Ю.С.Лынов

ИСТОРИИ, ВЕСЁЛЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

 В заповеднике опыт и приспособленность каждого работника имеют большое значение. Что нужно делать, от чего воздержаться, а против чего выступить, как вредного и ненужного в наших условиях – всё надо знать.

 Мы сидели на тахте, сооружённой на краю полевой базы для чаепития. Светило летнее солнышко, дул тёплый ветерок, всё располагало к отдыху и дружеской беседе. Объёмистый чайник наполнялся и опустошался несколько раз – о нём заботился дежурный метеонаблюдатель. Время от времени он отлучался по делам. Остальные, лесники и научные работники, всего пять человек, плотно окружили достархан – аккуратно выложенную чистую тряпицу, в центре которой размещались куски изломанной лепёшки. К ним никто не прикасался – обед прошёл час назад. Речь держал Ефим Сапрыкин, сорокалетний мужчина, побывавший в должности младшего научного сотрудника в нескольких заповедниках. Научно-образовательное прошлое его было в тумане: он что-то кончал, где-то числился, документ об образовании потерял. Но, поскольку он дело своё знал,- он вёл несколько разделов Летописи природы – к нему не придирались. При составлении отчёта он ездил за тридевять земель к хорошему знакомому, может родственнику, и привозил достаточно приемлемую научную продукцию. В остальное время он себя не слишком утруждал. Впрочем, большинство лаборантов и научников предпочитало работать в его стиле. И ничего, сходило с рук. Имея достаточно веские основания для своей работы в заповеднике, он считал себя вправе оценивать действия других работников – слишком предприимчивых для условий заповедника. И они, предприимчивые (чаще всего это были новички), почему-то всегда оказывались не вправе и не в выгоде…Но мы продолжим. – Появился в заповеднике новый работник на должности мнс,а – младшего научного сотрудника. Жена его, без специального образования с нетерпением ожидала, когда освободится какая-либо должность лаборанта, чтобы иметь приработок к мужниной зарплате. Детей двое, третий – в проекте. В общем, положение семьи неустойчивое. А глава семьи что затеял? Обнаружив отару из соседнего совхоза в заповеднике, он написал директору докладную, в которой – что вы думаете? Потребовал от директора принять меры – тот отмахнулся. Потребовал созвать научный совет. Созвали. Поскольку совещание было плановым, по графику, то и повестка выглядела не так, как хотел инициатор созыва. Разозлённый таким оборотом дела, критикан (как его стали называть) решился на последний шаг: выпас скота, а директор мер не принимает. Телеграмму - копию положил на стол директору. Тот не на шутку распсиховался: «Садись на моё место и заправляй делами!» Но в район выпаса направил сотрудников, включил в состав бригады и строптивца. Прибывший в заповедник с плановой проверкой и спустя месяц после означенных событий начальник отдела, после многих дел уединился с мнс,сом в отдельном кабинете и попытался ему растолковать пагубность его действий: «У нас единоначалие», «на каждого директора стопа жалоб в главке», «есть органы внутри любого предприятия: Постоянно-действующее производственное совещание (ПДПС), группа народного контроля, партийная комиссия. Кстати, вы не член партии? Жаль. Вы бы могли связаться с комитетом народного контроля, с райкомом партии, наконец. По вашему случаю начальник главка объявил директору вашего заповедника выговор. Кроме того, у него ещё три неснятых строгих выговора. Вы сами должны понять, что потенциальных единиц на вакансии директоров мало, и разбрасываться нам не приходится». Мнс приложил много усилий и организовал ПДПС ( как разузнали дотошные люди, на деятельность ПДПС дали добро ещё в далёкие пятидесятые годы). Работали регулярно, наработали массу ценных и рациональных предложений (с точки зрения мнс,а), на что директор неизменно отвечал: - Вот мы, дирекция, разгрузимся от первоочередных, приоритетных дел, тогда рассмотрим ваши предложения и, если они совпадут с нашей генеральной линией, будут уместны и финансово обеспечены, то будем внедрять. Главный лесничий, человек с большим производственным стажем, как то наедине «разъяснил» мнс,у: - Все эти органы созданы для видимости, для психологической разгрузки рядовых работников. Всерьёз их никто не принимает! Пока существует единоначалие на предприятиях, хода в работе им не будет.

 Наш заповедник при переподчинении его московскому ведомству стал известным и в некотором роде знаменитым. В летний период наезжали учёные с разными научными степенями и званиями – отдохнуть и попутно помочь в работе администрации и научному составу заповедника. Как то на недельку к нам приехал профессор, зоолог, если не мировая, то уж всесоюзная величина – это точно!

 Идёт заседание научного совета. Учёный гость выкладывает рекомендации, и не только для научников, но и для хозяйственников. Директор, прислушиваясь, строчит на бумаге, лист за листом. Но информация взята поверхностная – что можно взять, накопить за неделю?! Берёт слово наш мнс («Вот будет потеха! – переглядываются сотрудники). И действительно: в своём выступлении он расчехвостил «рекомендации» и не только для научников. На заезжего профессора жалко было смотреть. Тем более и директор не пожелал вступиться, оборвать самозванца. «Ко мне на приём мои же аспиранты предварительно записываются. А тут новичок – слабачок изволил пройтись по всем моим пунктам, выложил свою точку зрения. Какую помощь я оказал? Что объясню в главке, который меня командировал?» Профессор всё-таки взял себя в руки: «Такой критики в свой адрес я давно не слышал. Мы в своём столичном мирке живём, ничего другого не знаем. Так что, если есть у вас желание, поступайте ко мне, в заочную аспирантуру». С тем стороны мирно распрощались. Предприимчивый мнс сник. К тому же заметил повышенное внимание к его слабостям и недостаткам со стороны начальства. Жену на работу не определили из-за образования, его самого не передвинули на должность старшего научного сотрудника, когда она стала вакантной. В общем, он решил переметнуться в другой заповедник. На прощание главный лесничий пожелал на новом месте работать осмотрительно, продуманно, с прогнозом - что получится в результате той или иной акции. Что дало для коллектива пребывание мнс,а в заповеднике? Кроме разнообразия в знакомствах, ещё и опыт: как не делать?! Никакая сила не заставит сменить руководителя, пока вышестоящие должностные лица на местах. Ибо к ним будет серьёзный вопрос: «Когда ставили директором лопуха, куда смотрели?» А вообще говоря, подобные скандальные ситуации чаще всего возникают от скуки. Ведь коллектив в заповеднике варится в «собственном соку» Нельзя исключить и такой фактор, как подсиживание. Человек, не имеющий образования соответствующего профиля, ни управленческого опыта, вдруг возомнит себя руководителем, обладающим талантом работы с людьми, не делающим ошибок, строго исполняющим все законы, правила, положения. Но ведь такого в жизни не бывает. Пересказ скандальной ситуации утомил «докладчика»: всё-таки надо было представлять сцены и людей в контактах, и всё в лицах. Мнс задумался.

