Ю.С.Лынов

ЛЕСНАЯ СТРАЖА И ОТДЕЛЬНЫЕ ЕЁ ВОИТЕЛИ

 «Оклад установить низко ибо дело воровско»- так или примерно так установил Пё тр Великий, устанавл организуя в России лесную стражу. Во всяком случае, эти слова, это положение приписывают императору. Оно и понятно: коль всю жизнь в государстве перевернул, то не мог царь обойти стороной лес, со временем превратившийся в национальное богатство. Шли десятилетия и века, лесные законы, кодексы да и сама лесная охрана постепенно распространились, охватили всю отрасль охраны природы, особенно в малолесных регионах да и в местах, где лесом как-будто и не пахнет. Иногда и водно-болотные угодья охраняет или призван охранять стражник в форме лесника. И в заповеднике основной состав работников представлен лесниками: «Видите ли, для лесной охраны существуют определённые льготы, выделяются огородные участки, сенокосы, лошадь, иногда штатное оружие –гладкостволка или карабин. Своим работникам дают возможность проживать в казённых кордонах, да и форма бесплатная, чего, например, лишены егери в охотничьих хозяйствах. Всё облегчение». Эти слова обычно выдвигаются в защиту лесников руководством лесных управлений, но при этом забывается, что оценка любой должности – прежде всего денежный оклад.

Ходит много легенд, множество баек о лени, безответственности, тугодумстве и прочих свойствах характера, отличающих лесника от «нормальных» работников. …Лежит лесной человек на печи, думу думает: «У Аксиньи дровишек ещё на три дня, а у Пантюхи сегодня кончаются. Придётся мне идти в лес, а так неохота! Месить снег по санной колее, скандалить, материться с Пантюхой».

Или установлена палатка у дороги, а рядом, в трёхстах метрах, на склоне, заросшем кустарником, пластает пожар. В палатке дремлет лесник. «Чего пожар не тушишь?! – обращается к нему прохожий. – «Мне приказано окарауливать пожар». – «Может, пожарище после тушения огня?» - «Нет сам пожар».

Приступим, однако, к изложению, стараясь обойти всякий субъективизм.

1.Горный Алтай - Сегодня у нас с тобой серьёзная и ответственная работа – отвод лесосеки в рубку. Проектом рубок отмечено место в трёх километрах от посёлка, соответственно и от конторы лесничества. У лесорубов план заготовок древесины под угрозой срыва, поэтому нашу лесосеку будут осваивать вне очереди – она намечена в рубку только в следующем году. У лесорубов от их техники много беспорядка на лесосеках. Наша задача – свести к минимуму все нарушения. После рубки лесосека должна быть пригодна для лесокультурного освоения: чем меньше пройдёт времени, тем выше будут лесовосстановительные свойства почвы и вообще всей лесной среды. На практике совсем не так: пройдёт несколько лет прежде, чем где-то вверху спохватятся и намечают посадки. Шагая по неглубокому снегу, лесничий Антипов Григорий рассуждал: «Кто спланировал, наметил здесь лесосеку? Подступы к ней невозможные – сопки с крутыми склонами. Лесовозная дорога будет с частыми поворотами, что затруднит вывозку леса.

Лесные работники принялись измерять: мерная вилка на высоте груди, затёс, удар металлическим клеймом: "В рубку!» Следующее дерево. Лесник Саквочаков измерял каждое дерево. По его следам бродил лесничий и всё время находил неурядицу: «Кедры незаподсочены, а должны минимум два года перед рубкой отдавать свои соки, свою драгоценную смолу. Эта пихточка слишком молодая для рубки, нет подъезда для трелёвочного трактора – оставим её в качестве семенника. Берёзу с осиной всё равно рубить не будут, изломают, измочалят трактора, будет два десятилетия бурелом, недоступный и для скотины, для выпаса. С посадками здесь, в березняке придётся обождать. Вот ещё лиственница попала под рубку. Придётся её оставить – она в первом омуте затонет и будет десятилетиями гнить, наносить вред всему живому. Да её сплавконтора не примет, я знаю Настасью Трубникову. В её интересах, чтобы всё здесь вырубленное выловили на запани, пустили в дело. Оставим и эту лиственницу в качестве семенника.

 Поздно вечером, возвращаясь в посёлок¸ Антипов инструктировал лесника: - От тебя, Филарет, требуется указать лесосеку Семёну (Семён Загоруйко, лесоинженер, был начальником участка). А лесорубам – каждое дерево, предназначенное в рубку. Да чтобы вершинник на верхнем складе формировали в кучи, а не разбрасывали по лесосеке. Работы много, я думаю, спать не придётся. Через два дня в контору лесничества прибежал Саквочаков. В конторе в одиночестве хлопотала уборщица: «Ушёл твой шеф на обед – и так засиделся долго над своими расчётами. Лесник пошёл на квартру, но встретил лесничего в полпути, на дороге. - Беда, Григорий Авдеевич! Трелёвочные тракторы вчера вечером пришли колонной. И вагончики для жилья подвезли, кухню полевую налаживают. Вот-вот вальщики с бензопилами подъедут, начнётся валка.

 - Ну и что? Чем ты недоволен?

- Семён наладился валить лес в полукилометре от отведённой лесосеки, говорит: мне

 ваш проект не нравится, хочу внести в него коррективы.

Антипов чертыхнулся:

- Что же, он не мог полгода назад всё отладить?

Саквочаков вздохнул:

 Я так думаю, что для него выгодно в горячке – декабрь на носу – самому выбрать место для валки: и кубиков больше и дорогу на нижний склад тянуть с меньшими за тратами. Со мной скандалит: и вы с лесничим и весь ваш лесной отдел мешают нам, настоящим работягам, работать. Мы только и даём продукцию, остальные с бумажками возятся. И директор леспромхоза нас поддержит, с него тоже требуют кубики. А что место сменили – так это мелочь: не пройдёт и полгода, как мы вашу лесосеку, отведённую в рубку два дня назад, освоим. Правда, за отсутствие подсочки придётся платить солидный штраф. Но нам не впервой. Зато от заготовленных кубиков всему леспромхозу будут высокие заработки и премии… Я почти все его слова повторил. Лесничий с мрачным видом ничего не говорил. Он уселся на обрубок бревна, валявшийся у дороги, закурил.

 - Семён прав. В этой истории мы будем выглядеть только тормозом. Разбираться не будут, почему так поздно отведена лесосека, да ещё в неподходящем месте. Придётся отвод (если его так можно назвать) произвести после рубки и раскряжёвки на нижнем складе. Жаль, конечно, нашей работы, проведённой впустую, но она ещё может пригодиться в будущем. Я ещё посоветуюсь с главным лесничим леспромхоза. Но он тоже зависимый человек.- Григорий задумался и как бы для себя тихо проговорил: - А всё из-за того, что упразднили лесхоз, объединили его с леспромхозом, у которого задачи чуть ли не противоположные: им подавай кубики. А то что лес при этом исчезнет – мало интереса…Но за порядком на лесосеке я спрошу с Семёна, он за мной 0Антипов резким щелчком поддал окурок в сугроб, встал и решительно направился к конторе лесничества.

2.Горный Алтай

Лесоустроитель, молодой мужчина был краток:

- Основные работы по устройству лесов, в том числе на территории вашего лесничества намечено произвести в следующем году. В текущем году в процессе подготовительных работ планируется пройти двумя визирами через всю лесную площадь (в вашем ведении много и нелесных площадей). Оба визира желательно прорубить – провешить с вашей помощью или, говоря откровенно, исключительно вашими силами. У нас же работ пока хватает на другом объекте, который заканчиваем. …Дина, покажи на картосхеме пролегание намеченных маршрутов. Сухонькая, молодая женщина, предварительно осведомившись («Генрих, какой масштаб показать?), расстелила на столе план лесонасаждений. Вся компания: лесоустроитель, пожилой лесничий, помощник лесничего – недавний выпускник техникума, несколько лесников, кого удалось собрать в этот летний день (шла горячая пора сенокоса), - все склонились над картой – планом лесонасаждений. - Это материалы прошлого обследования. Как и всякое обследование, работы проводились на скорую руку, с привлечением аэроснимков. О точности плановых материалов и, тем более, о точности таксационных данных говорить не приходится. По сути наше лесоустройство, намеченное на будущий год, можно считать первым для вашей местности, а поэтому к работам надо отнестись серьёзно. Визир намечается по буссоли, и в этом году в метрических данных, то есть в измерениях мерной лентой, нет необходимости. Нужно промаркировать на местности выбранное направление, то есть оставить затёски на стволах деревьев и вешки на открытых местах: полянах, болотинах, каменистых осыпях, зарослях низкорослых кустарников. Работы, конечно, будут оплачиваться - у нас с этим строго.

