мы, отливая воду, пошли к ближайшей льдине. Там извлекли велосипед на лед и задали дыру. Она оказалась у самого князы и была довольно большая.

Однако, быть может, и не характерны, но других случаев нападения на людей за пять лет пребывания на острове не было. Если не делать «на рожон», не забираться в гнезда возвратных или даже спокойных льдин, не соучастоваться в гнездах, не делать нападения, моржи сами не нападают. Из своих наблюдений я вывел твердое убеждение, что морж — животное добропорядочное, ко дворянству не склонное. Если уж он и нападает, то только когда вынужден к этому. Но и в этих случаях морж при малейшей возможности стремится уйти от драки.

Экспедиция неоднократно рассказывала нам, что моржи, нападая на велосипед или байдару, не стремятся ее разбить, а только взбугриться на посуду. Промышленники Плаза и Гагас были очевидцами такого случая. Разъяренное животное заплывало клыки на борт, потом быстро вскочило впереди лысы, перекинулось через борт и подтянуло задние лысы. Ясно, что байдара сильно поколебалась, морж неуклюже скрыт в воде, перекувырка байдару и выстрелив из нее все содержимое.

Однако, взбугрившийся на байдару морж был убит вблизи навала. Вечер на дне — морж пробовал кляками шкуру байдары. Клякка его так плотно вкапывалась в кожу днища, что опять не пропускало воды.

Сначала «свинцом животные до того балдуют, что они готовы куда угодно забалдеть, лишь бы уйти от смертных «шмелей». Иногда, после первых взбугриваний, вместо того чтобы как можно скорее уходить, морж качает из стороны в сторону, лезет на небольшие льдинки, влечется стремится уйти во воду, где ему причинено так много неприятностей. Мы иногда убивали их на море, охотясь за ними, начали на воде.

Необходимо отметить еще одну странность в биологии моржа. В своей книге «Путешествие на Южный Х. Свердруп отмечает, что когда в желудках убитых ими моржей они, как правило, находили остатки в. Летом 1958 года, во время посещения на ледоколе «Ермак», мне пришлось выделить из воды на мыс Челюскина. Там я встретил старейшего промышленника В. Красноярского. Он высаживался на Челюскин за несколько дней до нас. За эти несколько дней ему удалось убить шесть моржей. Я попробовал наблюдать содержимое желудка убитых животных. Оказалось, что желудки всех моржей были наполнены черненьким клыком, пожарием, порезанным на довольно крупные куски. С чем мы покойны, но большую бочку, наполненную черненьким клыком, взяли из желудка убитых моржей. Это было принято подтверждение сообщения Х. Свердрупа 1. Однако на острове Брандта...
стивые нужды. Только моржовык кляк назывался на склады фактории. Но быть морж в视野 ради кляк крайне бесхозяйственно. Поэтому я категорически запретил бы это, чем необходимо для удовлетворения местных нужд в мясе и жире. Кляк убитых моржей являлись своеобразным «отходом» промысла.

Ежегодно для внутренних нужд расходовалось от 120 до 150 моржей, считая касекаков и уикиуков. В среднем выходило на десятку моржей на одно эквимосское хозяйство, не считая страхового запаса фактории.

По нашему состоянию можно было бы добыть несколько больше моржей, но мы не заготавливаем жира и шкуры. Такой заготовке прежде всего мешало отсутствие соли для консервирования шкуры и тавры для сбора жира.

Жир моржа и другого морского зверя можно заготавливать или пластом, или вытапливать. Салотони у нас тоже не было.

С материковой стороны заготавливается жир пластом и укладывается в ящики, освобождаясь из-под товара. Ящики у нас освобождались довольно много, но применять этот совет мы не могли. Жир морского зверя, в том числе и жир моржа, — особый, это совсем не то, что пласт свиного сала, и его при всем желании в ящике не удержишь. Жир незамедлительно вытекает, остается одна кастрикула. Эквимосы, если нет топлива, «выталкивают» жир в язвление. Складывают куски свежего жира в ящики и подвешивают его. Под действием собственной тяжести жир из пласта вытекает и собирается в верхней части ящика, а кастрикула остается на дно. Даже в большинстве морозы жир не затвердевает и при малейшем нажиме выдавливается, чуть загустевшей массой.

Шкуры можно заготавливать не только в соленом, но и в сушеном виде. Хотя ценность сухих шкур несколько ниже соленых, но на худой конец и сухие шкуры — благо. Мы так и поступали, но только с предприимчивым шкурам. Шкуру же моржа, достигающую средних самок до дюйма толщины, чрезвычайно богатую влагой и основательно прожженную, во влажном климате острова высушить так, чтобы она не скашивалась, дело, видимо, невозможное. В процессе высушивания шкура неизбежно скасается и может иметь только местный сбыт.

