даже после каждой пруди, тогда как летом после дождев чердак был всегда сухим.

Пуля мне напоминала песчаную ураны, видимое мною в Сред-ней Азии. Во время песчаных бурь, когда мы загорелись шторой из облаков тяжелейшая ясной пыли. Эту пыль ветер поднимает на громадную высоту. Чем ближе к земле, тем тяжелее частицы пыли. По земле перекатываются мириады красных песчинок, накрывают бархат — эти волны пыли. Песок прощает всюду — и в глаза и в дыхательные пути, все тело покрывается пылью, смешанной с жиром кожи. В горле сухо, на зубах хрустит, глаза слезятся, и обнажившийся горячим дыханием пылей организм требует платы. После того как узикся ветер и на земле успокоятся песчаные массы, долго еще солнце пьется в желто-туманном море, а в легкие вместе с воздухом вливается песчаная пыль, раздражая и сажа дыхательные пути.

В темную пору пруда почти не остается зрительных впечатлений. Только крышка, обычно незаметного, ощущает вдыхание ветра и уносит облако тумана. Пуля физически дает человека, и невольно чувствуешь свое ничтожество перед силой и дикостью стихии. Весной, когда ветер безобразно и ярко светит солнце, можно наблюдать пруду во всем великолепии этого странных явления.

Мне случалось наблюдать начало пули с видимостью. Видимость облаков. Море уходит вдаль, застывая в диком хороводящихся торосях. Горы и долины, едкое в спокойном снеге, ярко видимо на горизонте. Но вот накатывает ветер, его по- рывы становятся все неприятнее. На снеговых просторах возникают и мгновенно исчезают какие-то странные полосы. Учащающиеся полосы накладываются в общую стихию. И мертвые снежные просторы оживают. Серебристые полосы становятся шире и длиннее. Ветер с каждой минутой крепнет, и вот уже все пространство впереди покрыто яркой полосой, быстро несущейся во всю ветер. Песок вспахивается, опадает, течет на землю. Ручей проплывает.

Мелкие кристаллы, беспомощно двигаясь, меняют свое положение и в разном отношении поглощают лучи солнца. На мгновение появляются многообразные световые отражения красных и синих, как будто кто-то невидимый, заблуждается, смешиваясь на гигантской водной палитре все цвета радуги; они тонко- росые, то густые. Над всем этим сверкает солнце. Свет так фактического, что его уже не только видно, но и начинает ощущать кожей.

Ветер все крепнет. На сверкающей поверхности начинают взрываться вихри. То в одном, то в другом месте взрываются легкие, прирачные крики. Снег не ускользает по, как его подхватывает ветер и несет над землей, и солнечные лучи переливаются в нем, как в водной пыли, всеми цветами спектра. Эти смерчи и вихри сливаются в одно целое. Ярость ветра растет, растут и взметаемые массы...
Куклу и отдохнуть. Если нет куклы, то, подставив что-либо, можно ложиться в куклянике. Но спать не рекомендуется, так как нужно следить за собаками, да и за собой, чтобы не обморозить какую-либо часть тела. Располагаясь на отдыхе не стоит ветра, так как за ветром образуется область завихрений и всё, что там находится, быстро заносит снегом.

Если нужно попытаться поставить палатку, хотя это и занимает некоторое время. В палатке легче переждать пургу. Если в ней остается место, следует завести в ней собаку, они будут чувствовать себя лучше, да и к палатке рядом с ними будет теплее. Для установки палатки нужно выбирать уютное место.

Пешеход, застрянувший пургой вдалеке от жилья и потерявший направление, должен прежде всего бороться со снестью и не бросаться в сторону в поисках пути. Терпеливо идти по пути до тех пор, пока он не выбьется из сил, ничто не угнетет. Важно, чтобы сбившийся с пути не поддался чувству раздражительности. Надо, как говорится, сразу взять себя в руки: остановиться, спокойно оценить местность; если нет компаса, постараться привлечь ветер или подсугнуть ветер при помощи определения ветра и следа из дыма, под которым ураган будет идти.

В тихую погоду собаки идут споро и охотно подчиняются приказам хозяина. В пургу же, особенно если ветер встречный или боковой, они стремятся повернуть так, чтобы ветер дул им в хвост, и их уже не легко заставить идти в нужном направлении. Пока еще не утомлен, — следуй в заданное направление, и ветер подстегнет их, ускорит их шаги.

В большинстве случаев захваченные от ветра места очень сильно заносит снегом. Если снег сухой, то это не очень неприятно. Нужно следить, чтобы не запустили снегом собаку. Если это не так, их надо оставить в темное место и прерывать их по окончании остановки. В таком случае они не могут затеряться в песке, а также с утра передвигаться по занесенному снегу.

Когда снег сухой, лучше оставлять собаку на открытом месте, особенно, если крепко снег. В таком случае ветер перекрывает бок лагом против ветра. Чтобы собаки не убежали, передвигает их к заднему окну. Сам крепко может разозлить на снегу.
был опытный промысленник Палы, живший с 1926 года в бухте Соммитной, где мы должны были сделать первую остановку. В пути начался небольшой ветер из западно-юго-запада, который постепенно крепчал. Через некоторое время начало сильно мететь. В нужном месте мы пересекли косу и выехали на лед бухты Давидова. Через некоторое время ветер, дующий ранее нам в лицо, начал часто менять направление: то он захлопал север, то юг, а потом вдруг совсем стих, мы ехали по ветру. Почувствовав это, я велел остановиться. Ведь нас Палы, как прекрасно знали местность.