– Могу сказать, - вступился лесничий, - вот этот более доступный маршрут надо проработать первым. И исполнители на нём – лесник обхода Черемнов Михаил и пом-лесничего Васильев Валерий. Васильев, как я убедился, в геодезии силён – он и будет ответственным – и по должности и по необходимым в данной работе знаниям. - Хорошо. Начинайте подготовку к выезду с сегодняшнего числа, не затягивайте. Я думаю, за две недели на маршруте управитесь. Я с Диной – лесоустроитель кивнул на жену, - к этой дате приедем. Приму от вас работу, рассчитаю… С Богом, как говорится! По плану – проекту визир начинался от пересечения речушки (их на схеме уместилось десятка два) с дорогой, по которой райцентр (и контора лесничества) соединялся с внешним миром. У обочины дороги Черемнов с лесником соседнего обхода вкопали ошкуренный столбик, с предварительно обожженной нижней частью – предохранение от гниения. Васильев вырубил сухой побег лиственницы в рост человека. В нижней части от побега отходил крепкий сучок - его-то предполагалось использовать при заколачивании «штатива» в землю. Побег – опора для буссоли. Диоптрии, через которые глаз визирует направление, жёстко закреплены на нужном азимуте. Стрелка компаса показывает на нуль, прибор к работе готов. Упирается ли взгляд в непроходимое болото, выросшую на пути скалу или кедёрку с развесистой кроной, визир должен пронзить препятствие и с помощью входной и выходной вешек обойти его во чтобы то не стало.

 Уже к концу первого дня Михаил стал лениться: то расстояние между вешками оказалось великоватым, то подходящее дерево для затёски – в двух метрах от оси визира, то каменный тур выложен не высокий – через год его не разглядят. - Потеряют лесоустроители твой визир. Больше времени затратят в поисках, чем на производительный труд. Поаккуратней работай.

Михаил принялся рубить полуметровые затёски, ставить «на попа» попадающиеся на пути камни, давить каменными грузами растущие сбоку кустарники – визир стал более заметен.

Пройдя с начала работы километр – полтора, лесные работники возвращались к лошадям, которых привязывали на выпас на встречающихся полянах, заросших травой и кустарником. Лошади встречали их жалобным ржанием: их, как и людей, донимали мухи, комары, мелкий гнус. На вечерний ужин готовили похлёбку или кашу. Что с вечера оставалось – доедали на завтрак.

 Со своим штатным оружием, охотничьим карабином КОК лесник не расставался. Васильев как-то спросил его:

- Почему карабин у тебя всё время на плече? Можно же его куда-нибудь пристроить нато время, пока работаешь.

– Нельзя! С оружием надо обращаться серьёзно. Этому меня ещё на службе в армии приучили. К концу недели нахождения в лесу продукты явно уменьшились. Валерий подступил к леснику: - Возишь, таскаешь карабин, а что-нибудь съедобное подстрелить нельзя? Вопрос оказался больным для Михаила:

 - Ты, как малое дитё! Мы идём – шумим, работаем – шумим, топорная работа – опять шум. Какой зверь, какая птица выдержит? Все удаляются, все исчезают с нашего пути. А мы остаёмся ни с чем.

Михаил внимательно приглядывался к каждому ручейку, пересекающему визир. - Что заметил? – Как-то спросил Валерий у Михаила, присевшего на корточках в двух метрах от водотока с высокими берегами. Вместо ответа Михаил порылся в своих бесчисленных карманах, извлёк сеточку, размером с авоську, растянул её, прикинул ширину горловины. Схватил топорик, в три удара вырубил распорку, натянул на неё сетку. - Не шуми! Зайди вокружную выше по течению на десять метров и по моему сигналу быстро проботай ко мне.- Михаил указал на короткую валежину, полузасыпанную землёй. Валерий не заставил себя ждать. Напарник весь в брызгах взмахнул своим орудием лова и извлёк из воды парочку средних по величине рыбок. - Хариус. Очень осторожная рыба.

 Попробовали установить сеточку ещё два раза. Но удача не сопутствовала. Вечером на ужин изготовили замечательную уху: рыба, две картофелины и масса дикого лука. Михаил поучал:

 - Сухари размачивай, на них налегай. Иначе не наешься… Эх, было бы время, сплели бы из тальника «морду», вот тогда бы вся рыба была наша. Десять дней в работе закончились. Михаил, глядя в планшет, сообразил, что визир должен упереться в Большую Реку и тем самым работы должны закончиться. А почему бы не приблизить окончание? Лесник всякий раз старался загнуть визир влево, вопреки указаниям магнитной стрелки компаса-буссоли. Скандалить с взрослым мужиком было безнадёжно, просто помлесничего старался выгнуть визир вправо. Наконец, последний дневной отрезок работы. Как и чего не ожидали: визир упёрся в скалы, поросшие редкими деревцами берёзы, осины, ели. Кое-где торчали изогнутые стволики кедра.

- Доэкономились! Что будем делать? Маршрут выбирали, заглядывая в аэроснимки, стараясь, чтобы эти скалы остались в стороне. А мы втюхались…

 Без скандала – оба виноваты! – решили вернуться на дневной перегон и с «правильной» точки выйти правее скал. Так и сделали…

Лесоустроитель Генрих что-то задерживался – прошли все сроки. Наконец он прибыл, был хмурый и задумчивый:

- За опоздание прошу извинить, на то были причины. У меня умерла жена Дина, рак у неё обнаружился. Пока хоронил, документы выправлял, половина отпуска без содержания прошла… Но вы молодцы, порученную работу выполнили. А то у нас загвоздка с финансированием, заказчик не хотел планировать работы на следующий год. А теперь у нас козырь – ваши материалы.

Лесоустроитель любовно погладил кальку - выкопировку с планшета.

3.Западный

Тяньшань - Поступила команда засадить лесом склон, падающий к речке Теряксай, Пригодно к освоению гектаров десять, крупномерного посадочного материала, реализуемого из межлесхозного питомника, при плотной посадке хватит гектаров на пять. Наша задача – не только высадить, но и сохранить деревца растущими первые 5-7 лет. И всё это при минимальном расходовании средств, то есть применяется ручной труд: кирка, кетмень, лопата. Посадочный материал по породам: боярышник, яблоня (дикая,естественно), клён, магалебка, алыча, карагач. При посадке придерживаться линейного размещения. Речь инженера по лесным культурам была пространной, и закончил он её словами: - У вас десять лет назад были посадки, но отнеслись к этому делу несерьёзно. Лесные культуры были списаны – не прижились… Что вы скажете на это, Талгат-ака? Ведь вы и в ту пору были лесничим. Талгат Джуманалиев, седобородый мужчина, не спешил: - У меня сердце обливалось кровью, когда списывали прошлые лесокультуры. А их, я уверен, можно было спасти. Лесные культуры – очень сложная работа, я бы сказал. Первое, что необходимо иметь – изгородь вокруг посадок, потому что кругом летние пастбища, практикуется вольный выпас коров, лошадей. И никакие штрафы не спасут посадки, потому что к августу выпаса будут выбиты, и скот волей – неволей будет стремиться проникнуть к сохранившемуся травостою. Считаю, что изгородь можно снять не ранее как через десять лет. Без воды, без орошения любое земледелие (садовое, лесокультурное) невозможно. Так что надо пробить дорогу и волоком затянуть наверх цистерну, Летом её беспрерывно наполнять водой самотёком или снизу из речки с помощью насоса. Через систему шлангов подвести воду к каждой посадке. Дорого, очень дорого обойдётся нам это занятие – пять гектаров посадок. Но по-другому нельзя иначе пропадёт и посадочный материал, и труд первого года. Да и при неудаче нас сверху, руководители по головке не погладят. Заменить лесные культуры садовыми: яблоней и орехом – не выгодно, так как почвы бедные, каменистые, иногда скалы выходят на дневную поверхность. Есть и другие замечания, кое-кому они покажутся мелкими. Так рядовая посадка малоприемлема. Сотни лет с каждого камня стекала влага в одну сторону, попутно смывала плодородную пыль – вот сюда и надо пристраивать наши саженцы, иногда даже в одно место закладывать по три – пять корней. И ухаживать в последующие годы удобнее за такими гнёздами. На наших мелких, каменистых почвах при посадке обязательно нужны буры, ручные или тракторные…