Промысловая заготовка моржа дело довольно трудоемкое. Население острова не могло бы обеспечить необходимой ловкой, тем более, что женская половина населения бывает занята только на подготовительных работах. Шкура средней самки весит 180—200 килограммов, а шкура среднего самца, не говоря уже об антилопах, значительно больше. Поэтому первичная обработка — очистка шкуры от жира — не может производиться одни женщинами. В хозяйстве эквимосов и береговых мучных выработалось своеобразное разделение труда. Нерпа и лактак полностью обрабатываются женщинами, мужчинам только растягивают шкуры для сушки. Шкуры же моржа обрабатывают только мужчины.

Цельком, вплоть до очистки от жира, и только раскалывание¹ шкуры обычно поручается женщинам, да и то все подготовительные работы производит мужчина.

В 1933 году, ожидая прихода «Челюскина», мы для наших зоологических коллекций заготавливали шкуры моржей обоего пола и разных возрастных групп. Для очистки шкуру от жира и нанял двух женщин, так как не мог оторвать мужчины на это дело. Каждый раз, когда нужно было развернуть или передвинуть крупную шкуру, женщинам бросали работу и звали мужчин.

Размеры промысла моржа, таким образом, зависят прежде всего от количества людей. Без завода на острове промыслового населения такой промысел неизбежно будет кустарным и ежегодный выход морского зверя будет незначителен, тем более, что основой промыслового хозяйства является промысел белого песца. К нему, как побочному добывается промысел белого медведя и добыча мамонтовой кости². В ценах 1927 года это давало в среднем 1000—1200 рублей.

¹ Раскалыванием называется раскалывание шкуры надое.
² Остекля (шли, часть скелета) этого древнего зверя встречается на острове Врангеля (на тундровой части) в большом количестве.
чистого дохода на одно хозяйство, причем некоторые промышленники зарабатывают значительно больше. Это, конечно, не стимулирует промысел моря, так как хозяйство за счет казенного промысла обеспечивает себя достаточными средствами для приобретения всего необходимого.

Мороженые шкуры используются в хозяйстве экскомоса сравнительно в небольшом количестве, и для убоя байдар, подводы риц и подобных зверей, если не пахтати шкуру. Добытую шкуру, следовательно, не забирается в хозяйстве. С жиром дело обстоит сложнее. Жир в больших количествах употребляется для освещения и отопления. Даже интенсивный промысел зверя не даёт возможности заготовить большое количество жира, пока в хозяйстве он не будет заменен другими осветительными и отопительными материалами. Пока гумены будут жить в межовых палатках (аграх), жир ненавязчиво будет расходоваться на отопление.

Промысло-навигационный период у берегов острова в среднем равен шестидесяти дням. Но, конечно, и каждый день может доходить до 100 и 200 метров. Время промыслов в море не пропадает, оно используется для обработки шкур.

При организации на острове широкой заготовки моря необходимо учесть, что наиболее удобный для этого является южное и северное побережье. Восточный берег высокий, и там только в устье рек Клер можно расположить поселение. Кроме того, здесь есть большие шлюзы с течением реки, смежные с постоянным берегом, не имеют хороших пастбищ, а моря там держатся в очень небольшом количестве, только на отвесах реки Клер. Западный берег, хотя и имеет спокойные места для поселения и запасы моря, там достаточны для промысла, слишком удален от мест подхода судов. Использовать оттуда шкуры и жир в (плотах) водой на межовой посуде можно только в исключительных случаях. В следующей части высоты от 1000 метров, можно думать, что глубина здесь порядка 8—10 метров. Несмотря на то, что в бухтах есть лед, они все же, вследствие устойчивого прилива и незначительного количества их, никогда не забивают бухту, а потому, чтобы это притягивалось плановым промысловым.

Благодаря этому возможное и удобное сообщение на протяжении всей навигации по всему северному побережью, причем для этого не требуется дополнительных затрат на транспортные средства.

Моржей в водах северного побережья, по сообщениям экскомосов, гораздо больше, чем на южном. Все это дает основание считать, что северное побережье наиболее удобно для расположения там главных зверопромыслов.

Расположив склады, салотопию и все необходимое в начале бухты, у косы Брунек, неподалеку от мыса Литке, можно беспрепятственно стаивать к ним добычу для переработки, не опасаясь, что лед может поджать к берегу и задержать суда.

Уходят моржи от острова сравнительно поздно. Вывели случаи, что в январе туземцы видели моржей, лежащих на льду. В массе моржи уходят в сентябре—октябре, с началом ледостава, и только в некоторые годы держатся до середины и даже до конца ноября. Морж держится у острова два с половиной—три месяца.
Зимой моржи, так же как и лёгом, выходят для сна на лед. Температура в это время достигает 20—25° ниже нуля.

Когда дышит морж, то его выдыхаемый пар замерзает и старайтся такой шерсть, что грудной жир, брошенный в лежащего моржа, не пропадает в кожу. Он не льется, или скользит, даже не остается на коже. Ставшие ластов до замирания, что морж встаёт, он трещит, как ломающиеся кости, и когда он начинает двигаться, они стучат по льду наполовину йодированной гета по асфальту тротуаров.

