Ю.С.Лынов

ЗИМОВКА КАК ЗИМОВКА

- К чему такая прорва труб? Добро бы водопровод сооружали.

- И водопровод, и канализация – всё будет, всё по типовому проекту. Турбаза – это не хибарка пастуха, сюда будут приезжать люди с претензиями, до этого побывавшие и в Альпах и в Карпатах. Для них горы хороши издалека, спать они привыкли на простынях, в четырёх стенах, а не в палатке. На горку поднимаются для аппетита. Зато денежки оставляют богатые, сверх ранее оплаченной путёвки. – Ну, хорошо. Можно было бы подвозить трубы, стеновые панели и прочие стройматериалы по мере надобности, по ходу строительства, а не загодя – за полгода? - Это начальству надо было доказать. «Запас нужен, дорога может стать», - передразнил прораб не присутствующего здесь руководителя. – А строители, бульдозеристы после первых морозов отказались ночевать в вагончиках, укатили вниз и вагончики забрали… Да что говорить: сторож в любом случае на объекте нужен, строящийся он или действующий. Сторожа всю зиму в округе в одиночку проживают на объектах: в бывшем пионерском лагере, на университетской базе, в доме отдыха. Ты, может, в школе проходил по литературе «Зимовье на Студёной» Мамина-Сибиряка? Там, на Северном Урале зимы гораздо суровее, но живут же люди! Вот и у вас здесь будет зимовье. - Прораб всеми средствами агитировал, подкидывал доводы в пользу предлагаемой работы. Он долго ещё мог бы распространяться, ему важно найти двух сторожей на всю зиму. Да и март придётся прихватить до возобновления строительства. Будут люди на объекте – сторожа не так нужны, только для проформы, для росписи в платёжной ведомости. А построят базу, она будет круглый год функционировать.

 Братья Самигуллины, Маулен и Равиль, приехали в горы, чтобы, как они выразились, «приглядеться». Своего согласия на должность сторожей они пока не давали. Может, условия хотели выбить, может, зарплату повысить.

 - Какие ещё условия? Летом вообще один сторож, днём свой скот пасёт, ночью отсыпается. С вечера дети сторожат (больше играют), конец ночи прихватывает жена… А вам я продукты оставляю, строители не доели – начатый мешок муки, полмешка картошки и тоже полмешка луку, трёхлитровый бидон масла, макароны, крупы. И всё бесплатно! Мясо, сузьму будете подвозить снизу. Не забудьте чеснок, капусту, приправы – нужные вещи. Не хватало ещё того, чтобы вы авитаминозом заболели. Завтра вернусь в контору, сразу же оформлю документы (пишите заявления). И приступайте. – Прораб посчитал, что уговорил новые кадры.

Маулен оглядел гору неряшливо сложенных стройматериалов. Отдельно пачками лежали металлические и пластмассовые трубы и мелкие диаметром трубочки. Маулен прикинул «Охочий человек с пилкой по металлу придёт через горы, сколько нужно отпилит и ворох унесёт по той же тропе. Да, конечно, сторож нужен». Обоих братьев на зимние заработки пригнала нужда. Но нужда давила только на Равиля. У пятидесятилетнего Маулена, худощавого, с зорким взглядом мужчины, была другая «нужда». Лет пять назад его жена стала ненормаль-ной. Как объяснил лечащий врач, в её мозгах узелки, контролирующие злобность, ревность, смешались с узелками, предназначенными для нормальной жизни. Жена стала попивать, несколько раз делала попытки прикончить мужа, то есть Маулена. Она подкрадывалась сзади с молотком или в комнату, где обычно спал Маулен, пробиралась с подушкой – ясное дело, придушить. Как опять-таки разъяснил лечащий врач, определить жену в дом умалишённых нельзя – не дозрела. Старший сын, которому уже было под тридцать, настоятельно просил покинуть семью, то есть уехать или уйти на частную квартиру, хотя бы на время. Авось, болезнь пройдёт. И Маулен решился «Уйду на зиму в горы, в сторожа». У Равиля была другая забота, хотя и несколько сходная. Его дети часто болели, и настолько сильно, серьёзно, что требовалось постоянное присутствие матери в больнице. Её временами оформляли санитаркой, и она работала всяческую работу. Врач при встрече говаривал: «Терпи, терпи. Там, – он тыкал пальцем в небо, зачтётся!» Глядя на мучения брата, Маулен решил «Придётся тянуть лямку одному, на Равиля мало надежды». Окончив разговор-вербовку и оформив документы, прораб за ручку распрощался с Мауленом и отбыл восвояси, прихватив с собой Равиля. Тот обещался приехать на лошади через неделю. Маулен заказал привезти ему капканчик, потому как, даже с первого взгляда, было ясно, что в будке-времянке бесчинствовали крысы. Брат приехал, привёз кое-что из продуктов, одежду. Не забыл про заказ – в хурджине топорщились три капканчика. «Можешь начинать охоту с мышей и крыс, потом, если понравится, перейти на барсуков – они и зимой частенько покидают норы, – лисиц, дикобразов. Мои дела совсем плохи. Жена круглосуточно находится в больнице с маленьким, её снова оформили санитаркой. Я не успеваю ворочать всю работу в доме. Я прошу тебя – выполняй мою долю работы. Всю зарплату по этому месту я буду отдавать тебе. Недели через три буду к тебе добираться. – Равиль искательно заглянул брату в глаза. – Что ж, ничего не поделаешь, я согласен. Ссылаясь на то, что нет для лошади корма, Равиль развернулся и уехал в ночь, не откликнувшись на просьбу перепилить дрова. У пилы две ручки, для пиления требуется два человека, но отныне придётся заниматься заготовкой дров одному. И вообще в делах, в жизни нужно будет надеяться только на себя одного. Вся предыдущая жизнь как-будто готовила его к одиночной жизни. Но вспомнив отдельные случаи, отдельные эпизоды, Маулен вынужден был признаться, что себя он сделал, свою жизнь сотворил сам. Его ровесники, оженившись, начинали строиться или копить деньги на готовое жильё, обрастать скотом. Он же, не торопясь, пристраивался