 -Ну, это уже детали. – Перебил инженер-лесокультурник. Лесничий продолжал: - Всё подготовить надо заранее. Я предлагаю начать с дороги, с цистерны. Изгородь можно оборудовать в середине лета, после посадки. Пожилой лесник Байтуганов Артык ( в его обходе находился склон, планируемый к закультивированию) высказал своё мнение: - Через пять или десять лет посадки передадут в гослесфонд, то есть под пастбища. Хотим мы этого или не хотим - пастбищ –то у нас в стране не хватает. Так может, заранее об этом позаботиться. Я предлагаю часть крупномерных саженцев заменить на кустарники – они в наших условиях поедаются скотом – вынужденно или с охотой. - Хорошо. Провентилируем этот вопрос, - пообещал инженер. - У меня возник ещё один вопрос. При таких больших затратах, - а их осветил в своём выступлении Талгатака – за сколько пятилеток мы сможем освоить весь лесокультурный фонд на нашей территории? И когда мы сможем восстановить леса, перевести арчёвые редины в полноценные смешанные, пусть даже изреженные, с участием кустарников леса?

 Воцарилось молчание. Голос лесничего прозвучал на не особенно радостной ноте: - Бесхозяйственность ещё продлится долго. Я имею в виду: мы сажаем, а скот с лёгкой руки животноводов всё вытаптывает. Хотя территория наша, землепользование наше. Ведь у нас на лесных участках местами неплохое возобновление и без помощи, без вмешательства человека. Но скот поедает, вытаптывает, вгоняет подрост яблони, алычи, рябины и даже колючей боярки в состояние торчков, которые либо гибнут, либо так и остаются на десятилетия торчками. - Ожидать, что животноводы рассредоточат свой скот по пастбищепригодной площади и при этом будут сохранять оптимальную плотность скота, бесперспективно. Скота должно быть столько, чтобы растительность могла выдержать нагрузку без ущерба для восстановления не только леса, но и травянистой растительности. Нам придётся огораживать наиболее ценные участки леса, чтобы сохранить подрост, а через него – сохранить леса. Лесоустроители в своих работах пытаются выявить такие участки, но делают это поверхностно. Я думаю, каждый лесник должен знать в своём обходе состояние естественного возобновления. – Так закончил своё выступление инженер-лесокультурник, закрывая это незапланированное собрание работников лесничества. Подготовку начали с осени. Найденную цистерну опробовали в подходящих условиях. Выяснилось, что в «прошлой жизни» от мутной воды на дне цистерны появился плотный слой из измельченного грунта. Осадок никаким способом не хотел возвращаться в состояние жидкости. Пришлось сваркой вырезать в днище отверстие, использовать насосы повышенного давления, чтобы удалить «подушку» из смеси глины, песка, мелкой гальки. С великими трудностями цистерну протащили волоком наверх. В дополнение к ней решили забетонировать резервуар на другом конце участка. Обследуя родничок, бьющий из под скалы, «специалисты» выразили сомнение в его дебете в «узкое» время – в середине – конце лета. Цистерну начали наполнять с середины февраля – в это время началось таяние снега. Лесничий настоял, чтобы посадочные места начали готовить в ноябре. Тракторным буром «просверлили» с десяток лунок. Вглубь участка тракторист отказался заезжать: «Трактор перевернётся. Мне жизнь дорога!» Пришлось переключаться на переносные мотобуры, которые, как известно, тяжёлые, неудобные в работе. В кузнице лесхоза не успевали восполнять поломки деталей мотобуров – сказывалась каменистая почва, малопригодная для работы техники – грунт мстил. Лесничий Талгат мыслил зимой завезти большегрузным автомобилем навоз. Распределять его по посадочным местам придётся на кошомках и бракованных бараньих шкурах. «Там, где ишак не справится, человек сам возьмётся»! В конце марта из межлесхозного питомника звонили: «Забирайте ваш посадочный материал! У части саженцев распустились почки. И на новом месте у саженцев могут подсохнуть листочки. А в таком виде саженцы нельзя считать кондиционными». Грузовик привёз связанные кипами саженцы. В затенении вырыли траншею, поестили в неё саженцы на временное сохранение. Лесничий внимательно приглядывался к погоде, к оттаивающей почве. Наконец скомандовал: - Пора начинать, хотя бы выборочно. Начать с алычи, в некоторых места и яблоня пойдёт»! И началось: очистка ямок – скважин, засыпка навоза, посадка, утрамбовка, полив из ведра (первый раз решили обойтись вёдрами, в последующем полив производить только шлангами). Из кишлака приехал пастух. Лесничий знал, что он старший чабан отары овец из совхоза, выпасаемой каждое лето на этом участке. Узнав, что участок посадок в скором времени будет огорожен, он возмутился: «Совсем зажали чабанов, К речке овец не подпускай, допускается не ближе, как двадцать метров. Редкие, ценные растения при пастьбе обходи стороной, чтобы животные не стоптали, не обглодали. А теперь ещё и посадки надо беречь». - Привыкай к порядку! – только и смог ответить Талгат. Он в душе не мог принять того порядка, когда деньги из одного государственного кармана перечислялись в другой госкарман при оплате билетов на выпас скота. Руководители некоторых лесхозов этим пользовались, выполняя план по прибылям за счёт реализации билетов («Деньги из воздуха!») В горах погода в апреле неустойчивая, иногда атмосфера выдаёт снежные заряды. Однако медлить с посадками тоже нельзя. Лесхоз нанял дополнительно временных рабочих, что не так-то просто можно сделать, учитывая низкие заработки в отрасли. Кое - кому местных жителей пообещали оформить билет на выпас личного скота: овец, лошадей, нетелей, бычков. Зашёл спор, что делать с крупномерными саженцами, ведь, в садоводстве их безжалостно урезают, стараются, чтобы надземный стебель соответствовал корневой системе, вынимаемой из земли в куцем виде. Пришли к единому мнению, что рослые саженцы подойдут вблизи источника воды и на мощных почвах. Между сажальщиками сновал лесник обхода Усенали, показывал, настаивая на правильной посадке, иногда даже вырывал из рук нерадивых работников будущее деревцо, чтобы не гробили его в самом начале жизни: - Вы работу сделаете, хорошо ли, плохо – уйдёте. А мне несколько лет отвечать за приживаемость. - Ну и сажай сам, если ты такой правильный! Последние саженцы, сотню – полторы, оставили на попечение лесника: - Сажай, соблюдая качество. И поторопись, вон листва во всю охватывает и крупные деревья и подлесок. Инженер – лесокультурник наставлял лесничего: Несколько лет пока будет защита в виде изгороди, попытайся закультивировать арчу. Семена должны пройти стратификацию в ящике с песком. Разбрасывать семена следует в прикорневых гнёздах. Вон в природе растёт несколько десятилетий арча, а из её кроны высовывается здоровый побег боярки, уже плодоносит. И они уживаются, ищут защиту друг у друга. Полив начали в конце мая, когда ещё временами проскальзывали мелкие дожди