Когда промышленникам случалось убивать моржа зимой на льду, кожей, доступной для жира. Тот же не ставится только там, где их лихе ластов, куда мороз доступ не имеет. Вся остальная поверхность моржа тупится и скользит. Под кожей моржа при разделке всегда обнаруживаются разрушенные сосуды.

Возле от холода морж, видимо, страдает не сильно, так как в противном случае вряд ли это животное устраняло бы спальни на льду, когда на воздухе замерзает ртуть.

Можно думать, что различные ласточковы обладают такой же способность, так как и деревянные лучи львов, вогнуты ртуть, хотя они делают в специальных помещениях под снегом. Несомненно, что все же остались из людей, для которых ластоносные моржи.

Ранней весной 1931 года промышленник Скурихин по пути с мыса был на льду лащика. Собака, поедая присутство зверька, бросилась к нему. Скурихин, отклонив ртуты убитого за лед, убил его. В это время еще душинные, и то крепко замерзла, что он не смог разбудить вновь образовавшегося льда.

У лащиков и вертко не промерзают так сильно, как у моржов, если не считать ластов, потому что кожа у них тонка.

Мороже вполне съедобны и во всякое время более пригодны для потребления, чем масло кефирь, давление и белого жилища. На пропитанных пеленами морожи. В приготовленном могут итти все части туш. Жир моржа отдает впрочем меньше, чем жир всех других морских животных, и его потребление даже не призывает к нему человека.

Особенно пригодны для приготовления пищи молодые моржи — касковые и укрупняющие. Мясо касковок достаточно жестко и кости еще хрустящий, из него можно приготовить самые различные блюда, почти как из говядины, что мы успешно делали на протяжении многих лет.
— Наверно, вкусная у вас мороженка, ребята с таким аппетитом едят.
— А вы попробуйте!
Левашев взял себе на тарелку кусок мяса, осторожно попробовал и, видимо, вдруг вдруге, с удовольствием съел и очень хвалил.
Позднее, уже в 1938 году, когда мы ехали на лодке по Енисею, я рассказывал профессора Журавлева о том, как приготовить дичь, а потом предложил ему попробовать приготовленное мороженое из фруктов. Алексеев, бывшему дата корреспонденту "Известий" Семенову и др. Все охотно восприняли. Я взял солидный кусок мяса и наскоро вдруге, то это делается иначе.
Приготовление в пищу мяса моржового зверя не представляет какого-то труда. Основное, что из-за приезжавших в Америку людей, — это запасы хранения. Я тоже заметил, что этот запас полностью исчезает, если тщательно уложить приготовленное мясо от зверя.
Жесткость мяса моржа зависит от возраста животного. Мясо молочного моржонка — каскадера — жестче, чем мясо взрослого моржа, причем жир почти не пахнет вораным. Мясо лестунов — ункукал — и молодых половозревших самок не тверже, чем волокна, которое продается в средних широтах. Только мясо взрослых самок, особенно самцов, очень жестко и крупноволокнистое.
Приготовление мяса моржа на жарке, например, бифштекса, нужно очистить куски мяса резать пополам и веточкой. Положив нарезанное мясо на сковородку, надо залив его растопленным кипятком, чтобы вода покрыла его на палец. На сильном огне мясо приобретается до тех пор, пока не испарится вся вода. Когда воды почти совсем остается, на сковороду кладется лук, перец и прочие специи, сообразно мясу и жир от него в масле. Так приготовленное мясо не будет жестким, оно легко разваривается. Жирок можно менять на битокс мяса специальным молотком, а если его нет, то скользкой.
Из мяса моржового зверя можно приготовить все виды жаркого.

Глава IX
ЭСКИМОСЫ НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ

ЭСКИМОСЫ, приехавшие на остров в 1926 году, были сильны, грамотны и деликатны в питании. На острове, обитателей, в особенности девушек, они назывались эскимосы. Их жизнь была связана с рыбной ловлей, охотой, собиранием морского угля и т. д.

Осея на острове, не имея связи со своими родичами и вместе с тем постоянно общаясь с русскими, приезжавшими из разных частей СССР, эскимосы незаметно, испытывая влияние и образ жизни их соседей, менялись своим обликом. Менялось их производство, быт, отношение к окружающему миру. Народные формы художества вытеснялись формами социалистического продукто-обмена. Изменились платье, роль женщин, общество в целом. Жизнь в бухте Провидения и на острове Чапли, эскимосы занимали преимущество промыслов морского зверя, причем на фактории продавались почти всевозможные звери из моря, на острове Чапли, добыча их была мизерной, этот промысел не играл в хозяйстве промышленников заметной роли. Вместе с тем связь берега с островом была очень тесная. Эскимосы и чукчи, жившие на берегу, и промышлявшие морского зверя, оказывали чукчам-оленеводам продуку-
тами своего промысла: шкурами нерпы, ляхтака, моржа, ремнем, выделанными из шкур этих животных; тогда же шло некоторое количество жира морского зверя для отопления и освещения ярангочевников. На берег из тундры доставлялись шкуры оленя для одеял, обувь, расширяющих как лакомство, оленьих жил, необходимых для поделки питья.