— Палы, в бухте Соммитная?
— Са, — ответил он.
— Как же ты едешь?
— Я иду, — последовал ответ.
— Ты что думаешь? Извиняйся — спросил я Павла.
— Лучше всего, пожалуй, дать Палы найти направление, лишь бы не уезжать далеко в море.

Компас показывал, что ветер направления не изменил, к бухте Соммитной надо было идти, и мы в левую скулу. Но где же мы находимся? Не проехали ли мы южнее становицы, не уйдем ли очень далеко, следуя этому направлению? Опять долго бились. Ветер тем временем крепчал, и снега еще все больше и больше. Недолго никуда не могли обойти Власовой. Она увидела западную горяччину.

— Компас, запад не прямо с ветра, а с моря. Нужно брать чуть-чуть влево от ветра, — завязки он.

Мы стали и под рев пуши обсуждали положение. Решили: воем влево от ветра, деберемся до моря, а там посмотрим.

Минут через пятнадцать-двадцать запахали собаки. Сперва одна, а потом все орать. Показался огонь «летучей мыши». Приехали. Это была бухта Соммитная.

Трудна дорога в пугги, но весной и во время пугги иногда бывает легко ехать. Если пищать ветер, дорога ровная, и ветер едва тянет нарт. Если впереди идет ветер ведущего, нет надобности следить за направлением и подгонять собак. Темно ужасное в меже и равномерно покачивающийся скользящей норт, прислушиваешься к реву пугги; в ее реве слышен тонкий звук и шепот. Это поэт и шепчет снег. Бесчисленное множество стремительно несящихся спускай, сливаясь в какую-то призрачную симфонию. Такая дорога замирает надолго.

Самое пурговое время человек обычно проводит дома. Пуская снаружки свирепеет ветер и зима справляют свою страшную роль, стремясь все похоронить под снежной толщей, — в такую погоду в комнатах кажется как-то особенно уютно.

Если строения находятся на ровном, обустроенном со всех сторон месте и стоят не близко друг к другу, то обычно у жилья снега нет больше, и в любую пуггу можно открыть двери. При другом расположении дом может занести снегом по самую трубу, что вызывает большие неудобства.

Дом, завезенный на остров в 1926 году Ушкаловым, был построен на склоне небольшого берего-вого холма. Дом, приезжий нами в 1929 году, мы постали на ровной, как сталь, гладкобойной косе.

Живя в старом доме, мы испытывали на себе все последствия непрерывного ветером небоскреба. На пугу зимой у дома пальтато невероятно много снега, а к середине зимы он оказывается в глубокой снежной яме, из которой торчат только трубы. В некоторые пуги, когда часто дуло ветры разных узлов, заметало и саму зиму. Тогда домами не только куриц, но и овец загрызали в снегу погребенные лопатами.

В течение зимы много лет пуги разом мы отказывались из под снега. Во время пуги вообще нам дверями пользоваться было невозможно. Единственный выходом в ружье для нас тогда служило чердачное снеговике.

Первое время во время длительных пуги нам приходилось ползать в комнатах с чистыми волоками, загрузившись отходящими газами керосиновых ламп. Единственной вентиляцией служили печные дымоходы. Поэтому мы приспосабливали, как только наши окна начинали заносить снегом, мы снимали длинным шестом с острым наконечником просверливали через форточки отверстие в толще снега. Струя теплого воздуха, из него свиме, обнаживая ее, копошла и постепенно расширилась в самой долине, чтобы бросить в машину. Конечно, в этих условиях в зимних условиях было электрическое обогревание, но мы могли и о нем только мечтать.

Люди, живущие в новом доме, на косе, почти не испытывали этих неудобств. За пять лет двери и окна у них ни разу не замерзали.
снегом. В самую сильную пургу они могли открывать форточку и проветривать жилы. Дом ни разу не превращался в подвал.

Время, когда мы сидели закупоренные в своем жилье, казалось наиболее тяжёлым и гнетущим. Наружу выходили только при крайней надобности — накормить собак, вынести золу и кухонные отбросы и пр. Когда ветер бывал особенно силен, приходилось открывать на косу — проверять, не сорвал ли с вешал шкуры белого медведя. Обычно мы ходили туда только с Павловым.

Перед тем как выйти из дома, хотя бы на минуту, тщательно одевались, иначе снижая пиль прыгает до самого тела. Хорошо одеться на снегу — не так просто. Недаром у эскимосов определение: «он умеет одеваться» — заучит высшей похвалой. Можно назвать много мелкой одежды и все же чувствовать себя сносно. Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Все, что стесняет движения или допускает к телу холодный воздух, нужно устранить. Никаких застежек, ничего лишнего.

Опыт зимовки на острове Врангеля, да и последующие годы работы на Крайнем севере убедили меня, что лучшим материалом для пошивки полярной одежды является мех олени — пижак или недоросль, лучшие пижаки. На острове Врангеля мы первоначально скопировали одежду эскимосов, но в первую же зиму убедились, что эта одежда, хотя она и вырабатывалась веками, не вполне рациональна. Эскимос ходил босиком по снегу, надевая их на голое тело. Брохи, как трико, плотно прилегают к телу. На горе эскимос надевает мехом внутри косуху, — длиннополую рубаху без воротника и капюшона. Брохи же держатся на бедрах с помощью черкира — ремешка, продеваемого в специальную складку. Поис на кухлике находится выше брох, и поэтому, когда эскимос приходится наклоняться, у него обнажается спина. Капюшон у кухлики открытый, все лицо и шея обнажены. В пургу туземцы вынуждены зашивать шею шарфом или просто тряпьем. Также неудобны и головные уборы — махала. Лоб обычно открыт, шея свисает тоже не закрыта. Только обувь у эскимосов закрыта.