в колхозах на мелких, незаметных должностях, а когда колхозы упразднили, устроился в заповедник, есть и там малозаметная должность – лаборант. Только час в день там требуется по-настоящему работать – что-то покапать, что-то подсчитать, по указанию научного сотрудника. Сделал – сел на лошадь и поехал дальше. Что-то не понравилось в заповеднике, уволился, ушёл, болтался какое-то время без работы и на случайных заработках. А тут жена заболела, и Маулен был рад нынешней работе, хотя и считал её временной – нужда заставила. В горах стояла поздняя осень. Короткие дни ещё более укорачивались низкими, тёмными тучами, которые неторопливо накапливаясь на небосводе, посылали на склоны и долины малозаметный, неслышимый дождь. То ли дождевая влага, то ли набегавший изредка туман орошал темно-зелёные ветви арчей, добавлял влаги к потемневшей траве, среди которой прятались зелёные проростки и побеги – и осенью растения не теряли время, вегетировали. Иногда из холодных туч неторопливо летели снежинки, тут же таявшие на тёплой, умытой дождями земле. Слегка потемнели плоды собачьего шиповника, разбухли от влаги темно-синие, с мучным отливом ягоды барбариса, отмылись до белизны крылатки клёна, почернели стеклянистые «горошинки» жимолости. Кусты и деревья по-своему приготовились к зиме. К суровой зиме, трудной для человека и природы, готовился и Маулен. Зная, что сторожка–времянка плохо держит тепло, будучи уверен, что зимой по снегу заготовка дров превращается в мучение, Маулен ежедневно, даже в плохую погоду, исполнял «урок» - кучу дров-чурок различной толщины – только бы влезали в дверцу железной печки. Складывал про запас в поленницы, а долготьё - в конуса, размещал вблизи будки или у самой её стены, укрывал, где требуется, кусками толи или шифера. Сторож проверил наличие труб, лесных материалов, кое-каких вещей, о назначении которых он не догадывался, но у него был список от прораба. Лёгкие трубочки стянул проволокой в тяжёлые снопы, всю столярку прижал камнями, привязал к вбитым в землю металлическим кольям. Часть материалов, портящихся, по его мнению, от дождя и снега, занёс под навес летней столовой, укрыл дополнительно неведомо откуда взявшейся палаткой. Поднял один лист шифера на крыше будки и удивлённо присвистнул – земляной засыпки не было! Это же зимой - топи - не топи – всё тепло улетучится через потолок. На счастье чуть в стороне были высыпаны привезённые самосвалом опилки. Видимо, какую-то подсобку намеревались изготовить по типу финского домика с засыпкой стен опилками. Перестлал кровлю, приподняв один край листов шифера, пусть дождевая и снеговая вода быстрее скатываются. Навес у входа не помешает, да и для дров дополнительный объём пригодится. Не хотелось руки марать, но он, после долгих раздумий – планирований, развёл в ведре глину с тонко нарубленной травой, промазал косяки и переплёты в окнах. Будка стала выглядеть ухоженной, менее убогой. Весь шифер Маулен закрутил крест - на крест, проволоку протянул к забитым глубоко в землю металлическим кольям. Хочешь, походя, схватить штуку и кинуть её в кузов машины – не получится – на, выкуси! Впервые он задумался, а добираются ли сюда по снегу грузовики, а если да, то по какой нужде? Подумалось, пусть лучше не ездят, но я все равно подстрахуюсь. Нужда заставила, и Маулен, ещё работая в заповеднике, научился печь хлеб. Точнее, не буханки, не приедающиеся лепёшки, а пироги на пару, типа корейских пегодя. Начинку хочешь кислой – делай из капусты, пожелаешь сладкой – из яблок. Выполненные с кусочками из вяленой говядины или свежего мяса, с добавлением картошки и капусты – вот и первое блюдо готово. Тесто под дрожжами доходит два часа, полтора – два часа готовка (успевай подливать кипяток для пара), ещё полчаса – процесс еды. Спешить некуда, полуденный отдых чем-то занять надо. К тому же, в это время чувствуешь себя и Робинзоном Крузо, и Дерсу Узала! Поздно вечером подъехали на лошадях инспекторы охраны Тиллабай и Анарбай. Оказывается вся долина реки, включая хозяйства арендаторов, имеет ещё одного хозяина – национальный парк, который охватывал участки заповедника подковой. Парк, правда, не обладал правами землепользователя, но это мало влияло на его дела, поскольку, как известно, вся земля государственная (в понимании Маулена – ничья). Инспекторы, прежде чем разгрузиться, тщательно выбирали место для выпаса лошадей пусть: ночью, хотя бы ветошью подкормятся, в «помощь» ячменю, который инспекторы возили с собой. Маулен был рад гостям, постарался приготовить ужин, сытный и вкусный. За ужином беседа в основном касалась работы их национального парка. Гости дружно хаяли порядки, которые были навязаны им районными властями, жаловались на плохое обеспечение форменной и прочей одеждой, а также беспардонной глупостью пастухов («как шаг, так и нарушение»). Как убедился Маулен, инспекторы старались показать свою силу и авторитет среди населения. Но их разговоры только в пользу им самим. Маулен больше молчал, изредка вставлял одно – два слова в монологи инспекторов. К концу длинного вечернего разговора старший группы Кудраттилло Махмудов обратился к Маулену - Нам надо помочь в учёте зверей и птиц. Ты живёшь на отшибе, зимой делами будешь загружен совсем незначительно, поэтому есть предложение от руководства (я с ними говорил) привлечь тебя в качестве зимнего учётчика на постоянных маршрутах. Не пугайся, маршруты короткие, 1 – 2,5 километра (сам будешь выбирать), вблизи от вашей стройки, по радиусам. Поскольку дикие звери – не отара овец, придётся регистрировать в основном следы, а также и живых зверей в пределах видимости. Все данные записывать, вот тебе общая тетрадь. Ходить нужно