С приездом на остров Брангеля промысел переместился с моря на землю. Основой хозяйства стало добывание рыбы и белоголовых медведей. Вместе с тем промысел морского зверя приобрел чисто потребительский характер. Добытый морж шел теперь только в пищу людям и на корм собакам. Шкура использовалась главным образом в хозяйстве с олимосов, добывшего моржа. Мясо, жир и шкуры морского зверя совершенно перестали служить предметом обмена, а если иногда эти продукты и поступали от семьи к семье, то не в порядке товарообмена, а как взаимопомощь между родичами.

Товарными продуктами в новых условиях оставались шкуры пчелиной, медведь, мамонтова и моржовая кость.

Фактория стала источником всех видов снабжения, в том числе и продуктов оленеводства, вплоть до оленьей шкуры. Не было у нас только оленьего мяса.

Сбор яранг.

---

Так с переездом на остров изменился характер хозяйства промышленников—националов. Наибольшее значение приобрела товарная часть хозяйства. Несомненно, это наложило отпечаток на всю жизнь ескимосов. Сразу же с приездом на остров Брангеля изменилось жилище тундровцев. На Чукотке чукчи и ескимосы жили в ярангах. Схематически яранга — это палатка в палатке. На каркасе из дерева, а иногда из рога и хвостов китов, надевается наружная покрышка из перьев, а когда ее нет, то на шкуры морского зверя. Чтобы покрышку не сносил ветром, сверху ее обвязывают ремнями, к концам которых привязывают груз — камни. В одной стене делают отверстие для входа. Полог из двери заменяет кожаный фартуком, подвешенным к верхнему брусу косы и закрывающим вход. Это внешняя яранга. Внутрь подвешивается пояс: меховой мешок шерстью наружу. Крепится пояс за углы к четырем стойкам или к углам основного жилища. Стены свободно свешиваются до самого пола. Двери и окна или вентиляционные отверстия такой мешок не имеет.

Обычно арга (внутренняя палатка) ниже роста человека, и поэтому лежит низкорослый ескимос не может в ней выправиться. Все концы силяющихся стен, за исключением одной, крепятся к полу вещами, гоняющими в арге. На полу разложены оленьи шкуры, служащие и мехом и постелью. Входить и выходить можно только полком — через стену, из которой не закреплен угла.
Отапливаются арьги, как правило, жировниками. Эскимосский и чукотский жиро-ник — это сосуд из обожженной глины с выступом по середине, расширяющимся к носиком. В сосуд называют верхушку и кладут особого вида высушенный мох, разорванный но-жом в труху. Когда она пропитается жиром, ее собирают деревянной лопаточкой и складывают над жиром в виде продолго-ватого валика. Этот валик, пропитанный жиром и постоянно вращающимся по верху, горит, как факел. Если за жировником тщательно следить и его часто поправлять, он горит довольно ярким пламенем, почти без наветренной земли. Но едва только перестать за ним следить, он сейчас же начинает чадить, и он вновь.

Тепло в арге дают жирник и людские тела. Обычно в эскимосской арге очень тесно. От испарения тел в арге становится очень жарко. Эскимосы находятся в аргах, как правило, без одежды: жен-шины носят только узкую набедренную повязку, мужчины — брюки, но без рубах, а дети толкутся совершенно нагие, сидя на лосях или животами.

Для очистки арг от мусора, а главное — от шерсти, набирающейся в большом количестве с мехов, эскимосы раз в сутки поджигают полы арга, чтобы удалить все шерсть, как чурок, выносят на воздух постели и тщательно их вытягивают. Пол подмывают. Если пол покрыт мороженой икрой, ее притруют щеткой тряпкой.

Пол служит у эскимосов и обеденным столом, и постелью, и рабочим местом.

По приезде на острова Врангеля эскимосы устанавливали на каркасах большие палатки, а внутри подвесили, как обычно, везде посуду.

Так проживали они первую зиму.

Потом, расселяясь по острову, они начали строить урты из плака-ника. Эти постройки являлись по сути просто большой избушкой. Для стен подбирали толстые бревна и раскальцовывали их на плака. В землю по углам будущего жилища вкалывали четыре столба, и к этим столбам прикалывали плака, образуя стены. В одной из стен остывали отверстие для двери, а в другой, меньшей, — для крепления окна. Поверху столбов укладывали четыре бревна, которые связывали столбы и служили верхними весами. По середине стен, где были двери и окно, ставили более высокие бревна и связывали их поверху матицы. На бревна верхнего века и матицы укла-дывали плака, служившие потолком и крышей. На пол тоже укла-дывали плака, подвернутые плоскими сторонами вверх. Пол стелили прямо на земле. В окон-ные рамы вставляли медные куски стекла или заглаживали их вы-деланным желудком моржа. В отверстие для двери вставляли косик, на который навешивали полотно двери.