 --------.---------- Паузой воспользовался лесничий: -Забавные, но не слишком весёлые случаи бывают и в нашей жизни.. Мы, как вы знаете, выезжаем из кишлака на участок группой в 4-5 человек. Я всех отъезжающих предупреждал: «Берите продуктов из дома по полной норме, из расчёта на 15 суток и даже с некоторым запасом на случай возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций. В поездке у одного лесника захромала лошадь – серьёзный вывих. И случилось это за 3 – 4 дня до окончания смены. Передвижение в высокогорье – не для хромой лошади. Пришлось леснику отправиться на кордон, пустовавший всё лето, пешим порядком, ведя в поводу коня. Я предупредил лесника, что, если мы не воссоединимся на кордоне, значит, нам пришлось по окончании срока выбираться другой дорогой. Лесник на кордоне прождал ещё сутки. Лошадь серьёзно заболела, хромота не проходила. Лесник надеялся, что уедет вместе с бригадой, то –есть вдвоём на одной неболеющей лошади. Обнаружилось также, что продуктов у него совершенно не осталось: ни картошки, ни крупы, ни масла. Как в насмешку – кулёк соли и пригоршня чайной заварки (чайника тоже не было). Попробовал рыбачить – не ловится. Видимо, нужен навык. Как так получилось? Лесник вспомнил, что, собираясь в дорогу, предлагаемые женой продукты отставлял в сторону: зачем лошади возить лишний груз?! Одолеть по горам пешком 60 километров – на это потребуется не менее 3 суток. Поразмыслив, лесник «дал крюк»: прошёл лишних пять километров до склада взрывчатки, приписанного к геологической партии. Склад, ввиду его особой значимости, круглосуточно охранялся. Люди, свои земляки, выслушав лесника, накормили его тем, что было у них готово – кашей. В дорогу дали сухую лепёшку, больше не было, сами ожидали подвоза. С тем и отправился в путь. Дорога проходила по выпасам, но летние пастбища пастухи покинули полмесяца назад. Осень наступала сильными ветрами, которые завихряли пыль на брошенных пастушеских стоянках. На одной из них леснику приглянулась измятая и по этой причине выброшенная чашка. Взял её – кипятить воду для чая. Трое суток, если считать с момента выезда с кордона, лесник бедствовал, пока добрался до кишлака, до дома. Пришлось отдыхать всего неделю, коль напортачил сам лесник, «съёжив» свободное время.. По выезде из кишлака, я самолично (голос лесничего окреп) проверил наличие продуктов. Пришлось вернуть проштрафившегося лесника: опять у него полдесятка лепешек, три картошки и бутылочка масла. «А я надеюсь на рыбу – будем же мы её ловить?!» - «И рыбу ловить, и козла стрелять…А когда же мы, по-твоему, будем работать?» В общем, лесник вернулся за «добавкой» и нагнал нас поздно ночью – на первой ночёвке. С тех пор лесник стал серьёзно относиться к подготовке к выезду из дома.

 ---------- . --------- - Что и говорить, есть «жадобы» не только среди лесников, но и наш брат, метеонаблюдатель грешит этим. Считают, что, если доехал до козлиных мест - ни картошки, ни макарон не понадобится. \_- Это подал вой голос метеонаблюдатель. – В одну из поездок к группе «научников» примкнул метеоролог, ему требовалось произвести замер осадков, принятых двумя суммарными осадкомерами. Ещё в пути до участка лаборант, признанный всеми за кашевара, сунулся в хурджин примкнувшего к группе метеотехника, обнаружил тючок с шестью лепёшками ( и это на десять дней работы, переез