«Кухлики» на вторую зиму мы заменили мембранами. При попытке, с капюшоном, причем, по инициативе Власовой, сделали гладкие капюшоны, стягивающиеся при надобности шарфом, уменьшая внутреннее отверстие до желаемых размеров. При таком капюшо- ше все голова, лицо и шея плотно закрывается мехом, остается только небольшое круглое отверстие для средней части лица — глаз, носа и пр. В конце концов мы сделали их из тонкой ткани, которую можно было тянути только для резинового манжета на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжете на резиновом манжета.
ГЛАВА V.
ПОЯРНОЕ УТРО

ВА десница мы не видели солнца. Надоела темнота, однотонность, бесперспективное горение сероватых ламп и блю дало в котле. Как бы ни было совершенно освещение, оно не может заменить света солнца, а у нас, к сожалению, и освещение было далеко от совершенства.

Отсутствие солнца обездоливает восприятие внешнего мира. Краски блекнут, дали пропадают, перспектива становится призрачной. Только полдные синевы давали нам возможность насладиться разнообразием красок, тонов и полутона. Однако для нас, людей средних широт, привыкших к солнцу, полдные синевы были только экзотикой, непривычным явлением, не могуем заменить солнца.

Начинаем с зимнего солнечного, мы превращаем зимы, оставшиеся до появления солнца, а они, как рассказывают, полны мелодией.

Но вот светлая промежутка стали длиннее, на горизонте с юга все чаще и чаще начали появляться разделяющие отблески, с каждым днем увеличивающиеся и знаменующие, что солнце близко.

Предусмотрительные солнцами по себе — чарующее зрелище, над безжизненным простором всторонженного моря начинает пасторальный безо склон. Светлый полюс становится с каждым раз все ярче и растет светлыми потоками вверх по небу. Вот уже в провалах лука не...
Солнце еще оранжево-красное, холодное, и оно разрешает смотреть на свой луцебарный ярким незащищенным глазом. И хотя бы только «светит, да не греет», все же настроение у всех радостное, яркое.

В этот первый день солнце быстро ушло на покой, и только отсветы его еще долго полякали на небе, постепенно замирая. Небо темнее, становится синюшно-серым. Но теперь не надо долго — завтра солнце опять придет.

Ночь, долгая, давящая своей беспросветностью, кончилась. Мы или к Большому дню, к неизвестному солнцу.

Весенние месяцы — март, апрель, - — самое лучшее время на острове по количеству ясных солнечных дней. Еще морозно на воздухе, очень часто термометр опускается ниже 30°, но море пруда покрытое льдом, как будто мы находимся не за полярным кругом, а вручебе под жарким южным солнцем, на берегу теплого синего моря.

Весеннее солнце ярко льет на белую землю горячие лучи. Все сверкает и искрится, тем глубже и сине-черным. Солнца света так велика, что люди надевают стеклоратые очки, так как сверкающая весенняя ясность сейва губительна для незащитенного глаза. При малейшей неосторожности можно заблудиться в снеговой глубине. Снежные, живые, как тонкие ветки в этом краю, кидаются, дрожат, как бы приспособленные к такому свету. Однако среди них каждый снеговой была особенно много болеющие снеговой глубиной. Это объясняется исключительно их неосторожностью. Из зимовщиков за все лето только двое оставили дома болеющих снеговой глубиной. Все мы были очень осторожны. Выходя даже на несколько мигновене на солнце, мы не забывали носить защитные очки.

Предохранительные очки для заполярных районов имеют громадное значение, так как они в значительной степени определяют работоспособность зимовщиков на открытом воздухе. У нас было два вида очков по устройству: в кожаной оправе, полностью закрывающей глаза от внешнего света, и в нормальной роговой оправе, и два вида по цвету: дымчатые и синие различной густоты. Очки в кожаной оправе хороши тем, что полностью закрывают глаза от яркого света, но они совершенно не прощаются в пространстве между глазом и стеклом холодного воздуха. Очки, быстро запотевают, и это вызывает часто сопротивление и противоречие, что меняет работать, кроме того, вызывает такую погоду, когда проходят знакомые с риском обморожение руки. Очки в нормальной оправе, хотя и не защищают глаза полностью, все же достаточно предохраняют их, и поэтому мы их пользовались большим успехом.

Очень важно иметь некоторое значение. Голубые очки немного разрежают теплый светоходин, создавая ощущение искусственности и необычности. В этих очках как-то теряется представление об истинном соотношении не только цветов (что в пурпу бывает очень важно), но и вещей. Лучшее всего дымчатые очки.
личных животных. Кроме того, Синдонский ловил и консервировал плаценты, определяя с помощью изготовленного мною прибора по типу аппарата профессора Шулевича удельный вес льда и др. Метеорологическую работу занимался Звеницов.

Остальную научную работу пришлось взять на себя мне и Власовой.

Некоторые научные работы мы не занимались, знаний, необходимых для этого, у нас не было. Но мы здавна привыкли считать, что не боги горшки обжигают, что можно и должно научиться всему, что нужно для дела.