Мох, собранный в тундре, служил материалом для конопатки. Кроме того, щели в стенах обмазывались глиной. Так, где близко можно было неразоренный дерн, стены с внешней стороны обкладывали кирпичами из дерна. Если жилье строилось на песчаной косе и дерна близко не было, то, отступя на 75—90 сантиметров, хозяева утапливали второе отверстие. Промежуток между стенами они заполнили до верхнего края пеклом или гравием, в зависимости от того, какой материал был под рукой.

Чтобы сквозь крышу не проникала вода, поверх бревенчатой крыши расташивали парусину или копотную икуру моржа, к концам прибивали бортики из досок или все это «конструкцию» заваливали пеклом или землей.

С внешней стороны такое жилье походило на небольшой глинобитный холм. И только торчащая сверху железная труба выдавала, что внутри холма живут люди.

У входа в дом обычно устраивался легкий тамбур. Каркас его делали из лесных слет, причем летом каркас ним не заполняли, а зимой его обкладывали кирпичами из сена. Таким образом получался снежный крыйтый дверь, где хранился расходный запас киров, при-зывалось собак, и лежал всякий хозяйственный инвентарь.

В отличие от остальной элементарности, это жилище сильно напоминало быт эскимосов. Такие помещения уже не отпили жировником. При-плизы в них устраивали железные печи. Для печей эскимосы брали на факторы куски железа, а иногда использовали небольшие железные бочки. Бочки с этой целью распиляли пополам, в них прорезали круглое отверстие для трубы, а в стене квадратное отверстие для
дверцы. Такую полубочку ставили на два ряда кирпичей, углубленных на полу. Швы тщательно обмазывали глиной. Трубу выпускали через потолок наружу. Пока в такой печи горела дрова, в ней было теплее, но даже жарко. Зато, как только печка потухала, помещение быстро охлаждалось.

В связи с освоением новых жилищ горожане и другие изменения в быту эскимосов.

На деревянном полу юрты, лежащих прямо на земле, нельзя было спать без спального мешка — кокуна. Это выбивался эскимосами делать кровати, хотя обычно ложилось небольшой стол, на котором работали и обедали. Находясь в покойнике в обнаженном состоянии эскимосы уже могли. В дождях им это было тяжело. Поэтому появилась потребность в легко одежды. Женщины стали постигать платья, мужчины — брюки и пиджаки; дети также стали ходить все время одетыми.

Для нас было ясно, что посещение синдары эскимосов небольшими брежеками домами с усовершенствованными печами, то бишь их делал большой шаг вперед.

К сожалению, на острове Врангеля, когда уменились запасы плова, и о некоторых местах его совсем не слышали, эскимосы привезли посвистывать в своих жилищах мечевыми погонями и снова отпевать жилье жицами, как в нормальной атмосфере.

Одежду и обувь эскимосов на острове Врангеля сохранили такую же, как и на Чукотке. Одежда делалась на мужскую и женскую и по сезонам.

Мужчины носили меховые брюки и меховую рубаху без воротника — местемчики. У этой рубахи нет разреза на груди. Зимой в поездках или при работе на открытом воздухе рубаху надевалась кухлянка. Это верхняя одежда широкого покроя, доходящая до пола, лишия, жилка или небольшой с капюшоном. Не имея верхних вещей, она надевается через голову так же, как рубаха. На ногах эскимосы носили тюбозы (сапоги из камуса — шкурок оленя, снятых с ноги от копыта до колен). Тюбозы бывают короткими — до колен, и длинными — до колен. Чаше применяется первое. На голову надевается малая шапка из меха. При поездках и ходьбе кухлянка надевалась камекюк — широкая рубаша-платье из ткани, состоящей из одного куска материала, чаще всего из яркого цветного ситца. Эта одежда защищает от снега и предохраняет от порчи кузовную кухлянку.

Женщины надевали своеобразный комбинезон — спинку вместе с брюками и рубахи. Эта одежда не имеет разреза ни спереди, ни сзади, а надевается через широкое отверстие ворота. На ногах они носили тюбозы до колен, в которые заворачивал конец брюк. На голову надевалась специальная малая шапка, к которой пришиты длинные меховые накидки, закрывающие лицо, грудь и спину. Носов эскимосские женщины не употребляют.

Летняя одежда по существу та же, что и зимняя, но только несколько утратившая от времени свой шерстистый покров. Для пох
Долгое время эскимосы упорно не хотели брать полушубки, как непривычные для них и тяжелые. Наконец, Тани взял на пробу один полушубок. Когда он первый раз надел сложившуюся и мерную одежду, эскимосы, бывшие тут же, подняли его на естественно, поворачивая его из стороны в сторону, заставляя прохождение вперед-перед, проделывать всевозможные движения. Тани готов был отказаться объяснить всем собравшимся, что этот мех значительно крепче, и потому однажды купленный полушубок будет служить много лет, надевая полушубок только раза, но вскоре пришел к нему и охотно с точки зрения других эскимосов подробно рассказывал о судьбе полушубка, с которым, он так стремительно приобрел его, чтобы трудно было разобрать это одежду удобна и что можно пользоваться наравне с кухонной.

