Ю.С.Лынов

Лесничий Зибзеев

Ранние воспоминания из детства – учёбу в школе – Зибзеев помнит кусками. Среди учителей в школе, где одно время обучался Виталий, преобладали мужчины. Это потом в школах стали безраздельно владычествовать крикливые и некрасивые (с точки зрения старшеклассников) женщины. Недавно закончившаяся война наложила серьёзный отпечаток на характер педагогов: они все в той или иной мере были пьянчужками. Выделялся физик Шевчук, он же по совместительству вёл класс в начальной школе. Два звука «з» в одном слове – это перебор в русском языке. И как утверждала мать Виталия, дорвавшаяся иной раз до семейного скандала: «Это след татарщины в вашей семейной линии!» В классе, кроме Зибзеева Виталия, присутствовала Земзюлина Тамара, а это уже явный перебор. В отдельные урочные часы, делая перекличку, учитель не мог осилит этого непреложного факта.

- Зибзеева!

- Я. – Виталий хмуро добавляет: - Моя фамилия не Зибзеева, а Зибзеев.

- Тогда где же Земзюлин? – Встаёт Тамарка:

- Я Земзюлина.

А где – то в параллельном классе пребывает ещё Заварзин.

Шевчук недоверчиво оглядывал обоих:

- Садитесь!

В классе шушукаются. Учитель ещё добрый десяток минут уделяет заполнению плана урока, хотя должен сделать это заранее. . Семья часто переезжала. Отец после успешной (если не сказать, головокружительной) карьеры в органах серьёзно заболел, сказались беспрерывные стычки с мелкими бандами, а впоследствии – затяжные погони за шайками бездельников, своего рода, дезертиров, не желавших работать в колхозе. После лечения его послали на укрепление – директором лесхоза. А тут война. В мобилизационном предписании краткий приказ: сдать полуторку – единственный моторный транспорт в лесхозе, - отогнать её на ближайшую железнодорожную станцию, на погрузку. «Всё для фронта, всё для победы!» Зибзеев – старший заартачился: «Да я, да мы!» В скором времени приехали двое серьёзных, неулыбчивых мужчин в серых плащах и широких кепках, посадили директора (как выяснилось, уже бывшего) в кузов автомашины, и полуторка вместе с шофёром загремела на фронт. А провинившегося направили в лагерь, на лесоповал. В лагере Зибзеев жестоко заболел дизентерией, кое – как выкарабкался. К концу войны, «отслужив» срок, вернулся к семье, измождённый, но крепкий духом. С годами добился полной реабилитации, даже в партии восстановили, ордена вернули, но должности директора лишили навсегда – так и пребывал на средних должностях в лесхозах, иногда весьма удалённых друг от друга. В годы отцовских невзгод Виталий отбывал срок в младенчестве, постепенно «впадая» в детство.

Заботы отца, поездки с ним на лесные работы привели к тому, что и сын стал лесным человеком. Любимым занятием Виталия весной и осенью стала пересадка молодых деревьев, в основном клёна, из густых мест произрастания в свободные земли. У школы посадки вытаптывались в первые месяцы, и ничем не могли помочь даже грозные учителя. И дома посадки ликвидировала мать, несмотря на слёзы сына: «Негде редиску сеять, а ты со своими корягами лезешь»! Отец, которому и во сне виделись кубометры древесины, слабо защищал сына, хотя и был доволен: «Лесник растёт!»

Интерес к лесу у взрослеющего школьника подогрел План преобразования природы страны, принятый в основном по прихоти вождя в разорённой стране с голодным населением, не позабывшим ещё карточной системы, от которой ещё остались длинные хлебные очереди («В одни руки – пятьсот граммов»). Со смертью вождя План и сопутствующие мероприятия отодвинули в сторону.

Зибзеев – младший поступил в лесной институт, открытый в степном городе, как воплощение мероприятий в соответствии с Планом. В институте преподавание велось с уклоном на лесные культуры, на мелиорации – лесную и гидротехническую. Окончил успешно, не утруждая себя в части изучения сопротивления материалов, таксации, товароведения древесины и прочих скучных научных дисциплин. У ректора института были давние связи с управлениями лесного хозяйства среднеазиатских республик, поэтому обязательное распределение у выпускников вуза особых тревог не вызывало: большинство направлялось в эту часть Азии.

По прибытии в управление Зибзеев повёл себя нестандартно. В беседе с начальником он поставил свои условия – нет, не о квартире или о зарплате – он потребовал, чтобы его направили в лесхоз с большим объемом лесных культур. Начальнику это не понравилось, он, стараясь быть мягким, предложил контрусловия.

Торг закончился тем, что Зибзеев был выставлен из высокого кабинета. Уже на вокзале остывший соискатель работы позвонил из будки телефона-автомата. Так, на всякий случай. К его удивлению начальник пошёл на уступки. Купленный билет на обратный путь был сдан и кстати: деньги были очень нужны.