- они не могли насытить почву, удовлетворить потребности растений во влаге. С шлангами разного диаметра колдовал Исеналы, где урезал, где надстраивал, применял зажимы, старался экономно расходовать воду, набежавшую в цистерну. Как-то он привёз на своей арбе, влекомой ишаком, целый ворох полиэтиленовых баклажек. - Мой сосед таким способом орошает укоренившиеся черенки винограда: ни одной капли влаги не пропадает впустую, вся вода к корешкам подводится. Несмотря на все ухищрения, воды в цистерне, пополняемой из родника, стало не хватать на полноценный полив. С трудом наладили подвоз её на тракторе в малой емкости. Уже в конце августа стало очевидно, что посадки выживут. Пусть некоторые стебли и веточки пообсохли, пусть листва какая-то мелковатая, недоразвитая, пусть из-за недогляда корни у десятка саженцев вымылись, а потом и засохли, но лес зашумел листвой, когда всё вокруг – и трава и даже часть кустарников высохла. Инженер – лесокультурник хотел похвалить рабочих и лесника, ответственных за посадку, но его взгляд упёрся в громадную дыру в изгороди. Лесник пояснил: - Это местный молодой бугай приспособился: разгоняется, перед самой сеткой падает на колени, на лету подсовывает голову под сетку, ну а в дальнейшем сетка проскальзывает по хребтине – это для бугая, как массаж. А вот обратно, попить водицы он требует, чтобы его выпустили через ворота. В таких быкоопасных местах, где легко возникает пролом, мы укрепляем изгородь, вплоть до того, что сооружаем перед сеткой баррикаду из камней. В общем, отдыхать не приходится. Инженер – лесокультурник с помощью бухгалтера суммировал все затраты Как и ожидалось, затраты на освоение участка, так же как и на каждый саженец, оказались внушительными, даже более значительными, чем на садовых участках, какие закладываются внизу, в долинах. В управлении всполошились: «Такие затраты нам не по плечу. Придётся и в будущем стараться помогать естественному возобновлению, пусть на немногих, пригодных для этой цели участках. Затрата, единственная на таких участках, - защита о т выпасаемого скота. Инженер – лесокультурник не то шутя, не то всерьёз, высказал свою мысль лесничему: - Столько средств вбухали в землю, и ничего не осталось вам на премии, на поощрения. – Ничего, переживём. Лишь бы лес рос, приносил пользу. Наше дело будет работать десятилетиями и для будущих поколений.

 4. Горный Алтай Тайга притихла в ожидании зимы. Ясные, солнечные дни сменялись морозными ночами, с такими холодами, что деревья трещали. Деревья мелкой листвой: берёза, осина, рябина – утеряли свои листья, выглядели неживыми. Лес казался безжизненным из-за того, что звери и зверушки не оставляли на земле, на листовом опаде следов. Но по шорохам в кронах ели, кедра и лиственницы можно было угадать, что основной насельник тайги – белка – начал миграцию. Леснику Сарбанакову Осипу пришла в голову мысль, что не приспособленные к холодам деревья за короткий срок вымерзнут. Но жизнь, тем не менее продолжается: часть растений вымерзает, другие деревья и кустарники нарождаются. Осип, проживающий с семьёй у реки на кордоне, уже двое суток сопровождал по тайге научного сотрудника, помогал в его исследованиях. Учёный был молодой без опыта скитания в тайге (а это немаловажно!) На кордон он заявился без какого-либо снаряжения, да и продуктов с собой не принёс, - из снаряжение – одно ружьишко. Из документов – одно лишь удостоверение личности. А главное – разрешение на отстрел зверей – он не выправил в конторе заповедника. Лесник прямо ему сказал, что без разрешения он может заниматься только одной белкой. Олег в свою очередь выдвинул требование. Ткнув пальцем в план лесов (лесонасаждений), он твёрдо заявил: «Работать будем здесь!» Лесник пытался разъяснить, что в тех местах нет полян с травой (один мох), значит, лошадью нельзя будет пользоваться, следовательно, весь груз потребуется переносить на своих плечах. Научник отрекомендовал себя хорошим ходоком, значит, лошадь ни к чему. Всё-таки Сарбанаков снарядил двух лошадей под «руководством» жены и старшего сына (тоже лесника). Они довезли необходимый груз до места и сразу же вернулись на кордон, обещая подкармливать в пути лошадей на встречающихся полянах с травой. И вот лесник с научным сотрудником стали «промышлять» в тайге. Осип стрелял, Олег обрабатывал материал: измерял, ковырялся в желудках, описывал. Белка, несмотря на морозы, ещё не «дошла»: снятые шкурки просвечивали синевой. Сарбанаков осторожно заявил: «Может, нам на недельку отложить отстрелы?» На это Олег ответил, не вникая в причинную сторону вопроса: «Мне не шкурки нужны, а материал в виде записей». Дважды лесники переночевали в шалаше, построенном из елового лапника. Шалаш оборудовали ещё летом. Его стенки уплотнились, тепло почти не улетучивалось. Стоило с вечера у входа в шалаш на два – три часа развести небольшой костерок, открыв при этом для тяги отверстие в задней части шалаша, затем угли удалить, отверстие перекрыть, вход в шалаш закрыть щитом всё из того же лапника – и тепло будет держаться большую часть ночи. Они покинули шалаш, перебрались на новое место: так решил Олег. Вечером после ужина лесник стал выяснять у своего попутчика, каким способом он намерен удержать тепило в своём спальнике? Тот ответил, что можно на открытом месте соорудить из лапника заслон, рядом оборудовать небольшой костёр типа нодьи. Щит из лапника должен отражать тепло на спящего. Подновлять огонь, подкладывая в костёр дровишки, достаточно редко. И таким образом, можно выспаться . Конечно, не до комфорта, - тайга есть тайга, это не тёплый кордон. Другой способ – его обсказал Осип –как бы предназначен для лентяев: выбрать кедёрку с кроной погуще, и на ночь зарыться в хвойный опад, который местами имеет толщину и тридцать, и сорок сантиметров. Тут уж не до комфорта: чуть ворохнулся, и хвойная защита сползла со спальника. В летнее время Осип, бывало, обходился вообще без спальника, уподобляясь кроту или какой-либо другой землеройной зверушке. Олепг приволок откуда-то корягу, имевшую происхождение от ели или кедра. - Вот, на ночь хватит. А вместо щита - растущий кедр. И тепло будет от костра, и мягко от опада хвои. - Да ты же сгоришь! – только и нашёлся, что сказать Осип. – По смотри, какой- Ну толщины опавшая хвоя под кедром. - А мы опад от костра отгребём, гореть нечему будет! - Ну и ну! – Сарбанаков не стал разуверять напарника. Сам улёгся под соседней кедёркой в десяти метрах от разведённого Олегом костра. На спальник нагартал сухого опада. Пока держалось тепло, уснул. Спал он чутко – таёжная привычка. Треск пламени и слишком светлая ночь в миг разбудили его. Он сразу оценил – беда! Огонь от разбушевавшегося пламени, от коряги обходным путём добрался до нагретого тёплыми лучами хвойного опада – пламя пока что слабое. Перегретая лучами на расстоянии солдатская накидка \_ ночлежник накрыл ею спальник и себя в нём – вспыхнула, как бумага… Человек в спальнике неподвижно лежал. Его неподвижность ис пугала лесника. Подвернувшейся под руки жердиной он отбросил в сторону от костра разгоревшуюся непомерно корягу, двумя руками ухватил, сдёрнул с спальника и отбросил в костёр пылающую накидку. Она вспыхнула свечой и моментально сгорела. Осип ухватился за нижнюю, «ножную» часть задымившегося ватного спальника и отволок от огня. Только тут Олег проснулся. - А, что? - Горим, пожар! Напряжение спало, и лесник уселся на толстую валежину, закурил. - Ты свой спальник осмотри, затопчи, где тлеет. Тебя накидка полубрезентовая спасла… Ну, я пойду досыпать. Перед рассветом лесник проснулся окончательно. У затухающего костра за метил понурую фигурку Олега, завернувшегося со стороны спины в спальник. Он не спал - то ли о т холода, то ли от ночных передряг - Каша будет готова. Надо кушать плотнее. Путь до кордона предстоит дальний, за светлый день надо успеть. Через десять минут уже за трапезой продолжил неторопливый разговор: - Хочешь продолжить в этот заезд свою работу, приспосабливайся сделать её рядом с кордоном – там такая же тайга. На день можно выехать куда-нибудь и на лошади. Осип выскреб из котелка остатки каши, отправил её в рот, хотя есть не хотелось. Из фляги выпил один большой глоток воды: - Дожили! Утром чаю не попили: всё торопимся, всё некогда. Собрались, тщательно залили потухший костёр. По привычке оглядели место: ничего не забыли, не оставили, не потеряли? Без сожаления покинули ночёвку – уголок тайги, оказавшийся для людей негостеприимным.