Островная библиотека давала возможность получить элементарные необходимые знания для работы. Среди книг, оставленных Г. Ушаковым, нашлось несколько инструкций зоологического музея Академии наук СССР, да Ратманов с «Планкс» оставил нам обширное руководство — справочник по сбору разных научных материалов.

На себя я взял картографические работы, сбор геологических образцов, добычу животных, а в обязанности Власовой впоследствии обработка добывшихся образцов, собирание гербарий, энтомологических и орнитологических коллекций.

Мы усваивались, собирая и консервировали все, что нам удалось найти. Занимаясь камеральной обработкой собранных материалов, мы не могли не заметить специальных знаний в изучении исследований в общем и особенно в отдельных местах. В библиотеке написали только первые из этих ваших «Планкс Россия».

Лучше, решили мы, будем собирать все подряд. А если в коллекциях окажется некоторое количество хлама, без него нельзя, хлам всегда можно выпихнуть.

Досуг Большой ночью и раньше веся мы использовали для чтения и знакомства с геологией, геодезией, биологией и другими науками. Часто разговаривали с другими местными. Проконсультироваться было не у кого, а многие сведения приходилось заниматься из книг, не имеющих прямого отношения к интересующему нас предмету. Кроме того, приходилось и изобретать, и готовить материальную часть, без которой невозможно заниматься научной работой.

Весной и летом 1930 года был для нас «произвольной практикой» после зимней теоретической работы. В длительных поездах мы учились обращаться с буссолью, геодезическим компасом, молотком, анероидом и другими приборами, знакомились с ними и упражнялись в употреблении специальной техники и учебной практики ее применять.

С приездом птица Власова начала орнитологическую практику: она снимала и обрабатывала птицы шкурки, птицы в лак, их содержание, их место и др. В этом деле у нее быстро нашли интерес к этому, и на второе лето она уже, наконец, усвоила опытному преподавателю. Потом в тундре залезали сушки, защищали, в воздухе и на земле появлялись множество мелких и мельчайших насекомых. Собирали и сушка цветов, добывали насекомых и их консервирование тоже потребовало немалого употреба и труда.
Но это были сравнительно мелкие неприятности, о которых в работе как-то не думалось.

Случалось попадать в пугу, но пуги были недолговременными и большой силы обычно не достигали. Раз только в 1931 году нас захватила в пугу сильная пуга. Было это, когда я в сопровождении Павла и Анахули производил обследование верхнего течения реки Мамонтовой.

Эта пуга у нас возникла, можно сказать, непреднамеренно. Возвращаясь домой после обследования реки Неожиданной, нам случилось заехать на мыс Блеском; следовало почистить испортившиеся в дороге часы. На мысе Блеском жил Скурихин, хорошо знающий верховья реки Мамонтовой. Воспользовавшись встречей с ним, я поставил вопрос от него необходимых сведений об этом районе. Установив, как мне казалось, по рассказам Скурихина направление верхнего течения реки Мамонтовой, мы отправились в путь.

Работа уже приближалась к концу, ехали мы все время по местам, довольно точно описаным Скурихином.

Вечерело. Погнали ветерок, быстро уставлившийся, уже гнал по земле. Ветер дул прямо в лицо, уставшие собаки были крайне неуютно. Мы заблаговременно остановились и, пока ветер был еще не очень силен, хорошенько установили палатку и расположились на ночь.

- К утру ветер затих. Быстро собрались, мы тронулись дальше. К середине дня ветер опять усилился и омрачил путь. Скоро видимость совсем стала отрывистой. Мы уткнулись в склоны возвышенностей — русло кончилось. Можно было повернуть обратно и отправиться за хребет по старой дороге, но нам хотелось переправить через горы и напомнить выйти к бухте Южная.

С некоторыми трудностями поднялись на вершину оливы седловины, отсюда спуск был пологим, и мы благополучно спустились на чистое плато, ограниченное со всех сторон горами. Но внизу уже сильно пуржало, скоро потеряли ориентировку. Поплескав к какому-то склону, мы посели Павлову наверх, чтобы определиться. Вернувшись, он сообщил, что наверху виден вилят, вижу, очень крутый; там, по всей видимости, существует ветер, но совершенно не дует снег.

Решали этот вопрос сдать. Ехали руслом как-то речушки с довольно крутыми берегами. Ветром гнал очень много снега. Казалось, что мы едем по дну какой-то фантастической реки, в которой ветер течет снег.

Было сравнительно тепло, не больше 20° Мороза. Поэтому мы ужасно потели. К тому же снег, оседая на лицах, превращая в жидкую капишу, стекавшую по лицу.

Наконец, начался подъем. Он оказался очень крутым. Снег, угломовый ветром, походил на мрамор, и на нем под ветром совершенно невозможно было удержаться. Каждый из нас держался одной рукой за дугу норты, а другой опирался на охот, чтобы ветер не сбило с ног. Собаки тащили норту с большой трудом и весьма нехотя, приходилось беспрестанно понуждать их криком и ударами ремнем оостоя.

Перед отходом на восточную сторону. Снимал налево, внизу Анахулу, в центре Тайга, в верхнем ряду Николай, И. М. Павлов.

Через каждые 50-100 метров мы останавливались на отдых. Держались за бараны норты нельзя было, так как тогда норты сразу же скользили назад, средник защипывался и собаки не отдыхали. Поэтому мы ложились, у норты прямо на снег, чтобы не снесло.