после снегопада, желательно через 12 – 15 дней, а в общем, чем чаще, тем лучше – тропа на маршруте будет натоптана. Ружья у тебя, конечно, нет, но и без него будет не опасно. Любой зверь человека боится. Думаю, что тебя кое – когда будет подстраховывать твой брат, он тоже здесь бывает? Последний вопрос повис в воздухе, Маулену не хотелось признаваться и раскрывать секреты сторожевой службы, пусть посторонние думают, что на объекте постоянно находятся два человека. Он просто сказал: - Знаю всё, я же несколько лет в заповеднике работал. - Ну и ладненько. Вот тебе два листочка, ручка. Пиши заявление, а также свой адрес и мобильник старшего сына. Зарплату в твой адрес будем высылать почтой – брат поспособствует. Тетрадь с материалами учётов привезешь в марте, будете разбираться, уточнять с нашим научным сотрудником. Маулен реши немного пошутить - А если я с прохладцей буду относиться к вашему заданию? - Что ж, окажется, что мы ошиблись в тебе. К слову, у нас этим не удивишь: «трудящиеся» приходят и уходят, не оставляя никакого следа…Мы в этом году сюда больше не приедем, бесполезно снег топтать, лошадей голодом мучить. У нас, инспекторов внизу, у реки и водохранилища, работы зимой хватает. Утром, уже сидя в седле, Кудраттилло снял с груди бинокль - Даю временно, весной заберу...Жаль, связисты никак не оборудуют ретранслятор на перевале, из- за этого вся округа без телефона сидит. Если что случится, придётся из ближнего кишлака звонить, нам или участковому милиционеру. В свою контору нечего слать сообщения – они далеко в городе. Маулен долго смотрел вслед отъезжающим. Вот ещё одна ниточка связи с внешним миром порвана. Погода изменилась, осенний дождь в одну из ночей постепенно перешёл в снегопад. Встав на рассвете, Маулен был – нечего скрывать – ошарашен той красотой, что принёс снегопад. Пухлый, пронзительной белизны снег покрывал склоны, приречные галечники, пытался закрыть деревья зеленеющей арчи и тёмные скалы. Речка сузилась чуть ли не наполовину, и вода в ней потемнела до угольного цвета. Дорога и тропы замаскировались снегом, взошедшее солнце, пробиваясь лучами сквозь перистые облака, успешно боролось со всякой тенью. Маулен взял бинокль, взобрался на ближний склон и долго приглядывался к заснеженной дороге, что простиралась по долине на несколько километров. Ничего не видно, пусто. С помощью бинокля обшарил склоны и ближние вершины в надежде увидеть горных козлов. Но копытные, как и другие звери, после обильного снегопада обычно вылёживаются, отдыхают. На следующий день, ближе к полудню он направился осваивать первый маршрут. Тропа вилась по склону, как короткими и крутыми, так и длинными и пологими отрезками. С непривычки он не мог взять нужный темп и часто останавливался отдыхать. В душе он ликовал «Эх, зря я уволился из заповедника!» На тропе обнаружились многочисленные наброды кекликов. С шумом взлетела стайка этих птиц из под куста миндаля, придавленного снежным пластом. Кеклики широко мигрируют. На путях миграции на них усиленно охотятся, поэтому птицы пуганые, близко человека, с ружьём или без ружья, не подпускают. А вот и первый след. Лисичка взбежала на тропу, пробежалась по ней сто – сто двадцать метров. Для неё снег непривычен, и поэтому первая пробежка получилась ознакомительной. Вот зверёк (по следам) свернул с тропы, по памяти определил место, где летом была зарыта крупная кость. Два – три гребка передними лапами, и кость извлечена. Но нет – съедобной плоти не прибавилось, зверёк потерял к ней интерес, не стал прятать вновь, рядом отложил помёт – «моя собственность». По следам видно: прыжок влево, под куст кизильника. Кого зверёк пытался поймать: лесную мышь, ласку или редкого здесь горностая – не ясно. Ещё лисий след. Нет, это одна и та же, просто она отлучилась от тропы, но потом вернулась. Сбоку тропы протянулся след из мелких кругляшей – так может наследить кошка, брезгливо ставящая свои лапки на снег. Она и есть, только кошка это дикая, именуемая степной. Что-то её испугало, и она не дошла, отвернула от тропы. Поперек тропы, от арчи до арчи, протянулись параллельно два следа, крупные следы передних лап вместе, задние выброшены на бегу впереди передних, друг от друга далеко – как у зайца. Это пробежали, играя, две куницы. Более уверенно они себя чувствуют на деревьях, поэтому и здесь не замедлили взобраться на арчу, в родную стихию. Далеко впереди, уже в скалах посыпались камни – еле слышимый звук долетел до слуха человека. Пригляделся в бинокль – пара молодых козлов на бегу заворачивала за скалу. Видимо, впереди были ещё взрослые копытные – они ушли за скальное укрытие раньше. Встретил ещё один след лисицы. Их, наверное, не так уж и много, просто они проявляют свою привязанность к тропам, набитым человеком. Потому они и часто встречаются на тропах. Косуля, например, избегает человеческих троп, перескакивает их пятиметровыми прыжками, поэтому её следы на тропах не отражают численность на всём участке. Всю эту премудрость учётчик освоил, когда работал в заповеднике. Маулен поднялся довольно высоко. Приблизиться к скалам, куда он первоначально намечал, ему расхотелось. Несмотря на лёгкий морозец, Маулен вспотел, рубаха на спине – хоть выжимай. Здесь, на высоте снежный покров оказался мощнее, чем внизу. Видимо, он откладывался с самого начала снегопада, не таял, как внизу. Был грубоват наощупь, значит, каждая снежинка слегка шлифовалась ветерком. Разобравшись в ситуации на местности, Маулен отметил конец маршрута двумя воткнутыми в снег ветвями арчи. Поспешил вниз. Склон остался позади, Маулен глянул на часы время, затраченное на спуск, было в пять раз меньше, чем на подъём. Ходить зимой по