivat nimeksi cornu copiae (”runsaudensarvi”). Herakles meni naimisiin kanssa, mutta heidät karkotettiin Kalydonista, koska Herakles tuntematta vieläkään omia voimiaan surmasi vahingossa Oikeuksen juomanlaskijan läimäyttämällä tätä läikytettyä viiniä eräissä juhlissa. He matkasivat Traakiaan ja matkalla heidän oli ylitettävä leveä Euenosjoki; Herakles pystyi uimaan joen yli ja säästymään siten lautturin, kentauri Nessoksen, korkeilta hinnoilta, joten hän pani Deianeiran lautalle ja ui itse. Keskellä jokea hän kuuli vaimonsa huutavan Nessoksen yrittäessä ryöstää tämän. Herakles pääsi vastarannalle ja surmasi kentaurin nuolellaan, joka oli kastettu Hydran myrkkyyn. Katumusta teeskennellen kuolemaa tekevä Nessos kertoi Deianereilla, että tämän pitäisi levittää hänen vertaan Herakleen vaatteisiin maagiseksi rakkaudenlääkkeeksi, mikä saisi Herakleen aina rakastamaan vaimoaan. Pelätessään, että jonain päivänä Herakles jättäisi hänet jonkun toisen naisen takia, Deianeira otti lääkettä pulloon tulevaa käyttöä varten.

Traakian väestö toivotti Herakleen tervetulleeksi ja tämä auttoi heitä monissa taisteluissa. Hänellä oli vielä suorimatta yksi verikosto Oikhalian kuningas Eurytosta vastaan, joka oli kieltäytynyt kerran antamasta tytärtään Iolea palkinnoksi Herakleen voittamissa jousiammuntakilpailuissa. Herakles voitti Eurytoksen ja matkallaan takaisin Traakiaan uuden jalkavaimonsa Iolen kanssa hän pysähtyi Euboiasaaren Kanaimin niemellä rakentaakseen sinne alttarin Zeukselle. Koska hänellä ei ollut puhtaita vaatteita uhrimenoihin, hän lähetti sanansaattajansa Traakiaan pyytämään Deianeiralta puhtaan tunikan. Deianeira sai kuulla sanansaattajia Likhakselta, että Herakles oli rakastunut, ja muistettuaan kentaurin neuvon hän hankasi tunikaan rakkaudenjuomaa. Herakles seisoi Zeuksen alttarin edessä uusissa vaatteissa. Kun hän alkoi polttaa; hän repi tunikan päältään ja samalla irtosi hänen lihansakin. Raivoissaan hän palasi Traakiaan, missä hän sai tietää, että Deianeira oli riistänyt hengen itseltään kuultuaan, että oli miltei surmannut miehensä.



Kuolemaa tekevä Herakles kiipesi Oitevuorelle poikansa Hylloksen kanssa ja käski tämän rakentaa hautarovion. Tarusankari ei pystynyt odottamaan kuolemaa, mutta kukaan ei voin pakottaa toista sytyttämään omaa polttoroviotaan. Lopulta prinssi Filoktetes, joka kulki ohi laumansa kanssa, suostui suorittamaan synkän velvollisuuden; Herakles palkitsi hänet jousella ja nuolilla. Suuri väkijoukko oli kerääntynyt todistamaan suuren sankarin viimehetkiä; he katselivat kunnes viimeisetkin liekit alkoivat hiipua ja juuri kun olivat kuolemassa, kohosi polttorovion ylle valtava pilvi ja näkyi salaman väläys. Sumu hajosi eikä sankarin ruumiista näkynyt merkkiäkään. Hyllos muisti Delfoin oraakkelin sanat, jotka tämä oli kertonut hänen isälleen isälleen vuosia sitten; Herakles saavuttaisi kuolemattomuuden suoritettuaan kaksitoista urotöitä.



Athene ja Hermes veivät Herakleen Olympokselle, missä hänet esiteltiin hänen jumalalliselle isälleen Zeukselle ensimmäisen kerran hänen ollessaan kuolematon. Herakles teki sovinnon Heran kanssa, joka antoi hänelle vaimoksi tyttärensä Heben. Herakles tuki edelleen maallisia liittolaisiaan Eurystheusta vastaan, joka eli Heraklesta kauemmin Tirynsin kuninkaana maan päällä, sekä Troijaa vastaan, kun Filoktetes suostuteltiin liittymään kreikkalaisiin Troijan tasangolla, jossa hän surmasi Pariksen Herakleen nuolilla. Herakles säilyi aina sankareiden sankarina.