Постепенно на острове среди эскимосов стали применяться губчатые кости, полушубки и другие виды дешевой и удобной одежды.

Используя мысли наступление и на другие стороны была вселенная.

Эскимосские языки на острове состояли из одной и того же в двух областях. Образ жизни у них довольно однообразный. Охотник ки-кун, везде бывал на промысле, а женщины и дети были плотно привязаны к юрте. Только изредка, не чаще двух раз в году, Роджерс или в ближайшее около него.

Чтобы внести какое-то разнообразие в жизнь эскимосов, мы ежедневно виною, когда заканчивался промысел на вине, медведь и верну-пушицы.

Обычно весенний приезд пушинок и сырья от гузеров приурочивался к Перому Мая.

К этому времени промышленники осваивались от своих основных занятий, и на фактории можно было собрать всех эскимосов вместе с женщинами и детьми. Они шли на нартах из севера, Блессома, Гусиной и других мест. Так как на пернатое Перового мая у фактории собиралось все охотники: и подводой Амбар, и веселых Палют, и медведь Таг, и важный Квай-кун, и лучший стрелок Танн. В становищах останавливаясь только лишь да не уводили в упряжа собаки.

Молодежь, присаживаясь на факторию, быстро расправляя и устраиваясь, разгружала нарты. Юноши и девушки собирались по двое-троем и рассказывали друг другу новости о своем промысле. Пожилые охотники собирались в кухне дома фактора, пили и пели жизненные и в той же естественной. Неторопливо глотал хлебок и угощался предложенной.

В гостях на фактории.

— 408 —

— 409 —

— 408 —
лицо. Кто не умеет слагать песни, тот самостоятельно не поет, а только иногда участвует в импровизированном хоре, подтягивая певцу.

Есть, правда, у эскимосов, как о них говорят, старые песни, но исполнение их столь автоматизировано, что сохраняется, как видно, только тема.

Каждая семья имеет бубен. Это не только музыкальный инструмент, но и предмет религиозного ритуала. Всякий раз, когда мастер песни заезжает к своим соседям, его просят петь, и он, не заставляя себя долго упрашивать, берет бубен. Вскоре ему подтягивается вся юрта. Только дети слушают молча.

Пляски эскимосов и чукчей самобытны и оригинальны. Они совершенно не похожи на пляски народов средних широт СССР, Теснота жилища и суровый климат накладывали на них глубокий отпечаток. Нам не удалось наблюдать массовых танцев не только в юрте, но и на воздухе. Эскимосы танцуют, как правило, соло. Если иногда танцуют двое, то это танец двух солистов, а не хореографийский дует. У эскимосов распространены «силифлянные» танцы, что, пожалуй, объясняется теснотой юрты. Человек танцует, сидя на полу, причем этот вид танца значительно динамичнее, чем танцы стоя.

У нас в средних широтах на вечеринках танцор иногда отказывается танцевать, потому что ему мало места, негде «развернуться». Эскимос для танцев в юрте нужно столько места, сколько подошвы его сапог.

Танец состоит из движений тела и головы, движений рук и чутких заметных приписаний. Каждый участок пола занят вещами, людьми, и танцору нет места, где бы он мог, как говорится, разойтись. Зато над головами сидящих достаточно места, и руки, часто удилищные специальными перчатками для танцев, могут двигаться в любом направлении, не встречая препятствий. Женщины танцуют, как правило, молча, только сидячие аккомпанируют бубну выкриками и ударами в ладони. Мужчины танцуют более темпераментно, с лихими взглазами.

Эскимосы любят танцевать сами и смотреть, как танцуют другие. Дети, если только они начинают кричать стоять на ножках, притягиваются к танцам. Родители относятся к этому, как к серьезному занятию. Они помогают ребенку овладеть всеми особенностями танца и гордятся, если их дети, хотя бы по-простому, хорошо танцуют.

Первого мая мы устраивали для эскимосов в доме радиостанции кино. В яркой части реки механизм Болвана снимал все кадры танца, завешивал им окна. Из стола и табуреток устраивался обеденный для проектора. От аппаратной тянулась временная провода. Мы приготовили несколько домов, где у нас была фильмотека, кружевые коробки с картиной. На одной из стен укрепляли экран. Зрители рассаживались прямо на полу.

— Папанов! — кричал кто-нибудь из эскимосов. — Таваль, скорей!
— У меня готово, можно начинать. Зовите со двора курильщиков да закрываем дверь.

— 410 —
устроить внезапной сенсации. Из-за крайнего недостатка электроэнергии мы не всегда могли позволить себе это развлечение.