дов), поднял хай: либо отделяйся от нашей группы, либо возвращайся в кишлак за продуктами. С большим трудом остальным участникам удалось уговорить «правильного» кашевара – лаборанта поставить на общий кошт провинившегося спутника, который в глазах всех выглядел прохиндеем и «жадобой». . ------ . -------- -Больше всего «весёлых» историй происходит на охоте. Ага, вы скажете, в заповеднике стрелять, охотиться нельзя, не разрешено. Но есть же научные отстрелы, борьба с волками, добор подранков, добываемых «неудачливыми и незадачливыми» браконьерами. Есть осенняя охота на барсуков и кабанов на сопредельной территории. Так что стрелять приходится и лесникам, и научным работникам. Тем более большинство зоологических тем ведётся выпускниками факультетов охотоведения. А для охотоведа что главное? – то, что движется – обездвижить! - В беседу вступил научный сотрудник, который хотя и вёл географическую тему, в душе оставался охотоведом. - Был у нас в заповеднике работник, которого по складу характера можно было отнести к слегка агрессивным. На охоте он преображался, становился просто кипящим. Организовали они с другом охоту на кабанов. Объект опасный, бригада на отстреле должна состоять не менее как из двух хорошо стреляющих охотников. Повод – защита посадок кукурузы от ночных нашествий копытного, который по хищническим наклонностям может, как говорится, дать фору самим хищникам, даже крупным. С наступившей темнотой кукурузник ожил. Но что-то очень долго табунок держался на одном месте, в стороне от засидки охотников. Им это надоело, особенно разгорячившемуся охотнику: «Давай сблизимся с кабаньим табунком, ты слева, я справа. Кто первый достигнет, тот и стреляет.» После команды горячий охотник ужом пополз между кукурузных стеблей. Кабаны насторожились, но, ничего опасного не обнаружив, принялись выискивать съедобные початки среди лежащих стеблей. Шум от табунка снова отдалялся. Но послышался другой шум близко от ползущего человека: «Наверное, кабанёнок отстал от табунка. А вот мы его сейчас на мушку!» Охотник привёл ружьё в боевое положение, насторожился. Шум возник снова. В темноте, как показалось охотнику, возникла голова кабанчика. Выстрел грохнул, и тут же раздались вопли раненого человека. Не веря случившемуся, охотник вскочил на ноги и кинулся на крики подранка. Тот лежал, махал одной рукой и двумя ногами. По самочувствию пострадавшего рану признали неопасной, хотя могло быть и хуже: пуля пронзила соскользом плоть на груди и улетела, бог знает куда. Но кровищи вылилось порядочно. На перевязку-перетяжку в ход пошли две рубахи. Бросив ружья на месте охоты (потом заберём!), охотники поплелись к ближнему дому, к счастью, оказавшемуся домом пострадавшего. Последние десятки метров незадачливый охотник волочил подранка на себе. Дальше всё шло по заведённому порядку. Вызвали фельдшерицу, затем снарядили директорский вездеход и отвезли пострадавшего в райбольницу. Через неделю пострадавший вернулся домой, а ещё через недельку заступил на свою работу. Больше всего «пострадал» стрелявший охотник. От угрызений совести: «Я пока что ещё не охотник, мне надо набираться опыта». О случае на охоте, конечно, говорить не хотел, обрывал подначивающих. А спустя пару лет начисто отрицал произошедшее: так, мол, одни слухи.

 ------ . ------- - Служил я в озёрном заповеднике, начал опять мнс. – Катер ходил по озеру регулярно. Регулярно же на озеро, окружающие горы сыпались дожди. Весной дожди были затяжные, холодные, иногда разбавлялись снежком. Рулевой-моторист Александр, или, как его звала мать, а следом и остальные, Санькя, ко всему привык. В дождь на фуфайку натянет дождевик неизвестно из какого материала, и стоит у штурвала: не то памятник, не то каменная глыба. Насчёт перевозки он был сговорчив, своих работников развозил по их надобности, туристов-отдыхающих – за плату и если они имели квиток-разрешение, работников совхоза, добирающихся до своих отар пешком через перевал, - только по разрешению директора. Пьяных на борт не пускал, безошибочно определяя их состояние. Деньги брал по тарифу, установленному главбухом, на каком основании – неизвестно, оформлял квитанциями, по ним же и отчитывался в бухгалтерии, вызывая умиление счётных работников: «А ведь мог бы утаивать-присваивать!» Ну, а теперь о главном в нашем повествовании. Два работника, молодые мужики возвращались на катере (дальше предстоял путь на машине по автодороге). Они работали на пасеке, недавно подкочевавшей в высокогорье. Работы затянулись из-за непогоды, мужики поспешали в посёлок – кыштак. Моторист Санькя забрал их без разговора, по одному лишь взмаху руки пчеловода катер свернул в одно из ущелий, где на берегу стояла пасека. Только отошёл катер от скального берега, как пошёл дождь. Вначале слабенький, потом припустил и набрал силу ливня. Пассажиры замёрзли. Санькя не то пожалел, не то пошутил: - Лезьте под палубу, под настил. У двигателя тепло. Пассажиры с удовольствием сменили мокрое место на тёплое и сухое. «Вот благодать», - произнёс один. «А мы раньше и не знали», - дополнил другой. Тепло - то тепло, да дышать нечем. Выхлоп из двигателя курсирует чуть ли не в замкнутом пространстве. Попробовали пассажиры выбраться обратно наружу – там дождь и кажется даже усилился. Скорее в тепло! Ход катера замедлился, носом он стукнулся о причал. Мужики выкарабкались из укрытия, пошли в сторожку, еле передвигая ноги. В голове шумело. А тут ещё Санькя: - В армии вы не служили? А я три года отбухал, шоферил. Новобранцев по прибытии в часть на штат принято ставить – «старикам», понятно, делать нечего, скучно. Вот они под общий хохот заставляют портянку-знамя целовать, «банки» рубят кружкой по заднему месту, три минуты заставляют выхлопом дышать. И смех, и горе… Мужики не реагировали. Моторист пошёл к катеру, выключил двигатель, что-то подкрутил, добавил масла. В общем, подготовил катер к работе на следующий день. - Сегодня машин снизу не будет. - Откуда ты знаешь? - Непогода и позднее время. Так что надо приготовить ужин – уху или кашу. Мужики не двигались. Последствия вдыхания выхлопа только сейчас дали знать: в голове шумело, тошнило, сильная слабость охватила всё тело. У одного из пострадавших хватило сил ответить Саньке: - Иди ты со своим ужином! Нам не до него. Они оба приткнулись на рваных матрасах, на досках – лишь бы крыша была. Дождь продолжался. Моторист вышел под навес, соорудил большой костёр. Вкруг него натыкал прутьев с разделанной и очищенной от плёнок маринкой. Ловил и чистил её он ещё утром. Подвяленная у костра маринка – объедение! Так считал моторист-рулевой Александр.