И вот, когда оставалась небольшая, хотя и трудная, крутая часть подъема, неожиданно собака Анахулу, поднявшись наверх, как вдруг, не выдержав ветра, резко повернула обратно и бросилась со всех ног вниз. Нарта, не успевшая развернуться, задрая перед ножами пронеслась мимо нас, за ней последовали и остальные. Все норты вместе с собаками неслись вниз со страшной быстротой. Нас волочило по снегу рядом с нортами. Держась за баранов, мы истощили орала "таяй" 1, сильно остановить собак и тщательно ища какой-нибудь выбоины, чтобы упереться ногами и зажать в бег норты. Но ничего не помогло. Под конец норты насичили одна на другую, собаки перепутывались, и мы покатились шилообразным клубком, переплываясь друг через друга. К счастью, это случилось в самом низу, дальше катиться было некуда.

1 "Таяй" (тает) — скрик, которым кавказ понуждает собак остановиться.
Опять мы попали в снежное облако. С трудом распустили собак, поставили карты на полозья и двинулись вниз по руслу речушки, откачиваясь взят передвесь.

Несколькими километрами ниже мы вышли из струи снега и вскоре нашли сравнительно затишное место. Было решено разбить палатку.

Наша экскурсия затянулась, поэтому запасы подошли к концу. У нас не оставалось ни топлива, ни продовольствия, ни хары для собак. Находясь же мы в самом центре острова, во всяком случае не ближе чем за 35-40 километров от близлежащего эскимосского жилища и километрах в восьми десяти от бухты Роджера. Куда поплы, мы сами точно не знали.

Все же прежде всего следует отложить. Установил палатку, мы влезли в спальные мешки, не раздеваясь, в кухлянки, меховых брюках, торбах и в шапках. Этому предосторожности мы пренебрели из опыта кочевок и эскимосов. Она совершенно необходима в пургус, так как сильный ветер может сорвать палатку, и тогда придется раздеться на тридцатиградусном морозе выйти из куклы, погрузиться в тяжелые пальто. А пока ее разоберешь на сильном ветре за один день, можно сильно помогориться, если не замерзнуть совсем. Поэтому мы и легли в полной экипировке. Одетому не так уж страшно, если пурга устроит палатку. Во всяком случае его здоровью, а тем более жизни ничто не будет угрожать.

Утром пурга свирепствовала с прежней силой. Я первый вышел из палатки и пропел своего пошлого к собакам. С вечера мы собак не распрали, только отпустили подбрюшники альков, чтобы они чувствовали себя свободно.

Все собаки обладали бутры снего, из которых торчали одни морды. Мне показалось, что собаки замерзают, так как морды были совершенно неподвижны. Оставался в пурге без собак из-за жилищ незвания, это глобовало нам множество всяких неудач. Крепко струясь, я пытался заснуть: «Павлов, собаки замерзают».

Павлов и Анатолий мгновенно вскочили из палатки и бросились к собакам. Ощутившей собаки, я убедился, что они живы. Потом я понял, почему они неподвижны: Снег, нанесенный на них ветром, от внутренней температуры уплотнился, и он отсюда как бы в людей коробок, потеряя возможность двигаться. Надо было их немедленно освободить. Где полося бы животные должны были погибнуть. Осторожно, чтобы не поранить животных, мы разбивали снег погибало и освобождали собаку за собакой.

Весь день свирепствовала пурга. Ветер начал стихать только после востока. Мы сразу же собрали лагерь и двинулись на направление к дому.

Часов через два мы были на фактории. Замерли все ужасно.

Весной 1932 года, по состоянию дел на фактории, я сам не мог

выехать в очередную экскурсию по острову, поехала Власова. Ей предстояло много работы: снять реку Хищников, истоки реки Мамонтовой, реку Гусевую и т. д. В начале марта в сопровождении Павлова и Анатолия она вышла с Роджера. Я беспокоились, уедет ли она спокойно со своими трудными делами. Управляясь с тяжелой нагрузкой на карте и шестками собаками в мучни по льду; когда единственной защитой от жестокого ветра и жгучего мороза является тяжелое полотно палатки, Власова и ее спутники возвратились из экскурсии 20 марта, выполнив все работы, намеченные планом. Помимо материалов для карти острова, она привезла со собой увесистый тюк геологических образцов, собранный на встречающихся обнаружениях.

Так проходила весенняя пора на острове.

ГЛАВА VI

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ

Белый медведь в промысловой жизни острова занимает второе место после песца. Такое значение медвежий промысел сохраняет до тех пор, пока не начнутся товарные заготовки мороженого медведя на острове.

Белого медведя на острове довольно много. Несмотря на небольшое количество промышленников, мы в среднем убивали в течение года до 70 взрослых медведей.

Медведь бывает в любое время года. Однако летний и осенний убой значительно незначителен. За лето в лучших случаях удалось убить двух-трех. Осенний промысел несколько больше, но все же составляет от общего количества не более 10 процентов. Основной добыча зимой падает на весну.

Медведь — это житель полярных ледя. На остров он выходит только для некоторых трудностей. Однако во льдах, владая от острова, медведь добывается редко, обычно в результате посещения ими по следу с острова.

Можно предполагать, что когда остров был обитаемым, медведь летом охотно там оставался, так как у берега постоянно с весны до поздней осени держится много нерпы и лахтака — главной пищи медведя. С приходом на остров человека-мледведь летом стал его обитать стороной.