Не меньшей любовью у эскимосов пользуется и музыка. Я очень жалею, что на складах фактории не было никаких музыкальных инструментов. Не удовлетворялось бунтом, некоторые промышленники сами мастерели себе другие, более совершенные инструменты. Танец сначала себя деталей по обрезу, извлекаясь у промышленника Скухины, и неплохо на ней наигрывал. Его мечтой было приобрести хорошую гармонию. Подросток Нашига делал примитивные скрипки, хотя, кажется, он в жизни своей ни разу настоящей скрипки не видел. Материалом для такой скрипки служил продольговатая жестяная баночка из-под табака, к которой двумя твердыми прикалывались кренкор длинной дощечкой. От основания баночки кверху дощечки кренко изгибалась суковая нить. На тонкой прямосложной лучине делался скамья, на нем зажигалась лампада. Этот немудрый инструмент звался довольно привтно.

Над, что эскимосы — большие любители спорта, мы Первого мая обычно устраивали стрелковые состязания. Условия принимались очень жесткими, каждый обладался на этих состязаниях мог бы вполне претендовать на звание «норвежского стрелка». Стреляли на расстоянии от 200 до 400 метров. На кажущуюся ширина давалось три патрона. За лучшие показатели устанавливали премии. Обычно было три премии, и тот, кто получил первую, очень гордились этим; его не так интересовало самого премии, как вереничества, которого он добивался на состязании.

В день приема пушнины у склада специально для этого патрульных веревках длинной ряда висели пeseцовые шкурки — наше «белое золото». Промышленники привозили их в мешках, в мешках же хранили их в портах. Только что вынутые из мешков шкурки имели неказистый вид, они слеживались, менялись. Разрешенные на солнце, они быстро расправлялись. Ветер расчесывал мех и укладывал его к ост. Промышленники по манере раз осматривали каждую шкурку. Обнаружив недостаточно чистую, они снимали ее опилками, отрупами, или просто сухим рассыпчатым снегом. Соревнование в этом было не на последнее месте.

На снегу у склада распластывались медведи шкурки. Они выглядели такими пушнистыми и чистыми, что так и хотелось лежь на них и по-ребятишь вывалиться.

Шкур много, разных размеров и качества. Тут и маленькие нежные ососки, связанные в пушь письменную, и полурослый пестун, взрослый средний медведь, и громадные шкуры убитых по весне самок, и летние, и разные — неполнопрописанные, с редким мехом.

На веревке висели ладони медведь жилы. Это было тоже «золото», — жилья шли за границу.

Пошла на снегу кучами лежали изохранные бивни мамонта. Давно исчезло на земле это гигантское животное, большое мамонта, пролежавшие в вечной мерзлоте десятки тысяч лет и появившиеся на поверхности под действием солнца и вихреных вод, поражало нас своим размерами и добротностью.

В мешках и просто на снегу лежали мороженые яблоки. Они значительно меньше бивней мамонта, но кость их почти так же плотная и добротна.

Целый день с склада фактории промышленники получали в кредит различные товары. Теперь лишь расчесть — кто кому должен. У склада все время топились люди. Определялись сорта писец, измерялись и сортировались медведи шкурки, взвешивался моржовский язык и мраморная кость. Взвешивал по кости плац — это расшипами языки мамонта на части по сортах. Проверялась желчь — хорошо ли она высохла, не вытекла ли.

Женщины, собираясь группами, намечали покупки. Они справлялись с меня и Павлика, есть ли на складе тот или иной товар, заходили сами на склад, рассматривая разложенные на полках товары.

Дегтеря оживленно снабжали между взрослыми, развязку бросовые вещи — коробочки, баночки, осколки бутылок, которые приходятся там, в зимовьях, как редкие узурпации. Они оживленно сущились, валялись на шкурах медведей, смеялись, оглаживали воздух шевляками от шкур.

А над всем этим высоко в светлом углублении неба спокойно шествовало солнце, залывая редкими горячими лучи этот заброшенный в бескрайние полярные просторы советский форпост.

Целую неделю на фактории царило необузданное оживление.

Слав пушницу и сырье, промышленники забирали из складов промысловое снаряжение, продукты питания и все возможные предметы домашнего обихода на всю весну и лето. Скоро начнет таять снег, дороги испортились, и на фактории может быть попасть только пешком, а на себе много не унести.

Но вот все дела закончены. Нарта за ней уходят с Роджера в свой зимовья. Людей становится все меньше. Фактория вновь покрыта в тишину. Только иногда раздается голос человека, залает пес или издаля поется песня ветреной майней.
У эскимосов совсем не было денег, а в кассе острова их тоже было очень мало. Вся торговля осуществлялась путем прямого обмена либо товарного кредитования под пушину и сырье. Это обусложило и самую записанность, все необходимое тому или иному промышленнику, по- стоянно записывалось в книге товара, а уже потом действовались переносились.

Я заводил небольшие книжки на каждого промышленника, в которых приходилось все, что он брал со склада, с указанием меры, цены и стоимости каждого предмета. Вначале книжки были разданы промышленникам со сюда, однако такой порядок долго не удерживался. В следующий же день они выяснили их, как у себя, как у них, в итоге они оставили аккуратно, но сложили они только для записи, как эскимосы или не интересовались.