 -------- . -------------- Кстати, о маринке, - вступил в разговор третий рассказчик. - Приехали к нам на участок на практику студенты-биологи из университета. В сопровождении пожилого ассистента. Все представляют, что в вузе начальная ступень преподавания - ассистент, её занимают молодые люди, вчерашние выпускники. Мефодий всю жизнь числился ассистентом из-за болезни. Болезни века. Употребление спиртного не давало ему хода, да он и не стремился к каким-либо положительным сдвигам - изменениям в карьере преподавателя. Держали его ради практики, для руководства студентами на сельхозработах. Да мало ли каких работ возлагалось на студентов в те годы и где требовались мужской характер, зычный голос, а то и приложение физической силы. А на кафедрах в вузах чуть ли не сплошь одни интеллектуально продвинутые женщины. На участок добирались пешком. Топать в гору вместе со студентами, как полагал Мефодий, было бесперспективно. К тому же он успел отхлебнуть из баклажечки, припрятанной в кармане, глоток – другой живительной влаги. Для перевозки груза: снаряжения и продуктов – был выделен мерин громоздкой конструкции. При остром дефиците верховых лошадей в заповеднике мерин ни за кем не был закреплён – он был чрезмерно урослив. Когда на седло мерину приспособили весь имеющийся груз , Мефодий обратил свои взоры на него: «Вот где будет мягко, если я усядусь сверху». Ребята-студенты подсадили, точнее водрузили ассистента поверх груза. «Ничего, что ноги не дотягиваются до стремян. Зато я буду ехать», - чуть ли не торжествовал Мефодий. Со двора мерина вывели в поводу, затем студент вручил поводья руководителю и кинулся догонять группу ушедших вперёд. Чтобы сдвинуть коня с места, Мефодий употребил прутик – совсем маленький прутик. Коню это не понравилось, и он взвился «свечой», грохнулся наземь, теряя плохо прикреплённый груз, в том числе и Мефодия. Падение было удачным, но всадник обиделся такому обхождению. «Как, меня, имеющего чуть ли не жокейскую подготовку, и сбросил плюгавый мерин, которого и конём то можно назвать с большой натяжкой. Набежавшие к месту падения ребята помогли ассистенту водрузиться на гору груза. Теперь Мефодий вооружился палкой, которой рассчитывал проучить строптивца. Носочками ботинок он всё-таки нашёл стремена, но из-за груза постоянно их терял. Палку он пустил сразу в ход, не ожидая агрессивных действий со стороны мерина. Напрасно. Падение повторилось, но с большим ущербом для седока. Стало очевидным, что на мерине никому не уехать: человек - отдельно, конь - отдельно. Так решил мерин, и ничего не попишешь: сила одолела силу! Два студента, подстраховывая друг друга, повели грузового коня вверх по тропе. Мефодий уцепился за хвост: пусть коняга хоть немного поработает на него. И напрасно! «Улучив момент», мерин «дал задки» - так именуют лошадиное упражнение, когда копыта, увенчанные стальными подковами, бьют по цели: в бок другой лошади, по набежавшей собаке, а то и по надоевшему человеку. Иногда бьют наповал. В душе Мефодий возблагодарил судьбу, что удар не сработал. Больше он не хотел испытывать судьбу и удалился на почтительное расстояние. Вечером приехавшему за лошадью табунщику Мефодий пожаловался: - Чего вы не избавитесь от хулигана? - Вам он за день надоел, а мне приходится с ним чуть ли не каждый день возиться. Того и гляди убьёт! Но начальству, как всегда, виднее… Добравшись до базы – три домика на склоне горы, - ассистент обнаружил там одного дежурного метеонаблюдателя. Студенты, напившись чаю, приготовленного на скорую руку, принялись кашеварить: кто за дровами, кто картошку чистить, кто казан отмывать (большой казан на базе считался бесхозным, поэтому все пользователи его не чистили, не мыли). Мефодий «подкрепился» из фляжечки, предложил «граммулечку» дежурному. Тот отказался. В ответ предложил подождать десяток минут, пока он почистит рыбу, уберёт ядовитую плёнку, сделает жарёху. Ловить рыбку в небольшом количестве на базе, точнее в текущей речушке, разрешалось. Глядя, как чистится маринка, Мефодий решил провести эксперимент – не выдирать ядовитую плёнку, выстилающую внутреннюю полость маринки. «Все говорят: алкоголь – это яд! Мне же этого «яда» побольше! А может, плёнка действует, как алкоголь? На Севере местные жители вместо водки употребляют мухомор, считая его более «пронзительным». Хотя и там, употребление мухоморчика сопровождается тяжким состоянием похлеще похмелья. И не зря знатоки утверждают, что на алкогольном фронте водка не заменима. Каждую малую порцию "эксп«риментальной" маринки, прожаренной в масле, Мефодий сопровождал рюмкой водки. Метеоролог смотрел на его действия с некоторой опаской. Позвали ужинать. Возможно, это был ещё обед, но в голове Мефодия началась путаница. Он отказался, прилёг на тахте, погрузился в тяжёлый сон с дурными сновидениями, граничащими с бредом. В какой-то момент его как-будто толкнули. Он вскочил, хотел отбежать, но не успел. Его вырвало. Видимо, организм его за прошедшие два часа изыскивал разные пути нейтрализации яда и не смог ничего «предложить», кроме, как избавиться. Позвали вторично покушать. Ассистент отмахнулся. Метеонаблюдатель, бывший свидетелем всех его манипуляций, посоветовал больше пить чая. Он чуть ли не насильно заставлял пить и пить. Всю ночь он лежал пластом, многие часы провёл в полубредовом состоянии. Снился мерин, похожий на верблюда, - с него он непрестанно падал. Желудок отдавал резью, поэтому все падения на землю происходили, как – будто на живот. Последующие два дня прошли как в тумане. Он что-то говорил объясняя студентам. Они ходили в ознакомительные походы по ближним местам. Но основная работа стояла. Он лежал. Кто-то из девочек – ябед сходил в кишлак и позвонил в университет: «Наш руководитель пьёт, мы сидим без дела, без руководства». Спустя ещё день на базу пришла (с сопровождением, конечно), кое – как добралась завкафедрой. Старушка – профессор намеревалась прямо здесь уволить безбашенного, безграничного алкоголика. Мефодий чувствовал себя ещё очень плохо, но отмобилизовался, стал защищаться: он де «что-то» съел, отравился, чуть ли не умер. А водка? Да он её чуть ли не декаду в рот не брал. Старуха самолично осмотрела его полевой хурджин (бутылки Мефодий предусмотрительно перепрятал), подобрела, сходила со студентами в ближние угодья, на ходу выдала некоторым задания и отбыла вниз, прихватив до кишлака сопровождение в виде студента и студентки. На лошади она ездить опасалась. Мефодий себя чувствовал неважно. К непроходящим болям в спине и в желудочно-кишечном тракте добавились чувства психологического свойства: стыда, угрызения совести и невозможности исправить что-либо из недавнего прошлого. Чувствовал себя он непривычно физически слабым. Кто-то из работников заповедника посоветовал попробовать лечиться спиртным, клин клином вышибить, так сказать, рюмочка, другая – только на пользу. Мефодий отказался: «Я уже напробовался и рыбьего яда, и водки. Теперь хоть помирай…» Постепенно ассистент выздоровел. Да и куда денешься: работать, возиться со студентами надо. Но результат оказался неожиданным и в общем-то позитивным: Мефодий перестал пить! Не то, что бутылками и прочими декалитрами – вообще, ни граммулечки, ни капелюшечки. От всего этого добра он стал, как говорится, просто воротить нос. Правда, и рыбу он тоже перестал есть. Насколько времени хватит такой закваски – никто не знал, не предполагал, но Мефодий в душе хвалил удачный поворот в судьбе, хотя жизнь его, по словам друзей и знакомых, стала менее разнообразной. Друзья советовали для начала запатентовать способ борьбы с алкоголизмом. Он отказался: «Я не лечился, всё произошло стихийно, и у других людей может просто не повториться». О своём открытии он не распространялся, а потом вообще стал отрекаться: «Не было такого случая!» В тайне он подозревал, что всё это проделки старухи. Какой старухи? – Профессорши. Это она нашептала, явившись на полевую базу заповедника. А по совместительству профессорша может быть и колдуньей.