горам – совсем другая пропорция, чем летом. Все полученные материалы Маулен записал в общую тетрадь, её выдал ему Кудрат. На следующий день Маулен отдыхал. Ближе к вечеру он настроился принести немного дров. С осени бульдозерист, выравнивая площадку, вырыл с корнем всё, что встретилось на площадке – кустарники и молодые деревца, перемешал их с землёй. Маулену пришлось разбираться в грязи. К тому же, дрова этого сорта могли гореть и давать тепло только на углях из сухих дров. Но зимовщик (так себя окрестил Маулен) приспособился. После первого снегопада погода два месяца держалась ясной, морозной. Все первые учёты Маулен решил провести в сжатые сроки, чтобы можно было сравнивать результаты на всех трёх маршрутах. Очередной маршрут Маулен спланировал заложить по пойме реки. Он оказался самым коротким и трудным. Не пройдя и километра, учётчик уткнулся в бом – скальный прижим к воде. Учётчик решил продлить свой маршрут по противоположному берегу, после того, как установится лёд на реке. Бурлящие полыньи, конечно, сохранятся всю зиму, но на остальных участках ляжет толстый лёд. Летом тропа в пойме была заметной, вполне проходимой, но зимой стала почти непригодной из-за препятствий: скрывающихся под снегом камней, стволов упавших деревьев, выбоин. Снег в пойме оставался пухлым, но от этого не менее опасным. Зверей было мало, они переместились на солнцепечные склоны – кунгеи. Следы мышей, крыс и их врагов ласок встречались часто – им кочевать, менять обстановку несподручно. Один след лисицы на весь маршрут. Промчались на виду, в ста метрах две косули. Им и глубокий снег, что установится в январе – феврале, не помеха, скачут на пять – семь метров, хотя в глубокоснежье лезут неохотно. Под защитой крон арчей у них в достатке любимый зимний корм – ветки и кора кустарников. С начала снежной зимы вода в реке понизилась, но, конечно, до летнего минимального уровня далеко. Маулен приглядывался в речные глубины: рыба (в основном это маринка) скапливалась в глубоких местах: кормов подо льдом было мало. Неудовлетворенный тем, что маршрут был заложен не совсем удачно, учетчик возвратился к своему жилью. Он сильно замёрз, даже под одеждой на ходу тепла не прибавилось. Следующий маршрут из намеченных им – по гребню. Маулен с осени приметил, что по нему поднимается хорошая скотопрогонная тропа. Он прошёл по дороге вниз, по хилому, обледеневшему мостику переправился на левый берег. Реку схватили кое-где ледовые перемычки, но для переправы они были пока что ненадёжными. Широкая тропа, которую не смог скрыть и замаскировать выпавший снег, вела от брода и мостика в гору. Маулен, не торопясь, прошагал её до перегиба склона и начала гребня. Дальше следовал пологий подъём. Гребень зарос редким, низким арчёвником: деревья перемежались тоже низкими кустами, шиповника, жимолости, боярки, алычи. Чуть ниже гребня на солнцепёке уцепилась за склон тополёвая роща. Между рослыми тополями торчали стебли тополёвого же подроста и темнели из под снега кроны крохотных арчей. Лесное, снежное покрывало всколыхнулось и оказалось табунком кабанов: матка, три кабанёнка-сеголетка и два прошлогодка. Они вихрем подскочили, и только снежная пыль обозначила их стремительный бег по заснеженной редине. За три дня, прошедшие после снегопада, снег местами просел, кое-где испарился, но следы зверей ещё ясно отпечатывались на нём. Вот пробежала лисица, а здесь ночью проковылял барсук, выползший из своей норы: видимо, не спится, мало жира накопил осенью. Придётся время от времени появляться на дневной свет искать корм. Насекомые и их личинки исчезли, но корешки растений никуда не делись (снег – не преграда!), так что за работу! И так всю зиму проводит барсук: сон в норе, рысканье вблизи норы в поисках пищи. Маулен шарил биноклем по дальним скалам и у их подножья – искал горных козлов. Ничего интересного не попадалось. Может, из-за того, что в поле зрения конвейером расстилалась «неудачная» экспозиция склона – западная (козёл зимой держится на сугревах, на южной). Но вот удача! На верху скалы, на пике стоит крупный рогач, неторопливо озирает ближние места. Знать, внизу, в двадцати метрах лежат или кормятся его подопечные: взрослые самки, козлята – сеголетки и прошлогодки. И сколько ещё шёл-двигался учётчик, рогач памятником возвышался на скале. Возвращение до мостика было лёгким, поэтому малозаметным. Подбивая итоги первых учётных работ на трёх маршрутах, Маулен отметил: зверь в округе есть, несмотря на шум, временами переходящий в грохот на стройке ещё пару месяцев назад. Просто все звери (за исключением, мелких) спустились, подкочевали вниз и оказались в поле зрения учётчика. Нет следов и покопок медведя, не встречается дикобраз – они ушли в норы – берлоги. Стояла ясная погода, день ото дня морозы убывали. «Курорт, да и только» - не удержался как-то Маулен, подтаскивая к будке очередную вязанку дров. Решил навестить сторожа из университетской базы, что располагается в восьми километрах ниже строящейся турбазы. Выше турбазы никого не было, только летом на пастбища чабаны перегоняли отары. Вышел пораньше, сразу после утреннего чаепития. Вниз шёл ходко, несмотря на глубокий снег, установившийся везде. Дошёл за каких-то два часа. Собаки подняли хай, но сам сторож долго не показывался. «Наверное, что-то припрятывает», - догадался Маулен. В приземистой хибарке было тепло, относительно чисто, но стойкий запах крови, кожи, мяса говорил, что хозяин занимается браконьерством и разделывает добычу здесь, в тепле. – Ты, я слышал, работаешь в национальном парке? Так у меня ничего незаконного нет. И ружья даже нет. Вот пару кекликов добыл на прошлой неделе, - зачастил новый знакомый, которого, как