 5.Западный Тяньшань

 Учёт численности животных, в основном копытных, в заповеднике проводится два раза в год. В учётных работах должны участвовать все полевые работники заповедника. Даже из отпуска отзывают лесников и научных сотрудников. Лесник Шоазимов Хурсанд не упомнил ни одного случая, чтобы он по какой-либо причине избежал участия в этом нужном для заповедника деле. Обычно при этом проводится ревизия обходов, а метеоработники замеряют накопившиеся осадки в суммарных осадкомерах, разбросанных по территории. Столь многочисленная «рать» учётчиков необходима для того, чтобы перекрыть участки обзора, выявить прячущихся зверей. Укромных уголков для этого в горах хватает: скалы, леса в густоте, глубокие ущелья. Кеклик, сурок, барсук, куница и некоторые другие, их численность и встречаемость выявляет зоолог. На всеобщих учётах предлагается обойти (или объехать на лошади) весь маршрут и несколько часов обозревать окрестности в бинокль с одного или двух пунктов. Дальний участок заповедника – особая статья в жизни заповедника и его науки. Он крупнее по площади, не везде пробиты конные тропы и устроены землянки, да и сам по себе участок более приподнят. И находится он в нескольких десятках километров от посёлка, где размещена контора заповедника. Так что, на двухдневные учёты выезжать многочисленной группой приходится на 10 – 12 дней. В этот раз на учёты выехали с опозданием на целый месяц. Сказался длительный отрыв большей части коллектива на сельхозработы. Ближний участок смогли обработать во – время, на дальний участок, кроме сельхозработ, «не пускала» длительная дождливая непогода. Начальник дальнего участка утверждал, что из-за снегопадов проезд закрыт, соответственно провести осенние учёты не представляется возможным. Он, не скрывая, заявил, что прекратил своим приказом выезды патрульных групп на охрану территории. С руганью, со скандалами (у того семейные обстоятельства, другой заболел, третий требует, чтобы ему дали очередной отпуск) группу работников снарядили и отправили в направлении на дальний участок. Шоазимов старался, чтобы верховые лошади в этой поездке («дурацкой», как он её назвал) не пострадали. Два мешка ячменя приторочили к вьючному (грузовому) седлу, и дополнительная лошадка, почти налегке пошла в поводу. Но груза на остальных лошадях было несравненно больше (если сюда приплюсовать и седока-человека): тёплая одежда, зимние спальники, палатки. Продуктов также взяли с запасом. Инженер-охотовед (есть такая должность в заповеднике) Климов Виктор, возглавивший группу в поездке, лично проверил ковку лошадей: выйдет из строя одна лошадка – остановка для всего транспорта. Выехали с полевой базы, когда потеплело. Не спешили, надеялись переночевать в пус тующем (один сторож) молодёжном лагере, хотя сена там раздобыть нельзя. С полудня небо стало хмуриться. Лошади неохотно одолевали дорогу в колдобинах – и так несколько часов. Перебрались на не менее избитый асфальт. Шоссе вело в горы, было в своё время сооружено геологами. А в целом дорога представляла собой обходной путь по низкогорью и среднегорью. Летом же на дальни й участок добирались обычно напрямую, по высокогорным тропам, набитым скотом при перегоне на летние пастбища. Холодная ночёвка (а для лошадей – нет травы-сена) выветрила последние надежды на успех всего предприятия. Второй день группа двигалась к перевалу. Лесничий и охотовед поторапливали остальных всадников: перегон протяжённый, надо его одолеть за светлое время. На дороге (асфальт сохранился только местами) появился снег, и с каждым подъёмом высота покрова наращивалась. В одном месте, на поляне - её определили, как бывший покос - стали на чаёвку. Лошадей тоже следовало подкормить – они тут же накинулись на всё, что ещё полмесяца назад было зелёным или тускло - зелёным. Редкие снежинки, сыпавшиеся с хмурого небосклона, мало тревожили Климова. А вот покров снега по обочинам дороги – это был повод для тревоги. Пришло время сворачивать с дороги – тропа вела к кордону. Он в давнее время был выстроен на территории заповедника. Тропа вела через перевал, он в летнее время был малозаметным. Но сейчас здесь царила зима: снегу по колено и тот переметан недавними метельными ветрами. Лошадь под передним всадником забарахталась в снегу, человек сполз с седла. Охотовед – инженер Климов, руководитель поездки, громким голосом объявил: - Всё! Учёты свёртываем – снежный покров тому причина. Часть людей, желающих подкормить лошадей, ночует на поляне. Остальные пусть добираются в молодёжный лагерь. Там, хотя и холодная ночёвка, но нет опасности, что неожиданный снегопад закроет все тропы. Остатки ячменя поделить между двумя группами. Лесничий решил добираться до молодёжного лагеря. У него в укромном месте, под арчёй была припрятана вязанка сена. Её он решил забрать, довезти до ночёвки. А ведь смеялись с него лесники, когда он летом прятал пять килограммов сена: «На участке сено готовь, домой машинами – вези. А тут ещё под неизвестной арчёй выкладку делаешь!» Лесник Шоазимов (он остался на поляне ночевать) разжигал костёр, размышлял: «От такой жизни можно уволиться, если раз – другой попадёшь в подобные переплёты. Лошадь после такой поездки исхудает, её жалко. И вольной жизни, что принято считать - она у лесников бытует, не возрадуешься. Хорошо, что прямое начальство соображает серьёзно и трезво: взяли и отменили учёты, пусть хотя и с середины. А то бы могли наломать дров». В общем, лесник рассудил: «Всё хорошо, что хорошо кончается!»

 Горный Алтай По случаю приезда в лесничество главного лесничего из конторы леспромхоза устроили общее собрание работников – лесников и рабочих. Собственно к работникам лесничества с полным правом можно отнести только лесников, так как остальные числились в совхозе – его земли чересполосно внедрились в гослесфонд. Несуразица проглядывала и в другом: раньше лесхоз, имея закреплённую территорию, занимался своими делами, а леспромхоз, «получая» лес на корню, рубил его, переводил в древесину. Ныне оба предприятия объединили. И конечно, пострадал лес: леспромхоз, освоив отведённую ему лесосеку, перебирался на новое место, оставляя за собой пустырь и не помышляя, чтобы заселить вырубки новым лесом. «Будет план – будем работать над лесокультурным освоением. Техники у нас немерено, не считано, понадобится – горы свернём. .,.Главный лесничий начал с радостного сообщения: - В этом году природа подарила нам высокий урожай кедрового ореха. По научному это плоды, шишки сибирской сосны. Мы с лесничим прикинули ещё в начале августа каков будет урожай в ближних к посёлку лесах. Получается – главный лесничий назвал цифру – с одного гектара. И хотя это всего лишь биологический урожай, а хозяйственный принято считать условно наполовину меньше от биологического, цифры тем не менее впечатляют. Наша задача – собрать урожай, доказать, что государство от леспромхоза имеет не только древесину, но и другую продукцию, и особенно такую ценную, как орех. В связи с этим, управление командирует в наши леса работников лесхозов из степной, лесостепной, подгорной зон. Люди оттуда не знакомы с проживанием в горах. В первую очередь, их надо подучить, показать им, как справляться с нашей работой – если потребуется. Проконтролировать¸ не допустить пожаров на нашей территории. Среди приезжих могут оказаться случайные люди. Важная задача не допустить травматизма, ведь придётся, хотя и не всем, влезать на деревья. Со мной намеревался приехать лесничий из лесостепного лесхоза. Он на последнем этапе, 20-километровом отрезке, где потребовалось пересесть на лошадь, в седло, заболел: повысилось давление. У нас, хоть и низкие, но всё же горы, а это влияет на состояние человека. - Вам – начальник кивнул лесничему, - надлежит дождаться погоды, которая предвещает тышкен – то есть массовое опадание шишек от дождя и ветра, - и мобилизовать своих людей в лес. Можете заранее начинать, не дожидаясь тышкена. Придётся влезать на деревья, стряхивать шишки Но в этом случае заработок будет низким и о собенно для приезжих. …Лесник Тойдонов Валентин свой участок, свою тайгу знает хорошо. Работает здесь с юности, с перерывом в годы войны, на которой он заработал орден и мелкий осколок в левой ноге. На большие, далёкие расстояния передвигаться он может, сидя на лошади, в седле. Его участок, как и у всех, громадный по площади ест ь из чего выбирать. Ему понравился подходящий, удобный, с урожайными, лазовыми деревьями. Где-то здесь с прошлых времён остался припрятанный колот – громадный молоток с ручкой – стволом молодого дерева. Его принято затаскивать вверх на лошадях (с одной не управишься) и спускать тяжёлое орудие от дерева к дереву. Так постепенно околачиваются, сваливаются все шишки наземь. Колот применят, когда все жданки тышкена пройдут и ожидать его больше не имеет смысла. До тышкена промысловики пробавляются мелкой добычей – сбивают шишки, сотрясая ногами горизонтальные сучья. «В молодости, бывало, как пнёшь – весь орех твой на земле!» – похвалялся один семидесятилетний дедок. На колот надежды мало. Он наносит раны на живом теле растущего кедра, следом поселяется грибок, несущий гниль. Так что с колотом можно упражняться, пока начальство далеко, контроля нет . Встречаются жадобы и похлеще, особенно среди кержаков, которые ради ореха могут бензопилой свалить наземь всё дерево: «Тайга агромадная, кедра ещё нарастёт, нечего её жалеть!» Такие случаи редкие и могут проявиться в глухих уголках, куда посторонние не проникают годами». …Вместе с молодыми работниками, Евстигнеем и Ильёй, Валентин устроил просторный шалаш: каркас из жердей вкрутую застелил еловой лапкой. Тут же прилепил навесик, под ним очаг – печурка под кастрюлю и чайник – можно принимать гостей. Где-то за пять километров под кедёркой лежал станок – шелушить шишки, выбивать из них чистый орех. Валентин подвёз его на табор. Длинными осенними вечерами делать нечего, станок будет в работе, которую можно с успехом производить при свете фонаря.