 ------.------- В наших условиях, в заповеднике очень трудно соблюсти законы или инструкции. – Это вступился в разговор опять лесничий. Кпак то мы, большой группой: патрульная бригада из лесников, научные сотрудники с лаборантами и кинооператор с помощником – переносчиком инструмента – оказались в высокогорье. Переезжая вдоль границы, которая шла по хребту, мы заночевали дважды. Киношники снимали всё подряд : «Потом разберёмся в отснятом материале», Научники делали свою работу, надеясь в случае чего-либо на квалифицированную помощь лесников, имеющих большой опыт работы с лошадьми. На склоне горы заметили двух человек. Пришлось их ссаживать, то есть посланные два лесника привели их на становище – табор. Задержанные – дед и внук – оказались грамотными , и мы заставили их писать объяснение. Мы вчитывались в бумаги, и выходило, что пришли они выкопать для себя лекарственные травы, несколько штук. Если судить по названию, - обычная трава, распространенная не только в заповеднике, но и за перевалом, откуда пришли нарушители. Почему пришли в заповедник, - вразумительного ответа не дали. Документов при них не было. Несмотря на наступающую ночь, мы настояли, чтобы они незамедлительно покинули заповедник (граница проходила в трёх километрах). А что вы предлагаете: «арестовать», вести в людные места, устанавливать их личность, составлять акт, затем через какое-то время вызывать в суд? Я считаю, что мы поступили оперативно, и на этом достаточно. Вполне возможно, что после такого лёгкого исхода они могут опять заявиться в заповедник. Ну, что поделаешь?! В этом и состоит наша работа. На следующий день, ближе к полудню на очередной чаёвке один из лаборантов, шаря биноклем по склонам, заметил в трёхстах метрах пасущуюся овечку. Домашнее животное полутора или двух с половиной лет от роду, вело себя спокойно, по-домашнему: овечка не блеяла, не пугалась, она просто кушала травку. Видимо, от отары, от присмотра чабана освободилась давно, к горным козлам не пристала, волки её не нанюхали. К зиме она, конечно, сдохнет по той причине, что из-под снега добывать корм не способна, по бесснежным скалам передвигаться и выискивать пучки травы не обучена. Совещание на тему: что предпринять – было коротким. В котёл её! Хозяина нет, овечка по незнанию стала нарушителем и, конечно, не выживет. Лесник с карабином пошёл на сближение – овца подняла голову. На расстоянии ста метров стрелок первым выстрелом обездвижил её. Подойдя, прирезал трепыхающееся животное. В последующие дни стол нашей группы был богатым, если не сказать, обильным. А приехали мы бы раньше, то по ушной серьге пришлось бы разыскивать чабана, который «руководил» отарой. А так всё прошло нормально, почти в рамках закона. Лесничий вздохнул: - Я пытался дать нормальный ход отстрелянной и съеденной овечке, но главный лесничий меня образумил: «Нет нарушителя, значит, секвестр в данном случае не подойдёт, реализовать овечку целиком или мясо от неё за деньги нельзя. Проверяющий со стороны через три года припише

т обычное воровство, никакой не секвестр. Так что лучше избегать источников даровой пищи – угрозы со всех сторон».