выяснилось, звали Семёном. Был он из далёкого города, но круглогодично жил на «природе», как он сам выразился. Несколько раз его вытуривали из пределов горного района, как не соблюдающего паспортный режим, но он внедрялся вновь и вновь. А всё из-за того, что он обходился без напарника: «Мне в городе надоели алкаши!» Маулен его успокоил, что хотя он и числится в национальном парке, но занимает безобидную должность лаборанта, да и то по совместительству. «Так что продолжай свои делишки!» - усмехнулся гость. У Семена ружья, конечно, не было. По нынешним временам иметь нелегальное ружьё да ещё в горах – можно уголовное дело заводить. Но удачно сбраконьерить можно и без ружья: тросовой петлёй, капканом, силком – паутинкой – было бы желание и умение. Отсутствием охотничьей квалификации Семён не страдал, зимой жил припеваючи, летом занимался рыбалкой, что тоже считалось нарушением, поскольку не было охотничьего билета, не была оформлена путёвка, лицензия. «Уйму денег надо уплатить за эти документы. Лучше я выложу деньги на единовременный штраф, если поймают», - усмехался Семён. Одну из просьб гостя хозяин выполнил легко. Он отсыпал из банки пригоршню чайной заварки, зелёного чая, приговаривая: «С лета осталась, мне не нужна – у меня расход в основном чёрного чая». Как видно, Семён для себя производил чифирь, считая его более выгодным продуктом, чем водка: дёшево и сердито. Испив две-три пиалки разбавленного чифиря, Маулен засобирался обратно. Семён вышел провожать. Собаки при хозяине стали ластиться и к гостю. «Во, я тебе подарю вон того кабысдоха!» - как о чём то решенном проговорил Семён. – «А как его кличут?» - «Шут его знает. Из города привезли да бросили». Кабысдох, мелкая дворняжка-таксоид, в городе, видимо, проживал в жилом помещении, а здесь в собачьей компании был на отшибе, на вторых ролях. Семён обрадовался, что неожиданный гость как-будто не открещивается от подарка. «Его на привязи надо держать не то сбежит. Один раз он уже вернулся, от нового хозяина сбежал». Семён снял со стены кусок шнура и, приговаривая: «Не удушить бы в дороге», - умело завязал на собачьей шее: «Счастливо добраться!» Собачка вначале капризничала, натягивала поводок, упираясь всеми лапами, но после того, как новый хозяин дважды кидал кусочки хлеба (им его снабдил Семён), пошла, временами карабкаясь в снегу, старалась даже идти в ногу, не обременять человека. Домой они добирались в два раза дольше, чем при походе вниз одного человека. Изготовив казанок супа, Маулен накормил пса «роскошной» человеческой пищей, полагая в дальнейшем ограничиться проваренной болтушкой из муки. Первые ночи хозяин заводил собаку в жилуху – пока привыкнет. Затем, не мудрствуя, нашел деревянный ящик и приспособил его под конуру: сверху накрыл обломком шифера, снизу – два мелких куска того же шифера, внутри – мелко нарубленный арчевый лапник вперемежку с сухой травой: живи! Но пёс ночами скулил, взлаивал – пугался. Но потом привык: никто на него не покушался, кормёжка сытная, хозяин ласковый – что ещё надо собаке?! Хозяин быстро научился различать нотки лая: это на проходящую вблизи лисицу, это на прилетевшего откуда-то дрозда, а это от скуки на полную луну, неведомо откуда взявшуюся – в городской квартире её не было никогда. Вертлюга на аркане не было, и хозяин каждый день распутывал его, устранял нагромождение из узлов и петель. Он заказал привезти кусок цепи с вертлюгом, - брат постоянно забывал. Маулен в сердцах отвязал собаку (она так и не получила имени на нынешние времена) – беги, куда хочешь. Пёс кругами-кругами стал обнюхивать местность – знакомиться. Сутки спустя пёс исчез, вернулся лишь через двое суток побитый и измождённый. «Побывал на свадьбе»,- догадался хозяин. Задал корму, стоял тут же, укорял, но, в общем-то, был рад: вернулся, значит, считает, что дом его здесь. Кроме того, что псу назначено вместе с хозяином охранять объект, он уверенно и безвозмездно исполнял другие обязанности. Взять хотя бы то, что он своим жизнерадостным поведением вселял в хозяина уверенность, что всё будет хорошо, спасал его от хандры и скуки. В одну из холодных ночей он исчез: не было слышно лая, не гремел своей чашкой на предмет её загруженности пищей в неурочное время. С тяжёлыми мыслями хозяин лёг спать. Спустя несколько часов, он был разбужен: в ночи раздавались вздохи, шипенье, стук костяшек по полу. Крысы устроили игру в догонялки – не похоже. Спрыгнув со своего ложа, зажёг керосиновую лампу, заглянул под «кровать» - настил из досок. Ну конечно, виной всему оказался пёсик. С вечера он проник в человеческое жильё, дверь за ним плотно закрылась (так устроена) и он затаился. Во сне расслабился и выдал себя. Ночью хозяин не стал наводить порядок, но утром устроил любимой собачке изрядную трёпку. Тот извивался в его руках, своим визгом взывал к милосердию. После трёпки он никогда не пересекал порога жилухи, и даже если хозяин, забывшись, приглашал его в дом. Вместе с хозяином он однажды увязался на маршрут, но быстро поскучнел и вернулся с полдороги: «Пусть человек топчет снег, у него ноги длинные». Приехал на лошади брат. Как обычно, привёз кое-какие продукты. Поинтересовался, кому и сколько выдавать денег из тех, что пришли по почте – зарплата за истёкшее время. Свою зарплату он решил передать работающему за него брату, хотя и сильно сам нуждался. Деньги на имя Маулена пришли из стройконторы и конторы национального парка. Мауен дал указание часть денег отдать сыну ( в обширном дворе он главный распорядитель), часть отложить, оставить себе на продукты, ну а большую часть надо завезти сюда: будет запас, который в будущем несомненно понадобится. Брат передал, что