 В первой половине сентября погода стояла ясная с прохладными ночами. Тайга хмурилась, как-бы ожидая наплыва ненужных ей, лишних людей. В один из дней, когда солнце пронзило своими лучами все этажи леса, прогрело стволы кедёрок, Валентин устроил «тренировку», Втроём они подошли к отдельно стоящему кедру (следует сказать, что вся кедровая тайга – это редины, отдельно стоящие деревья.)Валентин предложил напарникам взобраться на дерево, каждому на свою сторону. Он снизу, переходя с места на место, руководил.

 - По этой ветке не стучи – на ней шишек нет. - На этой ветке чуть от ствола отойди и тогда стучи. - Вершинку раскачай, «побаламуть», а потом встречными качками сбей шишки. - Не рви, иногда садись на ветку, отдыхай. Уработаться ещё будет время. Ребята сползли с дерева, сразу же упали наземь – так устали. - Смотрите на дерево, на свои огрехи: вон шишка прячется в хвое, а другая даже на виду «хвалится» - меня не возьмёшь, я крепко держусь. Глазами надо работать, глазами. Тогда каждый удар ногой – и куча шишек «отвинчивается». За обедом лесник поучал Евстигнея и Илью: - В руках должна быть цепкость. Чувствуешь, что вот-вот упадёшь, расправляй руки как крылья, хватайся за всё, что попадает под руки. Чуть задержался на хилой веточке, уже есть возможность перехватиться за прочный сук. Обед они, конечно, не готовили. Круто заваренным чаем запивали «бутерброд»: тонкий кусочек хлеба с толстым слоем сливочного масла. Валентин передавал опыт: - Желудок нельзя перегружать. Лазовый человек должен быть лёгким, но кушать надо сытно, чтобы восстановить силы. После обеда Валентин увёл своих подопечных за полкилометра: «Авось, там богаче урожай?!» Это он сам придумал: «В первый день – не перерабатывать! Нужно постепенно привыкать к тяжёлой работе». Не ко времени ударил мороз. Для шишкарей отдых: трудно работать на морозе обнажёнными руками, охватывать пальцами толстые и тонкие ветви кедёрок. Отдых заполнили переработкой шишек – их шелушением. Полученные орешки прогрели – подсушили на слабом огне, рассыпав тонким слоем на металлическом противне. Сушить на солнце остерегались, так как с базы отлучались, а охочих зверьков и птиц много: бурундуки, белки, сойки-таралки… Мигом опустошат. В день отдыха, сразу после обеда Илья отлучился: сказывал, что пойдёт в гости к соседней партии, где много молодёжи. Что ж, дело молодое! С вечера Валентин с Евстигнеем улеглись спать. Пробуждение было ужасным, в шалаш со входа пёр медведь, рычал так злобно, что у сонных людей душа в пятки ушла. Валентин крикнул что было мочи, Евстигней присоединился своим испуганным голоском. И тут раздался хохот. Вернувшийся с вечёрки Илья под влиянием недавнего веселья решил подшутить над своими товарищами. Он нащупал у входа ружьё, ну а дальше – принялся изображать хищника. Товарищи восприняли выходку серьёзно. Гневу Валентина не было предела, он ругал, совестил Илью, грозился всякими карами. Но уж точно: «На следующий сезон я тебе не друг, не руководитель, держись от меня подальше!» Илья ночью, пока не заснул, всё хмыкал-похохатывал, изображая Евстигнея-подголоска. Подъехало начальство, главный лесничий и лесничий. Глянув на результат в мешках, главный даже присвистнул: «Слабо, слабо, от вас я ожидал большего, вы местные, вы таёжники, что же можно спрашивать с приезжих?!» Валентин не терпел поучений в свой адрес: «Стараемся. Светлый день укоротился, тышкена или даже слабого ветерка нет. Шишка на дереве держится крепко. Ждём, может, всё изменится к лучшему». Слабый ветерок прошелестел над тайгой. Тышкен! Валентин провёл «беседу»: «Не есть, не спать, ближние места обобрать. А дальше видно будет». То, что случилось «дальше» - врагу не пожелаешь! Через двое суток на тайгу обрушилась снежная буря. Стоило ей притихнуть, как тайга обезлюдела: все приезжие, побросав незаконченные дела, пешком ринулись к ближайшему тракту… и домой. Нельзя сказать, что их стронула непогода. Напугала буря своими ранними сроками, неподготовленность, отсутствие зимнего жилья. Редкие охотничьи избушки – на них слабая надежда. Так что неожиданная буря вызвала столь же стремительный отток людей. Местные таёжники посмеивались «У нас если не через два, то через три года осеннее происшествие – с морозом, со снегом. Мы привыкли, А в год урожая надо бы потерпеть». В несколько дней снег умялся. Нового снегопада не предвиделось – так предрекали старики. Явился лесничий. Он обязал Валентина, как лесника, получающего твёрдую зарплату, вывезти весь собранный орех: свой подработанный и брошенный приезжими (в некоторых местах на складах орех был ещё в шишках). Этой работой и были заняты Валентин и его товарищи полторы недели. Неожиданно потеплело. Снежный покров понемногу испарился (кое-где в полслоя), обнажились шишки, опавшие во время бури. Валентин чертыхался: доход пропадает. В конце концов, он привёз на участок жену и старшего сына, оторвав его от занятий в школе («Ничего, с учителями, с директором я договорюсь»!) Они понемногу вывезли собранный приезжими орех. Сам же, Валентин, вплотную занялся сбором шишек. На высказанные в очередной приезд нарекания лесничего, Валентин, чувствуя себя правым, отвечал: «Не будете надеяться на чужих работников. Мы – опора в тайге, мы стержень!»