 --------.----------- - То, что лаборанты, нанятые из числа кишлачных юношей, - большие лодыри, а горожане, упросившие принять их на работу, неумехи и белоручки - это доказано на примере нашего заповедника, испытывающего определённую текучесть кадров. – Это вступил в беседу, решил поделиться жизненным опытом научный сотрудник. Был он обычным «чернорабочим» от науки: дело знал, материал собирал, но звёзд с неба не хватал. - Поступил к нам лаборантом мальчишечка лет семнадцати. Из города, ну и, естественно, с кучей городских грешков и пороков. Чем руководствовался заместитель директора, принимая такой «кадр», неизвестно. Чтобы сгладить впечатление, нового лаборанта он приписал к себе – ему также был положен лаборант в производстве полевых работ. К нам на участок прибыла группа археологов. Известно, что они мастера ковырять землю. Но прибывшие ограничились обследованием, и редко пускали в ход лопату или кирку. Один из рабочих удивился: «Зачем вы приняли на работу этого лодыря? На поевой работе он нуль. Наше начальство кое-как от него избавилось. Характеристика подтвердилась в ближайшее время. Собралась большая группа, и под руководством замдиректора выехала на лошадях на полевые работы. В первый день руководитель лично обучал вновь принятого всяким премудростям: «Узел на аркане делай безопасным (калмыцкий называется), чтобы конь при натягивании сам себя не задушил», «после седловки подпругу подтягивай ещё раз, а то и два», «уздечку на морду натягивай, не пугая коня, стоя чуть сбоку», и другие премудрости. На первой чаёвке лаборант-новобранец сумел кое-как подтянуть подпругу, нонадеть уздечку ему не удавалось. - Оденешь уздечку – догоняй нас! – уже сидя в седле, крикнул руководитель. Все уроки вылетели из головы, когда лаборант, стоя спереди лошади, пытался накинуть уздечку на лошадиную морду. Конь с каждым забросом шарахался в сторону, а потом, сделав скачок в сторону, галопом устремился в погоню за остальными лошадьми, ушедшими вперёд. Замдиректора , матюкаясь, («зла не хватает»), с седла одел уздечку и приказал возвращаться за хурджином, который был оставлен на месте чаёвки. Ночлег в пути. Стемнело. Лошади выстоялись, пора кормить. Для подкормки на длинных трассах брали немного ячменя, который каждой лошади выдавался в торбочке. Торбочек было мало, и до лаборантского мерина очередь дошла последней. Он уже сидел, кемарил у костра после сытного ужина. Глядел ли, усваивал ли процедуру кормления лаборант – неизвестно, но всё сделал не так. Надев торбочку на шею лошади, он вернулся к костру, прилёг на свой спальник, а потом залез в него и заснул. Пробуждение было громоподобным. Замдиректора, вынырнув из спальника, узрел понурую фигуру лошади с торбочкой, прикрывающей пасть. Остальные лошадки паслись, несколько раз отдыхали от корма, от травы, обильной в заповеднике. - Кто это лошадь оставил голодной, не сняв намордник? – Хотя и так было ясно, кто по своей лени оставил лошадь голодной. Вернувшись из поездки, руководитель вывал лаборанта в кабинет: - Подавай заявление, или мы тебя уволим по статье, как не осилившего испытательный срок. Это я виноват – понадеялся, что ты освоишься в заповеднике. Приехала мать: - Да он молодой, школу бросил три года назад. Безотцовщина. Вы бы его подучили! - У нас производство, не профтехучилище, нам работы надо выполнять. А вашему сынку надо определиться в ПТУ, там его научат жизни, обучат специальности. То, что заповедник считают вольготным местом для времяпровождения, повинны и сами работники. Они в газетных заметках, в беседах с экскурсантами принижают трудности, утаивают, что здесь требуются рабочие навыки, что временами работа тяжёлая да и малооплачиваемая. Так закончил свой рассказ – историю научный сотрудник.

 -----------.---------=- Научный сотрудник передохнул, никто не мешал ему сосредоточиться. В досужих выдумках все звери, особенно крупные, это враги человека, так и ждущие момента, чтобы ему навредить, пустить в ход зубы и когти. Но на практике любой зверь избегает человека, при встречах панически боится. Причем это свойство передаётся по наследству через запахи, поведение. Да вы и сами про это знаете, в заповеднике встречи с зверями нередки. И все звери, пересиливая любопытство, стараются избежать контакта с человеком. Как то летом соседка, одинокая старушка, упросила парнишку (он работал помощником пчеловода) перевезти в высокогорье на взяток три улика. Я же должен был проконтролировать работу и, если потребуется, помочь в перевозке. Катер, курсирующий по озеру, приблизился к берегу. Моторист скомандовал: «Здесь место удобное для пчёл и для работы пчеловода. Выгружайтесь!» Вдвоём с парнишкой мы подтянули ящики с пчёлами к плоскому камню и водрузили все три наверху. С боков камня плескалась вода. Мне это не понравилось. А тут ещё моторист подначивал: «Придёт медведь, спихнёт ваши улики в воду. Плакали старухины пчёлы!» Но на мои уговоры сменить место, помощник пчеловода уверял, что всё хорошо: он спешил на пасеку, где работал. Поспешал и моторист: у него было по горло заданий. Мы открыли летки в ульях и отплыли. Полчаса ходу на катере, и мы врезались носом в дальний берег озера. Я приехал на несколько дней для работы, так что груз был, хотя и небольшой. Забрав свой мешок, парнишка пошёл к палатке. Чуть в отдалении стояли ульи недавно подкочевавшей пасеки. День в разгаре, я пошёл исполнять свою работу. Вернулся через час. Пчеловод, пожилой мужчина, обрадовал: «А тебе сурчонка поймал вот он». - кивнул в сторону своего помощника. «А зачем он мне» - «Но ты же изучаешь?» - «Изучаю я совсем другое. И ты тем более знаешь, что ловить зверей, стрелять их да и пугать в заповеднике нельзя, запрещено. Где зверь?» - «Сурчонка он посадил в твой спальник». Я осторожно развернул спальный мешок: пусто. Но зато зверёныша, испытавшего дикий страх при отлове, охватил такой стресс, что он опоносил весь спальник. Затем нашёл дырочку, расширил её и убежал. Целый час я чистил своё спальное место. Потом сушил, спасая его от дождя. Спал эти две ночи на каких-то тряпках, укрывался фуфайкой. С помощником пчеловода, непрошенным лаборантом, был серьёзный разговор, но не более – что с него возьмешь?!