Промышленник рассказывают, что когда они впервые посещали какой-либо район острова, там часто встречали на берегу медведей. Промышленник Скурихин в 1927 году поздней весной добрался до Блескома — собрался построить там зимовье. Он увидел на кое-напалке от воды четырех спящих медведей. Трех он тут же убил, а четвертый
была до того грустна, что он не захотел в него стрелять и позволил ему уйти в море. Ближе берега в это время были довольно солдатные льды, но медведи все же предпочли отдыхать на земле.

Э. Арингольд в своей книге «По незабываемому пути» пишет, что, подойдя к мьесу Блоссом, они «не успели еще отдать якорь, как на самом мьесу появились два больших белых медведя, с любопытством смотревших на невиданное до сих пор зрелище. Немедленно спустили вельбот, медведи продолжали стоять и сосредоточенно смотреть на якорь, поданный на вельботе их низко не смущались. Несколько человек отправились на берег, и оба медведи были убиты еще со шлюпки. Они оказался довольно внушительными размерами: длина одного была 2 метра 45 сантиметров, а другого 2 метра 55 сантиметров».

Осьенью, обычно в сентябре, реже в конце августа или в начале октября, на остров идут охотничьи сакки. Время выхода сакки на остров зависит от состояния льда. Если лед стоит в непосредственной близости от берега, сакки идут с начала сентября и весь месяц. Но иногда в сентябре льда нет у берега — его далеко уходят в течение и ветры. В такие годы медведи запасаются с выходом на землю до тех пор, пока лед не подойдет к берегу или пока не замерзает новый, достаточно крепкий, чтобы выдержать вес животных.

Медведи некоторое время бродят по острою, высиваая укроенные места. Потом они залегают в берлогах.

Обычно медведи устраивают свои берлоги по склонам гор, и распахивают образованные берегами или просто под сравнительно небольшим деревом, на сосне, хотя дюк берлоги и отделяется от грунта толстым слоем снега. Место оно обычно выбирают такое, которое зимой сильно затоплено снегом. Крупные скина не отпускают сперва, иногда отверстие берлоги находится на вершине почти отвесной стены, и охотники приходится вырубать в снегу ступень, чтобы к нему добраться. Судя по месторасположению берлог, медведицы с осени выкапывают в прошлогоднем снегу нору и ней залегают.

Однажды, в первых числах сентября 1930 года, мы убили медведицу в только что вырытый ее берлогу, причем у норы уже были виды все признаки "строительства". Вечером того же дня, работая в русле реки Клер, я и Павлов встретили медведицу около только что покинутой ее берлоги в таком месте, где после летнего таяния не должно было оставаться достаточно снега для устройства норы. Медведица утверждала, что медведица часто лазает в заполненных место и в нору их заносит снегом. Так, вероятно, образовалась и эта берлога, хотя возможно, что норы заполняются в норе уже в свежем снегу. Мне не удалось наблюдать использования медведицей старых берлог, но медведицы уверяли, что если медведица находит не разрушенную тангенс берлогу, то она обычно использует ее и не строит новой.

На морском льду медведь берлог не устраивает. За пять лет нам

ди разу не встречались морские берлоги. Не слышал мы об этом от эскимосов и других индеецких. Правда, он

ожидать осенью эскимосы Таян нашел на льду две лежачих, напомнивающие берлоги. Таян предполагает, что их устроили для отдыха и отпуска воротной норой медведиц. Перезимовав путь, медведица ушла и большинство возвратилось.

В осенний путь медведи берлоги норы плотно покрываются снегом, над ними наметается потолок иногда в несколько метров высотой. Внутри от теплоты животного снег постепенно обнаруживается и обмерзает. Снежная снега, берлоги внутри словно оштукатурены толстым слоем голубоватого блестящего льда.

Некоторые исследователи утверждают, что медведь тоже ложится в берлогу. "Обыкновенно самка лежит в берлоге до 8—10 марта, а самец встает уже в феврале". Однако за все пять лет моего пребывания на острове, несмотря на большое количество медведей, убиваемых ежегодно весною, ни одного самца в берлоге мы не убили. По свидетельству туземцев, не было такого случая, и в бытность на острове Ушакова за все три года. Также не известны случаи, чтобы сами убивали на земле весной, то есть во время открытия берлог.

Несолько ли сделать отсюда вывод, что залегание в берлогу для белого медведя не имеет такого значения, как для бурого медведя? Хотя зима и для медведей годна, но, как видно, он находит для себя и в это время достаточное пропитание. В феврале самки выбирают. До середины марта медведицы кормят медведей, не выходя из берлог. Весь этот период, так же как и в прочый спаситель, она живет за счет запасов, накопленных прошлым летом. Но вот солнце уже поднялось высоко. Стало приправлять. На взлых бугорках начинают появляться из-под снега кусты ся и косы. Обнаруживаются отдельные камни. Ясно чувствуется дыхание весны. Медведица к этому времени достаточно подросла, она уже передвигается самостоятельно по берлоге. Тогда медведица проламывает в наиболее тонком месте потолок берлоги.

Открыв берлогу, медведица некоторое время, если ее ничто не спугнет, остается в ней. За это время она выходит на прогулки. Периодически она, удаляясь иногда на большие расстояния, а потом берет...
с собой и медведята. Это продолжается до тех пор, пока медведица не окрепнет настолько, что смогут перенести большие расстояния. И тогда уже медведица совсем покидает берлогу. Но она не сразу отправляется во льды. В течение одного-двух дней семейка бродит по острову, выкачивает из-под снега мох и дружно его поедает.