 7.Западный Тяньшань Казалось со стороны, что у лесника озерного обхода Кенджагалы Зарипова жизнь и служба менее хлопотны, чем на других участках. Крупных нарушений: браконьерства, порубок, выпаса скота нет; рыбная ловля для приезжих слишком сложна и не добычлива, а для своих работников заповедника разрешена – ловите помаленьку. Но в летнее время на озере (оно возникло, как считают геологи, две тысячи лет назад) наблюдается наплыв отдыхающих, туристов, работников соседних хозяйств, добирающихся через озеро к местам работы. Да и научные экспедиции нередки. Так что, если крупных нарушений нет, то обычный порядок нарушают многие посетители. Особенно городские. Они, оторвавшись от города, считают, что законы и разного рода установления на природе не действуют, их можно не исполнять. Жители района или приехавшие издалека, из соседних районов, под отдыхом понимают обильное угощение, а красоты горного озера: водная гладь, скалы, хвойный лес- наталкивают на распитие крепких напитков. Не чураются выпивки и другие посетители. Крупная компания привозит с собой барана, разделывают его, кишки-мишки могут выкинуть за ближним кустом шиповника. Так что лесник Кенджагалы летом всегда на взводе. Озеро для гор довольно просторное, поэтому имеет транспорт: катер, моторную лодку и корытообразную ладью – лодку-самоделку. Кроме того, для перевозки пчелиных ульев и овец оборудован небольшой плот, двигающийся на прицепе к катеру. В одно из воскресений в середине лета на озеро приехал какой-то областной начальник. Зарипову передали приказ директора: приготовить для приезжего на короткое время скромный обед. «Не впервой!» - отметил лесник. Указание передал хозяйке. Она уточнила какого ранга представляет из себя начальник и приступила к делу. Приезжий руководитель успел приложиться, поэтому требовал, чтобы его покатали в мот орке. Улучив удобный момент, шофёр по секрету сообщил леснику, что с сердцем у шефа не всё в порядке, тем более озеро приподнято на значительную высоту – близкую к двум тысячам метров. Когда все отказные доводы не подействовали на настойчивого приезжего, Кенджагалы уселся в моторную лодку. , дёрнул за заводной шнур, жестом пригласил гостя на судёнышко. Последним в лодку прыгнул шофёр. Сходили в дальний залив, где ели опускали свои кроны чуть ли не в озерную гладь, скатали по середине озера до первого поворота, хотели ещё куда-то съездить, но тут шофёр замахал руками, привлекая внимание лесника. Он указал на своего патрона, который был явно не в себе: завалился на спи ну, цеплялся руками за рубаху на груди, широко разевал рот, захватывая воздух. Шофёр знаками показал, что нужно выключить мотор. Лесник направил моторку к пристани, установил двигатель на самые малые обороты. Добрались до берега. К тому времени больной отдышался, но не двигался, безучастно разглядывал облака, высокие берега. Кенджагалы советовался с шофёром: что будем делать? Тот объяснил, что надо немедленно уезжать: в таких случаях самый верный способ прийти в норму – сбросить высоту. С большими предосторожностями больного донесли до Газика, приспособили ра заднее сиденье. Шофёр подробно расспросил, как найти дом фельдшерицы (в воскресенье она, конечно, отдыхала дома), включил «тихую» скорость, и машина плавно покатила в обратный путь. - Вот двойная забота у шофёра: вози начальника и следи за его болезнями. – Зарипов никому конкретно не обращался, хотя зевак набежало много. В ста метрах от пристани (она имела простенький вид – четыре ствола, «связанных» друг с другом скобами), на берегу обосновалась шумная компания. В последний заезд в контору лесника предупредили, что в заповеднике появилась многочисленная группа из далёкой, вроде бы даже столичной, киностудии, снимающей популярные ленты о природе. На арендованном в местной автобазе грузовике разъезжают по территории (слава Богу, дорог у нас мало!), ведут себя неприлично, шумно. Вот такая творческая интеллигенция! Квартируют они в палатках на окраине кишлака, расположенного на высоте 1200 метров. Женские ли, мужские палатки не поймёшь. И начальник у них, видимо, не склонен наводить порядок. Местный шофёр только головой качал. Кенджагалы, когда ему сообщили эти сведения, подумал: «Нас пьяницами не удивишь. И свои, добравшись до озера, расслаблялись, а некоторые так вообще распоясывались». В это воскресенье компания заявилась на озеро явно не для работы. Готовить что-либо из пищи они явно не рассчитывали (для этого существовал простенький навес с очагами и набором посуды). Они пустили по кругу бутылку за бутылкой, закусывали крупно нарезанной колбасой, луком, хлебом. Скоро их круг расползся, мужчины пошли «знакомиться» с другими отдыхающими (проще сказать, выяснять отношения). Молодые женщины пытались урезонить особенно шумных своих сотрудников, хотя и сами были поддатые. Двое приехавших решили, что лучший отдых – это сон на свежем воздухе на берегу красивого горного озера. Поодаль у грузовика слонялся шофёр, отмахиваясь от приглашений своей и других компаний. Кенджагалы чуть ли не силой затащил водителя к себе в шатёр, усадил за достархан, поставил перед ним богатое угощение (оно готовилось в расчёте на уехавшего высокого гостя). Чтобы шофёр не чувствовал себя скованно и в одиночестве, он присел тут же, хотя отобедал час - полтора назад. Расспросил (шофёр – свой человек), посоветовался: что теперь будем делать после таких возлияний? Ответ был краткий и не оригинальный: «Вывозить!» Прежде всего, он пересчитал «сотрудников» - должно быть восемь. Одного нашли в кустах, лежащего, с рассечённым плечом и незастёгнутой ширинкой. Водитель скомандовал: Всем погрузиться! - Никак нет. Мы ещё не наотдыхались. - - Я уеду, придётся до лагеря трусить пешком, - пригрозил шофёр. Передвигавшиеся самостоятельно через открытый борт влезли в кузов. - А с этими что делать? – лесник указал на безмятежно лежащих-спящих. - Будем штабелевать! Не первый раз… Дамы, весело щебеча, уселись вдвоём в кабину в качестве пассажирок. Машина тронулась. Лесник напоследок крикнул шофёру: - Посматривай в пути, чтобы из кузова никто не вывалился. Шофёр безнадёжно махнул рукой: - Всё в руках Всевышнего! Зарипов подумал: «Всевышний здесь не причём. Что случится с посетителями, меня в первую очередь будут таскать, как ответственного за участок».

 8.Горный Алтай Егор Штанаков, лесник одного из ближних к посёлку обходов – участков, ехал на лошадке, стремился за светлое время попасть в центр своего обхода. Это только официально участок именуется обходом (пришло с Запада), на самом деле участок такой площади, что захочешь его объехать, понадобится не одна неделя. В некоторых местах лесники на своих обходах не бывают годами, не знают, что там творится. У начальства из краевого управления один ответ: «Дел у вас, окраинных лесников, почти никаких. Летом – не допустить пожаров на площадях, где выпасается колхозный скот, содержать свою лошадь на скудных кормах из-за скудных сенокосов, зимой – помочь лесхозному хозрасчётному цеху выполнить план по прибылям, а это значит – где-то что-то построить или хотя бы собрать сруб жилого дома из стрелёванных лошадьми стволов лиственницы. Егор сидел в седле, ехал, на душе было радостно. Ясный майский день. Тепло, хотя снег на сиверах сошёл совсем недавно. Зима прошла более или менее благополучно, сена для лошади хватило впритык, хотя в последние недели коню приходилось нет да нет давать по буханке серого хлеба (спасибо государству – цены на готовый хлеб устанавливает божеские. Завозить же издалека на зиму овёс или ячмень – обойдётся в копеечку. Да и никогда о такой подкормке местные лесники не слыхали. Вот хлеб в буханках – другое дело! Лошадь, если она воротит нос от предлагаемой буханки – плохая лошадь, сней в дальнюю дорогу снаряжаться опасно – может с голоду подохнуть. Также как и лошадь, не освоившая по каким-либо причинам способ зимнего прокормления тебенёвкой, то есть выдирания из-под снега кусков промёрзшей травы. Первый свой выезд на участок после длительной зимы Егор запланировал почти без всякой цели. Конечно, пастухи перегнали скот чуть повыше, из колхозного землепользования на участки гослесфонда, поэтому надо напоминать каждому поимённо о правилах пожарной безопасности. Районный охотинспектор всем лошадным лесникам твердил, что одна из задач в работе лесной охраны – это борьба с браконьерством. При ближнем рассмотрении выясняется, что всякая охота, любое добывание зверя, птицы, рыбы – граничит с нарушением; следовательно – охота это браконьерство! Да пошёл он, такой умный, занимайся сам своей охотой, у нас свои дела! Когда Штанакова спрашивали, в чём заключается его работа? Он бодро отвечал: - Ездить, смотреть, летом не допустить пожаров.