 Глядя на его выкрутасы, я всё более убеждался, что с уликами бабушки-соседки он, как главный в этом деле, напортачил. В один из заездов катера в наше ущелье (кто-то назвал его фиордом) я уговорил моториста скатать к «Трём уликам». На месте выяснилось, что медведь посетил пасеку из трёх ульев, даже сдёрнул крышку с одного из них – она покачивалась на волнах в затишке. Но что-то зверя испугало. Что? В трёх метрах от «входа» на плоскую скалу я наткнулся на куртку, брошенную парнишкой второпях – он её забыл. А запах от неё, я вам скажу… Мёдом от ульев не пахло: за неделю до кочёвки старушка с чьей-то помощью выкачала из ульев всё, что поддавалось выкачиванию. Запах от ветхих ульев для медведя оказался непривлекательным, но вот куртка, издающая человеческий запах, отпугнула зверя. Мы понадеялись на «благоразумие» медведя – он вряд ли придёт сюда. Да и передвигать пчёл на десяток метров нельзя, их теперь можно только отвезти на катере за полтора – два километра.

 ------=-.--------

 О том, что к коням надо относиться со всей внимательностью, все знают. Не менее важно выполнять и другие правила техники безопасности. В частности, в поездках в горы в группе должно быть не менее двух человек. \_ Это всё рассказывал научный сотрудник, видимо, неистощимый рассказчик.

 - Весёлый случай приключился со мной. Лаборант мой в ту пору не отличался трудолюбием, большей частью крутился на полевой базе. То ему коня выделили трёхлетку, а на молодых, как известно, в дальние поездки выезжать рискованно. То для него надвигается свадебное мероприятие, на котором он должен присутствовать в качестве важного и даже почётного гостя. То… В общем, причин было много. Так что мне приходилось часто трудиться в одиночку.

 Конь мой был с фокусами. В молодости при малозначимой и легко переносимой операции – кастрации ему вырезали – удалили из организма не «всё». В поведении он проявлял себя не как мерин, а почти как жеребец. После поездок, будучи отпущенным на волю, он активно отыскивал табун племенных кобылиц, хотя ему больше «светило» присоединиться к табуну ездовых и верховых меринов.

 Как-то возвращаясь с дальнего участка, я остановился на чаёвку в своём обычном, если можно выразиться, стандартном месте. Вокруг из земли, из каменистого грунта били родники, зеленела травка. Насчёт травки – преувеличение, так как всё вокруг было выбито скотом, а зеленели микроскопические побеги от корней. Отары бродили по всем направлениям, чабаны разглядывали в бинокли всех проезжающих по магистральной тропе, иногда приближались, вели беседы.

 Я остановился не только для обеда. Нужно было дать отдых коню, и пусть трудяга немного покормится. Снял с «трудяги» уздечку, ослабил подпруги. Надо было привязать через аркан на кол, но по бедности кормами я не стал вбивать кол, пустил лошадку на длинном аркане на свободный выпас. И поплатился! Я прикончил чай и кое-что из оставшихся продуктов, покидал вещи в хурджин и с уздечкой пошёл к коню. Он встретил меня игриво и недружелюбно. Мерин сделал три прыжка, выбрался на тропу и потрусил по ней к дому, то есть к полевой базе, до которой было не менее пятнадцати километров резко пересечённого рельефа. Я кинулся вслед за строптивым мерином и даже немного приблизился к нему, но… Не советую никому заниматься быстрым бегом в горах на высоте 2500 метров. Задыхаясь, я уселся на плоский камень, стал думать, как изловить и взнуздать вольнолюбивого мерина. Ничего путнего не придумал. Кинул в хурджин уздечку и тронулся по тропе, изображая грузового коня. Правда, по летнему времени груза было мало, я взял в поездку самое необходимое: одноместную палатку, плащ, маленький казанок, в котором даже готовил кипяток для чая. Из «шанцевых» инструментов была одна ложка.

 Конь между тем, не торопясь, двигался по тропе, скусывая с боков изредка встречающиеся пучки и пучочки травы. Я не торопился – нельзя вызывать тревоги у настороженного коня. Дважды я пытался ухватиться за конец волочащегося аркана, но конь тонко чувствовал дистанцию и вовремя делал рывок. Так мы и двигались по тропе на глазах «почтенной публики», - чабанов, взирающих в бинокли с окружающих склонов на странную процессию: впереди – оседланная лошадь, позади человек, нагруженный хурджином. «Неужели мне придётся шагать все пятнадцать километров?!» – с тоской, граничащей с отчаянием, подумалось мне.

 Конь всё-таки смилостивился ко мне. В стороне, в ста метрах от тропы обозначилась пастушеская стоянка. К ней свернул мой конь для выяснения поло-возрастного состава привязанных лошадей. Сразу же раздались вопли покусываемых молодых жеребцов. Я, соблюдая осторожность, покинул тропу, зашёл к лошадям и отрезал своего мерина-полукастрата от опасного направления. В обществе других лошадей он проявил терпимость и позволил надеть уздечку. Выводя коня на тропу, я подумал: «Что было бы, если бы мерин оказался полным кастратом?!»

 Вернувшиеся с дальнего участка тем же маршрутом научный сотрудник и лаборант посмеивались надо мной: «Чего ты вместо коня вещи носишь? И ячмень для мерина тоже на себе переносил? И что за любовь между вами возникла?» - Это конечно передали им чабаны, свидетели моих унижений.

 Спустя месяц, я возвращался тем же путём с дальнего участка. На чаёвке – кратковременном отдыхе для коня - он умудрился сломать сук арчи, к которому был привязан аркан. По его поведению можно было предположить, что он опять ринется в бега. Я избрал другую тактику. Стоило коню скрыться за первой арчёй, как я, прячась в складках местности и за арчами, проскочил параллельно тропе сто метров и вышел на неё впереди коня. Когда он узрел меня, его удивлению не было предела: «Но ты же должен быть сзади?!» - говорила вся его фигура. Пока он был в состоянии ошеломления, я приблизился и накинул на него уздечку.