У медведицы и медведята, убитых в это время, желудки оказывались наполненными мхом разных видов. Попадались и сухие стебли травы.

Двигается медведица в этом времен медленно, часто останавливается отдыхнуть и покормить медведята. Если она увидит неглубокие ямы для медведя и для себя. Покормив медведята и дав им отдохнуть, она пускается в дальнейший путь.

Нам приходилось наблюдать поход такой семьи. Медведица, степеньо переваливаясь, неторопливо идет впереди, а за ней не бегут круглые, как шарики, пушистые медведята. Они сидят из стороны в сторону, затают потасовки, потихоньку друг друга увещиваями затрещинами, качаются на снегу, обозревают медведицу, пытаются у нее в ногах. Если медведятам случается отстать немного, заинтересовавшись чем-либо, медведица поворачивается и учитывает положение их к себе, а если они не слушаются, она возвращается и лёгкими шлепками направляет их вперед.

Побродив по острову, покормив медведята мхом и, видимо, найдя, что они уже достаточно окрепли для путешествия во льдах, медведица покидает остров и больше уже туда не возвращается.

Как долго продолжается период подготовки к походу, трудно сказать. Можно считать, что медведица этим летом не спрашивается: ведь ни разу не приходилось наблюдать медведицу, лежащую в берлоге с прошлою годом медведята. Однако нам случилось увидеть медведицу, принявших ранней весной на остров с пропитанным щенком, причем вскоре увидеть медведицей показывало, что она была в полной готовности к походу. Из этого можно сделать заключение, что период подготовки проходит на протяжении всего лета, осени и зимы, и только весной медведята, достигшие полового возраста, покидают родительский дом.

Сколько медведь обычно приносит медведцы? Найдено у нас два медведя, причем оба они почти одинакового размера и веса. Редко медведца приносит одного ососка. Такие медведца обычно значительно крупнее, чем при добыче. Так же редко, как и во всех случаях, медведица приносит по три шенка. При этом в росте медведята замечается большая разница: средний медведята обычно одинакового роста, довольно крупный, а третий — совсем маленький. Очень редко, но все же иногда медведца приносит к четырем медведятам: такого случая за все пять лет мы не наблюдали, но туземцы утверждают, что они бывают: медведица на этот раз меньше и почти одинакового роста.

Молодые медведята, взятые из берлоги, очень быстро привыкают к человеку. Среди "заготовленных" нами к приходу "Совета" в 1932 году тринадцати живых медведята для зоологического сада большинство

очень скоро привыкали к людям, особенно к Власовой, которая постоянно с ними возилась, кормила их, ухаживала за ними и даже лечила.

Среди медведята попадаются, — не знаю, чем это объяснить, — особи, которые с первого же знакома с человеком чувствуют к нему особое расположение. Были у нас медведята, которых мы звали Дюкой. Он был как Власовой в первый же раз, как только его взяли в кольцо, и не хотел ее отпускать. Потом каждый раз, когда Власова уходила, Дючка долго ревела. Стоило Власовой возвращаться — она прекращала рев. Играла она только с Власовой. Если другой медведята в это время подходил к Власовой, Дючка остервенела бросалась на него и оттого.

Не попадались нам также медведица, которые, несмотря на то, что они относились враждебно к человеку. Были у нас два врача, взятые на одной берлоге. Их привез екимо Татья, которого все на острове звали Алексеем. Медведица этих мы звали "алексеевские". Это были страшно свирепые звери. Их взяли не только на людей, но и на медведята, бывших в том же медведяннике, и некоторых из них, наиболее слабых, они оставляли дрались. Нам пришлось посадить их на ночь, но, несмотря на это, Власова часто приходила на медведянник и спасала их.

Пол медведята в данном случае значитель не имел. У нас был самец Кувынта. Он выглядел своими размерами, но это был добродушный увалень, никогда не проявлявший агрессивности по отношению к нам. Другой самец, Пятак, живший у нас почти два года и достигший...
Иногда вместо флага или камлейки охотник оставляет одного из своих собак. Обычно собака у берлоги остается недолго. Если хозяин в течение двух-трех суток не возвращается, она уходит к ближайшему жилью. Оставленная собака не может задержать медведицу; если матуха опять и чувт, что за первым поселением последует новое, она уходит, всмотря на присутствие собаки. Поэтому промышленники собаку у берлоги оставляют редко.

Охота на белого медведя требует от промышленника большой смелости и самообладания, так как зверь силен, свиреп и крайне подвижен, неносившись на вилкую добротность и косоплотство. Поэтому, имея дело с медведем, всегда нужно держать, как говорят, ухо восторг.

Охота протекает следующим образом. Промышленник становится в одном-двух шагах от берлоги, дерка винтюков шнайвом. Собака все это время стоят в берлогу. Некоторые собаки, наиболее натренированные, входят в берлогу и там облизывают медведицу. Желая прогнать непрошенного гостя, медведица бросается на собаку, так высаживает из берлоги и продолжает лаять снаружи. Но и тут ее присутствие для медведицы неприятно. Она подкрашивается к югу берлоги и неожиданным быстрым броском кидается на собаку, срываясь на ней клювом, как разъяренная кошка. Бросается на собаку, медведица вскакивает из берлоги на половину корпуса и потом мгновенно уходит обратно. В это время промышленник и стреляет в нее.