в доме Маулена порядка мало, жена по-прежнему бесчинствует, дети пугаются, старший сын не справляется – плохо, когда в доме живёт душевнобольной человек. От тебя, брат, сейчас требуется больше заработать: деньгами любую беду можно покрыть. Этим пожеланием брат завершил свою речь. Конь, отведав ячменя, понуро стоял, ожидая сена, но седок засобирался: он намеревался заехать в молодёжный лагерь, пустующий сейчас: у сторожа можно немного взять сена, а самому переночевать. После его отъезда Маулен не спал всю ночь. Лаяла собака, с ближней скалы падали камни, а они падают и при замораживании ночью, и при размораживании в солнечный день. Думалось, как выйти из трудного положения. Ничего не выходило, нужно ждать, когда придёт весна. С заработком, с деньгами, как говорил брат, легче справиться с навалившейся бедой. Конечно, имеющихся овечек придётся продать. И откуда возникла эта болезнь? Жили с женой душа в душу, растили детей. Одна дочь уже замужем, у старшего сына семья. И вот, на тебе! С тяжелыми мыслями Маулен встал со своего ложа, не умываясь, пошёл колоть дрова. Маулен старался заглушить чёрные мысли тяжёлой работой. Надо жить, тем более моя жизнь – почти как курорт, по сравнению с существованием остальной семьи. Маулен засобирался вновь пройти маршруты по учётам зверей. Если быть точным, то срок ещё не подошёл, но выпавший снег, пороша подогнали время. «Надо чаще ходить, – подгонял себя Маулен.- Не то обильный снегопад может сделать тропу непроходимой, и придётся выпрашивать у Семёна – браконьера джапаки – снегоступы. Проход начал с пойменного маршрута – там самый глубокий снег и он не трамбуется метелями, не истекает от лучей солнца, - значит, нет и испарения с поверхности. Учётчик прошёл маршрут, пока не упёрся в прижим – бом. Ни следочка, если не считать поперечного проскока одиночной косули. Не всегда косули убегают от опасности, иногда копытное старается подпрыгнуть вверх, чтобы осмотреться. А на снегу этот прыжок отпечатывается горизонтальными тремя – четырьмя метрами. Учётчик решил продолжить маршрут, не законченный в первый проход, - лёд на реке позволял. Вода шумела подо льдом то глухо, то резко – угрожающе, одолевая пороги, водопады и перекаты. Часть порожистых мест не смогла сковать река и они чернели прорехами. Противоположный берег примыкал к северному склоны, точнее, был его продолжением, поэтому представлял собой рощу из берёзы, магалебки, алычи, клёна и яблони, с подлеском из кизильника, барбариса, шиповника, жимолости. Кроны деревьев в некоторых местах густо переплёл ломонос. Заваленные снегом кустарники скрывали тропу. Осыпаясь перед учётчиком, снег закрывал следы, да и следов почти не было, не считая мышиный, крысиных и пробежек ласки от куста к кусту. С великими мучениями учетчик одолел за полчаса двести метров. «Посоветовавшись» со своим организмом, решил вернуться. Маршрут он не выправил, он так и остался неудачным. А ведь в оставшееся зимнее время его необходимо будет пройти ещё минимум два раза. В маршруте по гребню – а на него учётчик пошёл на следующий день – наблюдалось явное увеличение числа следов зверей: лисиц, косуль, куниц, и даже кабанья покопка обнаружилась на плоском месте. Здесь под «руководством» мамаши – кабанихи трудились, добывая съедобные корешки, разновозрастные кабаны. По следам, начинающимся расплываться, учётчик установил, что сеголетков среди них было мало. Видимо, на величине отхода сказались суровые условия зимы. Тропа по южному, солнцепечному склону – маршрут № 1 – привела Маулена к заметному пункту – к высокой арче. Снег на тропе просел, по-видимому, слой его испарился. Но, тем не менее, ходить по нему было трудно. Склон был крутой, местами ноги проскальзывали, человек клевал носом. Солнечные лучи заливали снежный склон, проникали в глаза, хотя учётчик прятал их под защитными очками. Было морозно, но по лицу катился пот, спина ощутимо взмокла. Маршрут же в целом был интересным, весёлым, не то, что ходьба по пойме реки, заваленной снегом. Следы зверей, старые и новые, вели поперёк склона и почти все в одном направлении – вниз. Видимо, из-за глубоких снегов корма стали недоступными, и звери (кроме мелких) инстинктивно тронулись в низовья реки, где на склонах от солнечных лучей появились обнажения. Маулен запланировал к концу зимы добраться до этих обнажений. По опыту он знал, что обнажения привлекают обилием кормов копытных, некоторых грызунов и кочующих следом за ними хищников. Середина зимы отметилась обильными снегопадами. Река совершенно скрылась подо льдом, шум её нельзя было уловить даже стоя на берегу или рядом с водопадом, который превратился в «ледопад». Маулен изменил режим своей работы. Раньше он в полдень выбирался на склон, поднимался на скалу и долго осматривал в бинокль дорогу, засыпанную снегом и неприметную даже вблизи, тропы на перегибах гребней и склонов – нет ли где лошадиных следов. Он занял наступательную позицию: опередить возможных воров в их криминальных устремлениях (а воры в округе водились, причем и среди них были квалифицированные). Сейчас, когда снегом завалило все проезды и проходы, эти осмотры потеряли смысл: кто отважится мять на тропе снег ради малоценных пяти – десяти трубок или дверного косяка? Однако в один из дней, когда зима перевалила за середину, сверху по дороге на лошади спустился вооружённый человек. - Не беспокойся, я мирный, зла никому не делаю. – Он не стал даже слезать с лошади – так спешил. Но нужные ему сведения быстро выудил у Маулена. Это был охотник – волчатник Кочкорбай, житель кишлака, что расположен за перевалом. Был он непомерно высок и также впечатляюще худощав. - Не видал ли Маулен волчьих следов? - Не, нет… - Их