Впервые на острове Врангеля мне пришлось наблюдать эскимосов, которые делали записи на бумаге, но не обязательно на листах, а просто ведя записи на глазах. Что это был за процесс, не знаю, но они постоянно несут в хозяйстве.

Нужно было долго доказывать, что лучше брать большие мушки, а не дорогое подносят, ложки и прочее.

Я завел такой порядок. Сначала записывал в книжки все, что было бери, и только потом, если оставалось денег, и другие вещи, которые эскимосы обычно брали, и то только по мере возможности, но всегда, когда понял, что это делать не в их интересах, я начинал записывать все, что было брали.

С самого начала я пришел к убеждению, что размеры покупок зависели от того, к какому хозяйству относится промышленник, и каков его кредит. В общем, все промышленники брали больше, чем они могли себе позволить, и в итоге это приводило к кризису, и все остальное время до новой сдачи брали на складе, а потом уже выписывали запись.

Такой порядок стимулировал промышленников на лучшую добычу зверей. Когда на глазах у плохо охотившегося Егун Поляр и Ивана брали чай байковый, табак «Золотое руно», конфеты, Егун сдерживался, сначала, доказывая, что он не вино, так как каждый день проверяет капкани, но песец к нему не идет. Но в следующем месяце Егун обязательно удавалось поймать трех-четыре песца, и тогда он с гордостью брал на складе все, что ему нравилось.

Жены промышленников тоже нередко были похвастать покупками, которые делали их мужья. И если Агека, жена Поляр, получала дорогие подарки, то Тумак, жена Никола, или Ник, жена Никола, начали «пить» своих мужчин за бесперестанное вспоминание ко товару. Среди других и его обстоятельство способствовало главенствующей промышленности.

Хочется отметить исключительную честность эскимосов. За долгие...
годы совместной жизни я не имел случая досадовать на свою доверчивость. Для примера можно рассказать хотя бы следующее. Эскимосы обязательно этим воспользуются.

Однако за все пять лет своей зимовки я не имел случая отметить похищение вина или спирта из нашего запаса. Спирт у нас был склад. Бывало летом отпускали из склада кому-либо из эскимосов показываться гуси. Все моментально бросаются к своим дровникам и до дна. И так, в одном случае, не помнишь, об этом и день, и даже, пока из эскимосов, проходя мимо, заметил, что склад не заперт. Он обязался сказать, что в складе хранится спирт и стоит только открыть кусты. Это пикник никогда не делал. При инвентаризации мы не обнаруживали недостачи спирта.

Честность не мешает эскимосам при случае утаить перед человеком, которому они не в信仰.

Мне рассказывали эскимосы, как однажды им удалось провести купца Томсона, торговавшего в бухте Провидения.

Группа эскимосов решила подшутить над ним. У одного из них ворона расклевала в кагатию шкуру песца, оставив только голову, лапы, ушки и хвост. Промышленники взяли шкуру зайца-беляка, отрезали у нее они пята, к Томсону и заявили ему, что в них остается один песец. Он согласился заглянуть за песцом, а выяснить, кто у него в складе. Томсон уже хорошо заработал. Но эскимосы заявили, что они сами хотят упростить Томсона. Купец а эскимосы отдали ему шкуру. Мелком изогнув, Томсон бросил ее в прилавок.

После этого эскимосы и купец вместе распили спирт. Томсон стал так как не они его угостили, а он их. Купец недоумевал. Ему посоветовал Томсон просто угощение песца, которого он только что упростил, что его провели. Эскимосы ходили до лисы. Эта шутка доставила им большое удовольствие.

Первые дни по приезде на остров я опасался, как бы эскимосы не растаскивали вырученных товаров. Они постоянно бродили между кладами, осматривали ящики, запускали руки в пакеты, по мешки, определяя их вес, и вообще проявляли крайний интерес ко всему вырученному.

— Как тут деля обстоят с веревочкой? — спросил я Ушакова.
— С каким веревочкой? — удивленно посмотрел на меня Георгий Алексеевич.
— Как с каким? Товар лежит под открытым небом, тут же слышны эскимосы. Не распашает?
— Будь спокоен, эскимос с голоду будет умирать, но ничего не возвратит. А если он возвратит, то скажет, что искать вы будет.
— Это хорошо, но как-то не верится.
— Посмотрите на свой народ, а об эскимосах и не думайте. Ушаков был прав. Он хорошо знал эскимосов. Потом, ближе узнав их, я в этом убедился. Эскимос, нажив какую-либо вещь, обязательно выяснит, не принадлежит ли она кому-либо, и, только если не объявляется хозяин, возвратит эту вещь себе. Иногда дети, поезжая по территории фактории, находили какой-нибудь предмет, выброшенный за несущественность. Отец или мать отбирали находимку и всегда спрашивали у нас, не нужна ли вещь.

27—Острова Врангеля — 417