- А зачем вам выдаётся штатное оружие? - Оружие, а это карабин КОК, защита от опасных зверей. Наши медведи очень опасны для людей. Поэтому всем лесникам в таёжной зоне выдаются карабины. Вы про случаи нападения спрашиваете? Да, очень редки они. Но требуется исключить вообще всякие нападения или даже попытки - вот поэтому лесников вооружают. Ле сник состоит на государственной службе, поэтому государство о нём заботится в этом плане. - Зачем стреляете косуль, белок? - А это попутно к основной работе Чем-то питаться должен лесник?! …Запахло дымком. Ветерок тянул по долине от стоянки чабана. Заботливый пастух оборудовал в этом месте зимовку: небольшую хижину для себя и семьи, приземистую кошару, за зиму чуть ли не до верха заполняющуюся навозом от овец, сеновал ( к весне в нём не осталось ни былинки). Последний поворот, и вся усадьба перед глазами путника. Дым стлался не от очага, он шёл сверху, из-за небольшой горки. «Опять шельмец прошлогоднюю траву выжигает – зло подумал лесник. – Ну, я ему покажу!». Чабан стоял вблизи домишки, приглядываясь к приближающемуся всаднику. – Чего ты жжёшь пастбище? – вместо приветствия зашумел лесник. - Земля колхозная – мы хозяева. Выжигаем не траву, а плотные заросли кустарниковой берёзки, дьиры. Авось, это место займёт ценная трава. Из дальнейшего разговора выяснилось, что пастбища по площади ограничены, сенокосов вообще мало. А животноводство требуют поднимать, каждый год планы увеличивают. Дошло до того, что зимой к срубленным ёлкам подгоняют коров, заставляют их питаться зелёной хвоей: кушайте, лучшего корма у нас нет! Егор слабо прислушивался – пусть чабан выговорится. Всё о чём говорит он, леснику давно известно. - Всё равно, туши пожар! До границы с лесхозом осталось не так уж много. Подойдёт огонь к ней, я составлю акт, будет наложен штраф. - Хы, это когда ещё подойдёт огонь к вашей границе?! - Мне спешить ни к чему и некуда. Я у тебя переночую. «Вот уж забот прибавилось, - подумал чабан. – Прошлый год два лесника (Штанакова не было) среди лета заявились на стоянку (отара выпасалась в высокогорье, в Калбак-тайге) потребовали арачки – молочной водки. Нету? Ну, так мы сами перегоним! И гнали и пили, пока кислое молоко – айран - водилось в бурдюках. Потом забрали несложный «самогонный» аппарат и перекочевали с ним к соседнему чабану. Мужчинам – чабанам что? – гуляй, Вася! А женщины исполняют всю работу на стоянке, а при посещении «гостей» пасут овец. ..Одна морока!» Лесник Штанаков алкоголь, местный или завозной, не употреблял. Хватит с того, что жена его пристрастилась к зелью, лечилась даже, а всё без толку. Не повезло Егору в семейной жизни! А всё война, будь она проклята! Думал, пронесёт его от вражеских снарядов и пуль. Нет. Осколок зацепил ногу. Он долго хромал после операции. Там в госпитале и пристрастился снимать боль выпивкой. Медсёстры жалели молодого парнишку, добывали спирт. Пришёл домой, женили его, а всё продолжал прикладываться. Вот и результат: жена тоже стала попивать. В какой-то момент он принял решение: хочешь выжить – прекращай! А у жены к этому времени далеко зашло, и конец теперь не разглядишь. За разговорами прошёл долгий вечер. Улеглись спать. А с рассветом, не мешкая, Егор принялся, не мешкая, придавливать огонь, где метёлкой, где призывал в помощь лопату. Глядя на него, сыновья чабана взялись за неблагодарную работу, а потом и жена. Весенний пожар – не летний! Тушить его – чуть ли не удовольствие! Лесник приободрился: - Ну, я поехал. Возвращаться буду – к вам заскочу. И чтобы на пожарище не светилось ни уголька. 9. 9.Западнй Тяньшань - Оформи лесной билет на вывозку дров, тогда и занимайся по порядку: обруби сучья, раскряжёвывай, нанимай трактор или автомашину и вези к дому – дрова твои. А у тебя шиворот-навыворот, потому что начал с того, что стрелевал упавший орех к дому. – Ле сник Анарбай Сейтказиев выговаривал нарушителю. Он – работник заповедника и, между прочим, сосед лесника. И не зря поспешил с вывозкой. В посёлке большая потребность в дровах. Все ждут, когда свалится намеченное дерево. Считается, что сделал пропил или оставил метку, приложился раз пять топором – дерево, дрова уже твои. А оформить нужные документы, заплатить в кассу заповедника за кубометры и транспорт – это никуда не убежит. Сейтказиев начал шуметь по другой причине: \это дерево предполагалось срубить и вывезти для отопления конторы – она тое требует многие кубометры. А сосед всё перебил, потребовалось вмешательство директора. Дрова, конечно, оставили в подворье нарушителя, леснику же было дано указание усилить контроль, «не спать». Директор заповедника, заслушав информацию об этом случае от лесничего, с приятностью для себя отметил, что уровень работы лесников с документами повысился, в чём и его, директора, не малая роль. В своё время, приняв от лесхоза территорию по новый, организующийся заповедник, он выяснил, что с работой для местных жителей будет не слишком богато. Он сориентировался и объявил свой «указ»: всем, занимающим должность лесников, а также потенциальным соискателям «начпортфелей» незамедлительно поступить заочно в лесохозяйственный техникум с обязательным представлением в будущем дипломов об окончании оного. Лесники исправно числились в техникуме 4 – 5 лет, все представили требуемый документ, и в запасе оказалось несколько человек, в основном рабочих, жаждущих испытать себя в должности, относящейся к среднему начсоставу. Помимо техникумовского образования, директор в обязательном порядке назначил проведение переаттестации лесников через 1-1,5 года. Тут уж пришлось потрудиться лесным специалистам над разработкой программ. На замечания «умных» людей, что полученные знания лесниками в работе не применяются, директор ответствовал «Зато дисциплинирует!» Тем более, лесники в заповеднике обязаны помогать научным сотрудникам в сборе массового материала путём зоологических наблюдений. Долгое время Сейтказиев был лесничим, то есть руководил пятью лесниками. В его подчинении был помощник лесничего, а также зубровод и оленевод, которые заправляли акклиматизированными животными. Численность и состав сезонных рабочих менялись. А тут появились по направлению из Гослескомитета специалисты, выпускники лесного института, семейная пара. Потребовали: ставьте нас на должности, соответствующие дипломам. С большим трудом директору удалось освободить им места, передвинуть на понижение хороших работников: «У вас нет высшего образования, занимаемая вами должность требует диплома, повыше техникумовского». Спецы с вузовскими дипломами, поработав с полгода, разобрались, что спорная должность лесничего не несёт чего-либо привлекательного: заниматься приходится сенокосом, контролировать охрану. В общем, ничего такого особенного, что требовало бы высоких знаний. И подались, опять же парой, в научный отдел с его перспективами, хотя и зыбкими. Директор подступился к Сейтказиеву: «Возвращайся на свою должность. Тем более, что мы тебя понизили, вопреки положениям и требованиям КЗОТа. Бывший лесничий наотрез отказался восстанавливаться: «Боюсь, что в Госкомитете сотворят очередной финт с обладателями вузовских дипломов, а я страдай. Нехочу быть участником в вашей чехарде или, как говорят, разменной монетой». Директору опять пришлось нарушать: кого-то совмещать, кого-то временно ставить на неподходящую для него должность. Ну что ж, в этом вся соль директорской работы. …Ежегодно, когда приходит тепло, Анарбай, не дожидаясь школьных каникул, выезжал на свой участок, свой обход. С коровами, телятами курицами – директор разрешал такое нарушение, считая его мелким. Кусок заповедной территории, двухкилометровая внешняя граница, тут же очищенный от кустарников и камней сенокос. Вблизи проходит грунтовая дорога, не касаясь самого участка. На редкие вызовы в контору и для участия в общих работах Анарбай откликался неохотно – сходило с рук. В общем – хозяин-барин. Через две – три недели лесник, объединившись с соседом, выезжал с капитальным контролем по границе и с заездом на сопредельную территорию, ибо чуть зазеваешься – мигом в заповедник загонят скот.