и не должно быть. В районе уже третий год свирепствует чума плотоядных, все хищники, в том числе волки и собаки, дохнут. Я сам находил трупы лисиц, барсуков, одного волка. - Волков нет, а ты по снегу разъезжаешь, ищешь их. – Съехидничал Маулен. - Это я проверяю знакомое волчье логово: заселили или нет. Они в размножении стойкие, одним логовом могут пользоваться десять лет. Сейчас они страдают от чумы, им не до размножения: логово пустует, я наблюдал с противоположного склона. Кочкорбай славился тем, что в прошлые, теперь уже далёкие времена, он зорил волчьи выводки, в своем дворе, в специальной яме доращивал, то есть попросту выкармливал до осени волчат, затем снимал с них шкуры, предварительно умертвив, и получал в заготконторе положенную премию, как за взрослых. За каким хозяйством закреплена земельная площадь, из того хозяйства после освидетельствования разоренного логова выделялась дополнительная премия. Насмешников («Ты своих волчат прописываешь на три логова») он обрывал: «А ты пойди, найди обитаемое логово и получи за зверей положенную премию. Что слабо?!». Сейчас, конечно, заработки не те: убил зверя, сдал шкуру, за шкуру получил копейки и, как говорится, тем умылся. Маулен не успел войти в курс событий, почувствовать сладость общения с интересным человеком, как тот, понужая лошадь, быстро удалялся по дороге. В голове Маулена крутилась мысль, как этот человек пробрался незаметно в горы и появился у объекта с тыла? Впрочем, ему, как местному охотнику, должны быть известны все тропы, все ходы – выходы. Дни становились длиннее. В перерывах между снегопадами солнце светило ярко, но морозы стояли отменно крепкие. Маулен серьёзно считал, что больше тепла он получал на маршрутах и при колке дров, чем в своей будке от прожорливой, быстро остывающей железной печки. В один из дней до объекта добрались на ишаках два молодых мужика из ближнего кишлака. Они пришли собирать промороженные плоды шиповника (в таком виде плоды не расползаются). До вечера они палками осыпали шиповник в ближних к объекту окрестностях. Заявились ночевать в будку, для чего часть вещей пришлось выносить наружу. Ночёвка вдали от дома у путешественников была не первой, поэтому они сноровисто изготовили ужин, покормили ишаков привезенным в мешках прессованным сеном. Благодарные животные подобрали корм до былиночки, не обращая внимания на вопли собаки, которая, впрочем, из своей будки не вылезала. Посовещавшись, заготовщики ещё засветло сходили к реке, нарубили веток тополя и принесли своим подопечным: «Грызите ночью!» Ни свет, ни заря они поднялись и уехали добирать в свои мешки темно-красные плоды. Как они рассказывали, шиповник в виде ледышек хорошо сушится на чердаке, на морозе, превращаясь в гладкие выпуклые комочки чёрного цвета, - отменный товарный вид, и не чета сморщенным плодам, собранным и высушенным в сентябре. Правда в ледышках не остаётся каких-либо витаминов, но это уже детали. Ближе к вечеру Маулен отметил на дороге движение: два ишака, груженные неполными мешками, ходко продвигались вниз. Следом пешком шли два человека – его ночёвщики. Заночуют ли они в тепле в этот раз у какого-нибудь сторожа или будут добираться до своего кишлака, прихватив в дороге кусок ночи, Маулен так и не угадал, рассматривая груду изгрызенных ишаками тополёвых веток. Да, трудно достаётся человеку хлеб в горах. Между тем зима, хотя и с тяжёлыми возвратами, неуклонно двигалась к своему концу. На солнцепечных склонах обнажились крупные камни, появились крошечные проталины. Снег после полудня подтаивал, а к утру схватывался в прочную корку – наст. Маулен теперь ходил не только по маршрутам, но и по освещённым склонам, выбирая места с прочным настом. Косули, парами или небольшими табунками, кормились у зелёных крон арчей, неохотно перебирались от дерева к дереву по глубокому снегу. Кабаны пока что держались в нижней части, прилегающей к реке. Оживились дрозды и синицы, кормящиеся по кустарникам. Вороны на проталинах пешком перебирались от одной коровьей лепёшки к другой, каждую переворачивали с помощью клюва, радостно извещали криком, если находили добычу на жилой (нижней) стороне коровяка. Отлучиться надолго, на целый день никак не удавалось: то морозы, то дров в запасе нет, то люди показались внизу (к концу зимы движение на дороге усилилось). Но вот, кажется, всё отладилось. Стоял ясный день, утренний морозец с восходом солнца понемногу ослабевал. Маулен, имея в заплечном мешке тёплую куртку, фляжку с тёплым чаем, кусок пирога, а на груди бинокль, решился. Вниз ходьба пешком была спорая, для человека малозаметная, и Маулен быстро добрался до склонов, ниспадающих к реке. Снега на них не было с середины зимы. Повсюду чернели кустарники. Засушливое лето жёстко отбирает растения, способные выжить. Занесённые случайно плоды нейтральных видов, не дают здоровых, укоренившихся растений. Редкий покров из трав, над ним господствуют миндали: бухарский, колючейший, Петунникова, а также вишенка, спирея. Плоды всех встреченных кустарников, кроме, может быть, спиреи, вполне пригодны в качестве корма для животных. Изредка встречаются и малорослые деревца со съедобными плодами: каркас и боярки. Плоды у всех пород осыпались, лишь кустики шиповника украшали местами почерневшие от морозов и солнца плоды да вымоченно–белые крылатки клёна формировали его крону – настолько были густы. Первыми животными, которых увидел Маулен на оттаявших обнажениях, были лошади. Они всю зиму крутились на склонах, сшибая верхушки курчавки и вишенки, торчащие выше снега. Ближе к весне «заботливые» хозяева перегнали их на обнажения: «Паситесь, лошадки!» Недалеко от рассыпанного табуна, но