В большинстве случаев зверь бывает убит наповал. Но иногда охотник только ранит медведицу. Она уходит в берлогу, рвет там их лоси и бобов, а показываясь на побережье больше не хочет. В таких случаях экзимиес, когда они охотятся вдвоем или втроем, начинают раскладывать берлогу, повсеместно приближаясь к самому логову зверя.

Один колает, а другой (или другие) стоит рядом с винтюковой пинаготовкой и, как только зверь покажется, убивает его.

Письмо на то, что промышленников колает берлогу под надежной охраной товарищей, застрявые это чрезвычайно неприятное. Когда в разговоре приходилось спрашивать, что чувствовал экзимиес, когда колал, казалось, что он же она из них.

1 Камейка — длиннополая рубашка с капюшоном, выполняющая назначение плаща.
он обычно отвечал: «Ручка у лопаты становится короткая. Чем ближе к медведю, тем короче.»

За восемь лет на острове не было ни одного несчастного случая при таком способе охоты. Бывало, что медведь бросался на людей, но его убивали, раньше чем он мог добраться до копакего.

Так охотятся почти все экзиксисы. Напи метеоролог комсомолец Зайцев практиковал другой способ охоты.

Когда Зайцеву сложилось крайне медведя, он откидывал берлогу в открытое пространство, и медведь, выйдя на лед, начинал бегать по берегу и бросался на людей.

Еще в самом начале зимовки Зайцев получил от оружия, принадлежавшего фактории, револьвер системы «колыбель».

Метеорологу оружие необходимо, так как он приходится выходить на берег и бороться с волками. Войдя на берег, он подходит к самому дому.

По просьбе Зайцев, я разрезал ему брать с собой «колыбель» на охоту и выдал ему лишнюю обувь патронов.

Когда у Зайцева первый выстрел был неудачным и ракета уходила в берлогу и больше на поверхность показываться не желала, Зайцев поступил: «для страх». Он кальпаком на шее, держа в кобуре «колыбель», ставил его в боевую готовность и головой вперед лез в берлогу к раненому зверю.

Медведица, кроме того, что была ранена, ее защищала щенит и потому вдвоем была опасна.

С «колыбель» в руке Зайцев ползком добирался в полумраке берлоги к самому зверю. Когда медведица, не ведая о его подходе, бросилась на него, Зайцев в упор стрелял.

Так он убил не менее десяти медведей.

Туземцы неоднократно жаловались мне на его манеру бить медведей, боясь несчастного случая.

Я сам этого опасался и потому, когда Зайцев возвратился из охоты, категорически заявил ему:

— Если я узнаю, что вы продолжаете эти эксперименты на охоте, я вас арестую вообще, заберу у вас кольбы, но и винтовок.

После весны 1932 года Зайцеву не пришлось охотиться на острове Врангеля. В сентябре 1932 года он выбыл на материк.

Охотники бьют медведей не только в берлогах, но и на воле, когда медведица уже понесла берлогу и бродит с медвежатами по острову. Иногда охотники замечают медведицу, но чаще видят только след. Даже если медведица пропущена здесь накануне, — а опытный охотник по следу может довольно точно сказать, когда прошел зверя, — он пускается за ним в погоню.

Обременённые медвежатами медведицы движется очень медленно, промышляют по ее следу пускают одну на двух собак, а сам на харте следует за собаками. И вот медведица настигнута. Собаки задерживают ее. Промышляют по следу возможно ближе к зверю, останавливаясь, чтобы укрепить позиции, чтобы убежать в погоню за зверем, подходит на снег и стреляет.

Впервые мне пришлось столкнуться с медведем в марте 1930 года. Я снял несколько снимков в непрерывном движении реки Кечер. Руслом реки впереди ехал Павлов. Небо было быстро укрыто облаками. Рассеянный снег скрывает ландшафт. Гора внизу исчезает. Окружающее пространство растянуто в белом хаосе. Темные очки на глазах почти не помогали, и глаза словно устав от прерывистого обилия белого снега.

Нарта, щепки впереди, останавливается, и Павлов призывает подойти рукою. Ближе я был рядом с ним.

— Что случилось?
— Вот за этим мысом сидит медведица с медвежатами.
— Собаки разосланы. Пойдем ко дому.
— Как следуют укрываты, мы отпустили по несколько собак.
— Выдя из-за мыса, я увидел медведицу, сидящую на выстуке скалы над русским реки. По бокам ее в той же плани сидели два маленьких осока. Медвежьи семьи редко выделялись на темном фоне скалы. Собаки во весь дух неслись к медведю. Мы с Павловым бежали позади.

Некоторое время мамаша и ее потомство не замечали нас, не собак г, как названная группа, были неподвижны. Но вот они запевились, ловко спустились со скалы и быстро пошли к берлоге. Осока не могли двигаться так быстро, как мать. Поэтому медведица едва возвратилась к ним, носом и лапами потянула их вперед. Уже у берега собаки настигали медведицу. Надо было торопиться: в берлоге труше добыть зверя, чем на воде. Около громадного зверя метались, как лыжники вокруг Ганнибала. Собаки. Первоначально их было три или четыре, а потом нашлись среди упражнений добрые, перегрызшие постройки и развившие бой. Как только сакка, распсыравшая собак, пускалась наутек, собаки катались за медведем. Истощенный крик осок не заставил мать возвращаться. Она отошла собак, но через мгновение все повторилось.