 «Недотёпа лаборант – смени его, не доверяешь коню – будь внимательным с ним! Но нельзя создавать основу для «приключения», для опасных ситуаций». – Закончил своё повествование научный сотрудник.

 -----.--------

 -Уж коль зашёл разговор о людях, проживающих и работающих в заповеднике, у меня тоже, в моей памяти есть кое-какие сведения. – Мнс бросил недокуренную папиросу в ящик с песком. Он знал, что в застольных беседах собеседники не уважают ни курящих, ни сквернословов.

 - В одном из южных заповедников, где мне удалось побывать и поработать, жили-были две татарки. Казанские. Жили они каждая в своих семьях, не подумайте, что это были сёстры. Одна, Нафиса, со своим мужем, выпускником вуза и двумя детьми, приехала позже и раньше уехала. Что поделаешь: заповедник – место текучее. У другой, постарше, Мавлюды, уже были взрослые сыновья. Исполняла она должность кассира, и главбух её постоянно «гонял»: сделала не так, а здесь арифметика страдает, а тут ты специально подпортила цифру, и этим только ухудшила документ. При своей «благоглупости» она знала много языков, и почти все освоила из практической необходимости – жизнь заставила. Коль татарка, значит, татарский язык откладываем – раз. Татары проживают в Башкирии и, по некоторым данным, их больше, чем титульной нации. Для Мавлюды, значит, два. Вышла замуж за таджика, и вот сейчас семья проживает в этой республике – три. В школу ходила с русским обучением – четыре. Некоторое время семья жила в Узбекистане – пять. Муж рассказывает, что в этом месте с ними по соседству проживало несколько семей, очень смуглые люди. Мужики разговаривали по - узбекски, значит семья узбекская. Как-то я застал свою жену, рассказывает муж Мавлюды, в окружении женщин из «смуглых» семей. Они все живо и понятно для них говорили на непонятном для меня языке. Я спрашиваю жену: «На каком языке ты с ними изъясняешься?» Та в ответ: «Не знаю. Они разговаривают между собой, и я быстро освоилась.» Обратился за разъяснением к мужикам. Они подсказали: «Наш язык арабский. Наши предки осели ещё при завоевании, в те времена, когда ислам только здесь зарождался. А наши женщины не хотят учить другие языки – таким путём желают сохранить язык далёкой родины».

 Вот такой феномен! Был ли ещё где-либо случай, чтобы человек освоил чужой язык, не зная, как он называется?! На всех шести языках Мавлюда говорила чисто и без акцента. Конечно, литературными языками она не владела – только разговорными, на бытовом уровне. Но такой уровень типичен для любой нации, а не только для Мавлюды, признанного полиглота.

 - Вот вы, Семёныч, русский, а почему свой язык не знаете, объясняетесь со всеми только матерками?

 У главбуха челюсть отвисла:

 - Как не знать? Знаю. А насчёт скверных слов – это я объясняю непонятливым: так считаю доходчивее.

 Матлюба обиделась:

 - Значит, для начальства вы оставляете чистый русский язык, а для нас сойдёт сквернословный.

 И при таком лингвистическом изобилии Мавлюда совершала глупость за глупостью. Я как-то заказал ей привезти с базара три килограмма картошки, выдал тару – прочный чемоданчик. Она привезла деньги для зарплаты, а с моим заказом - где-то оставила на прилавке. И сама не помнит. После этого я уже не рассчитывал на её помощь.

 Её старший сынок за неимением работы устроился секретарём-машинистом (может, подойдёт – машинисткой?) Как-то я выхожу из конторы. Тут же у входа стоит этот парнишка, плечи вздрагивают, понурился. Плачет что-ли? Ну да, плачет!

 - Ты чего это? Ты же - не девка, а слёзы льёшь?!

 - А чего мамка говорит одни глупости. Мне стыдно за неё. Вот я не удержался.

 Приехавшую другую татарку, Нафису, землячку, можно сказать, она встретила с радостью: с ней - то она наговорится! Но радость быстро померкла: новая знакомая плохо знала татарский язык. Скоро выяснилось: гордячка, людей не уважает, особенно, кто без образования (сама она закончила техникум). Мужа, направленного на работу по окончанию вуза, начала пилить: когда мы отсюда уедем? Она панически боялась змей и даже безногих ящериц – желтопузиков. Если она увидит ползущую змею, бессонная ночь обеспечена. Правда, ползали у речки и противные на вид гюрзы – родственники гадюк, но остальное население – полозы. Но и они могут залезть на дерево, по шероховатой стене на чердак, могут при встрече сделать выпад в сторону человека или другого существа.

 Как-то собралась их семейка собрать под деревом черешни высохшие и опавшие плоды. Нафиса с великой осторожностью переступала по низкорослой траве, посматривала на свисающие чуть ли не до земли ветви – не затаилась ли змея? Младшенький их сыночек носился под деревом, не разбирая, что у него под ногами, а что наверху, на ветвях. В руках у него был прутик, которым он хлопал налево и направо, проявляя агрессивность. Он подскочил к наклонившейся матери и хлестнул её по спине. Та, внезапно для всех, грохнулась в обморок. Как она рассказывала спустя полчаса, на неё «сверху свалилась змея». Жизнь, грозящая опасностью из каждого угла, оказалась не по ней. Глава семьи кое-как дотянул до отпуска – уехали на родину. Вернулся из отпуска он один – за вещами и оформить увольнение.

 Ясно, что такие люди не везде уживутся. Это про русского мужика говорилось, что пошли его на Камчатку, дай пару рукавиц да в руки топор, и он будет жить припеваючи.

Вот такие дела, такие люди могут быть в заповеднике.

- Чай больше не завариваю и не принесу – пора кончать чаёвку. У всех работа стоит. И хотя, как говорят по-киношному: «Работа не Алитет, в горы не уйдёт!» Все равно надо трудиться. - Это метеонаблюдатель «прикрыл» беседу.

 Конец