при полной самостоятельности держались – паслись два ишака, для них кормёжка круглый год была небогатой. Их пристроил здесь какой-то сторож с зимовки, полагавший, что умные животные никуда не убегут: нигде их не ждёт райская жизнь. Маулен преодолел перегиб склона. Из-под ног выпорхнули кеклики. Птицы, пролетев двадцать – тридцать метров, присели и побежали по мелкому кустарнику, чуть присыпанному снегом. Маулен присел на склоненный к земле стволик каркаса, подправил окуляры бинокля, приложил его к глазам. Тут же обнаружил в дальних зарослях миндаля кабаний табунок. Копытные медленно передвигались, слегка рыхлили землю, выискивая плоды кустарников и корешки трав. Из-за дальности разглядеть из кого состоит табунок, было невозможно. Направляя бинокль по разным сторонам, наблюдатель обнаружил, что вся мелкозёмная часть склона перепахана кабанами, лишь скалы и щебенка оказались неподвластны животным. Кроме кабанов сюда, на обнажения ходили косули, лисицы, барсуки, - если оттепель позволяла. Высоко в небе крутили карусель грифы и сипы, высматривая, чем, какой падалью можно поживиться. Маулен прошёлся по гребню: слева заснеженный склон, которого не достигают солнечные лучи, справа, на солнцепечном склоне не сохраняется снег. Посчитал на снегу следы приходящих зверей, а на стоптанных тропах – прикинул их количество. Обнажённые склоны тянулись влево – вправо, но в стороне были крутыми, местами переходили в обрывы. Жизнь на обрывах зимой и летом приглушена. Солнце клонилось к западу, на закат, пора было возвращаться, поспешать обратно. Несмотря на встречный ветерок, на набирающий к вечеру силу морозец, Маулен на ходу согрелся, хотя и не вспотел. Он признался себе с удовлетворением, а также долей иронии: «К концу зимы я научился ходить по горам, не спотыкаюсь»! Собачонка ждала его, с радостью прыгала вокруг, взлаивала, и от радости даже помочилась. Видимо, в его отсутствие она «решила», что хозяин покинул её и место, где они так счастливо проживали, и теперь надо только радоваться, что счастье возвратилось. Вода в реке поднялась, а с нею обнаружилась новая каверза, новая беда. С осени бульдозер что-то ковырял на берегу своим ножом. Видимо, не закончил работу, но и сделанного хватило на то, чтобы наметилось русло, ведущее чуть ли не в центр выровненной площадки и к складам стройматериалов. Всё это может затопиться, когда придёт большая вода. Когда она придёт - неизвестно, но берег укреплять нужно сейчас. Несколько дней Маулен усиленно работал. Отпилил и приволок к месту два тяжёлых сутунка арчи, уложил их и придавил всеми имеющимися поблизости камнями. Под небольшим обрывчиком создался навес, под которым оказался сухой грунт – песок и мелкозем. В дело его! Из ржавого листа железа получилась тачка, на ней сторож переправил сухой грунт, засыпал его между камнями. Требовалось на берегу соорудить подобие желоба: вода пойдёт, углубит его и возникнет дополнительное русло: пришлось ковырять прибрежные камни. Осуществит ли его план река – Маулен надеялся, но приходилось ждать развития событий: человек с его силой и умом – ничто по сравнению с весенней рекой. В одну из ночей воды заметно прибавилось, она кинулась на берег, пустила струи, размыв грунт по всем направлениям, но, снесши верхний слой грунта, вернулась в реку. Опасность как-будто была самоустранена. Снег сходил на глазах, побежали ручьи с южных склонов, обнажились камни, зачернели скалы, кое-где покрытые зеленеющим мхом. Снег на затененных северных склонах проседал, обнажая согнутые ветви кустарников, поблекшую хвою эфедры. Весна идёт, весне дорогу! В один из дождливых дней из тумана с рокотом выскочил бульдозер, прорвавшийся по неезженной дороге. Из кабины выпрыгнул прораб. Обменявшись приветствиями, Маулен, не верящий ещё чудесному появлению бульдозера, спросил: - Кто вам в контору сообщил, что срочно нужен бульдозер? - Никто. Я ещё осенью разглядел, что река угрожает половодьем. Основная стройка выше намечается, на склоне, а здесь, в пойме одни подсобки, времянки. Зимой приняли нового бульдозериста. А прежний - … прораб крепко выругался, – сбежал и машину-бульдозер увёл. До суда дело доходило. Осенью я тебя не хотел пугать, поэтому не предупредил. Но об опасности всю зиму думал: я же за дело своё болею, - прибавил прораб. – Я знаю, у вас с братом большие трудности в семьях. Считаю вашу работу законченной, можете увольняться. Через три дня новый сторож пригонит своих овечек, заступит на ваше место. Могу помочь: у меня есть знакомый врач, светило в области психболезней, молодой профессор – не старый пень. Ему надо показать больную. Вот тебе адресок, созвонись. Если потребуется, сунешь «свёрток» медсестре, некоторые на этот счёт ушлые. Может и поможет лечение. Но, как я знаю, психболезни лечатся очень трудно, а некоторые неизлечимы. Нужно надеяться на лучшее. – Прораб положил в протянутую ладонь листочек с адресом и занялся делами: нужно принять от сторожа имущество, нужно проинструктировать бульдозериста, как укрепить береговую полосу. Маулен почувствовал облегчение: зимовка окончена, надо перебираться в кишлак. Но с другой стороны, за зиму он прирос к этому месту и, можно сказать, отдохнул от душевных забот, хотя пришлось потрудиться физически. Но это не помеха в жизни! Маулен пошёл к складу стройматериалов, где уже работал со списком прораб. До вечера они планировали оформить документ, и тогда бывший сторож будет свободен, свободен… Маулен потрепал между ушей подвернувшуюся на пути собаку.

 Ишь, разжирел, тоже пять месяцев отдыхал. И словил себя на мысли: «А ведь мы с ним стали друзьями! Как повернётся у него жизнь с новым сторожем? И как сложится моя дальнейшая жизнь?»