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

Лесной фонд и вся горная обстановка Зибзееву приглянулись. Склоны гор, покрытые рединами и отдельными деревьями ореха, яблони, боярышника, клёна, а в высокогорье – елью, пихтой, арчёй, прерывались скалами, каменистыми осыпями, называемыми, как он после узнал, курумами. Много кустарниковых зарослей – и самостоятельных, и среди редин. В долинах, по их днищу, текли реки: бурные весной и в начале лета и довольно смирные в другие сезоны. На территории лесхоза, как экзот, располагалось озеро завального характера. А завалы, как правило, сопровождаются провалами. К ним приурочены мелкие озера, некоторые типа луж, а также заросшие болота.

Фронт работ, представленный выпускнику вуза, по его мнению, был малоподходящим, ему не понравился. По лесным культурам беспрепятственно шастали коровы местных жителей. Питомник в жалком виде. Числящиеся в лесхозе сезонные рабочие на работе почти не появлялись – заработки были никудышние. Директор мотался по районным организациям, пытался наладить рабочую цепочку: достать бензин, произвести ремонт трактора и автомашин, вывезти сено, закончить строительство объекта, предназначение которого Виталий поначалу не уловил. Оказывается, объект имел значение, как сушилка для табака. Выгодной культурой занимался не только лесхоз (естественно, с подачи районных властей и Управления), но и местные жители, заполнившие ею свои огороды, позабывшие про картошку, кукурузу и помидоры. Такой расклад дел и работ в лесхозе, ставшем родным для Зибзеева предприятием, стал со временем нормой для него. Он как то смирился с тем, что из обилия приобретённых в вузе знаний полезными для него в работе оказались процентов 10-20. Он добился командировки в передовой лесхоз, образцовый по ведению лесокультурного дела, но на этом его лесная деятельность как-будто закончилась. Он числился инженером лесных культур, но вынужден был заниматься всякими мелкими делами. У директора была какая- то мания: увидев человека, обязательно дать ему сиюминутное задание, занять его. Как-то раз Виталий попал под раздачу и его направили на мясокомбинат сдавать двух бракованных рабочих волов. Виталий старался не обострять отношения, но тут возмутился:

- Это же дело завхоза!

- Знаю. Но наш местный работник сдаст целого быка, а оформит по весу половину. Остальное уйдёт в карман.

Присутствовавший тут же завхоз весело ухмыльнулся – он привык к директорским выпадам.

Или, как вам нравится: организовать стрижку овец (в лесхозе была отара). Есть, конечно, старший чабан, есть, в конце концов, заместитель директора, он же главный лесничий. Но нет, на такой работе обязательно должен быть специалист среднего звена.

Контролирующим специалистом на откачку мёда (пасеки в лесхозах в обязательном порядке) Виталий сам напросился. Он подумывал завести у себя несколько пчелиных семей, и опыт работы с пчёлами крайне необходим. В первый же день его шуганул бригадир пчеловодов:

- А ну носи ящики с отобранными на откачку рамками. Я бездельников-контролёров на пасеке не потерплю. – Бригадир тут же смягчился. – За работу вознаградим бидончиком мёда.

Виталий подумал:

- Кто здесь контролёр, кто мало-мальский начальник: я или пьянчуга-бригадир?! - Но потом включился в общий ритм: работа на пасеке, особенно на откачке мёда, сопровождается весёлым настроением. Специалисты лесхоза переговаривались между собой, что можно было бы увеличить площади сельхозугодий, вот только горная местность препятствует расширению пашни.

Зибзеев не забывал, что он лесной специалист, выпускник вуза соответствующего профиля. По материалам прошедшего много лет назад (норма – через 10 лет) лесоустройства он прикинул размер площадей, пригодных под посадки леса – лесокультурный фонд. На некоторых выделах побывал, ознакомился в натуре, определил приемлемость по крутизне склонов, почвенным условиям, а главное, доступность для скота, вытравливающего любые посадки. Выяснилось, что и в среднегорных орещниках, и в высокогорных ельниках работы для лесокультурника – непочатый край. Побывал на площадях списанных лесокультур, но можно было и не ходить: основная причина неприживаемости – выпас скота. Овцы и коровы, да и лошади (последние разборчивы в кормах), вытаптывают саженцы, скусывают побеги, а то и поедают ветки молодых елей ради любопытства,- авось, вонючий побег или стебелёк окажется съедобным. Другой причиной отпада посадок оказалась сухость почвы. Но здесь можно поспорить, так как под защитой крон взрослых деревьев, по соседству с широколиственными травами-мезофитами – они разрыхляют почву, - под защитой скал, водный сток с которых концентрируется в одну точку, всходы появлялись и в последующем из них вырастали полноценные молодые деревца. Но такое явление происходило очень редко, и лесоводы не могли мириться и согласиться на столь затяжное восстановление леса. Зибзеев загодя, ещё с лета пытался продумать, как наладить посадки, как сохранить, хотя бы часть прижившихся деревец. В глубине души Зибзеев сознавал, что эта часть лесхозной работы может оказаться светлым пятном, отдушиной и для него самого, для карьеры лесного работника, кем он себя считал.

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

Казалось, спокойствие, неторопливая жизнь обеспечены лесхозу, его работникам, населению отдалённого горного уголка на десятилетия. Но пронёсся слух, потом приехали лесоустроители, и стала фактом организация на базе лесхоза заповедника. Все удивлялись: на территории заповедника по определению хозяйствовать нельзя, а куда же деть население, что будет с садами, - это не пасеки, их не вывезешь. Время от времени наезжавший в новое предприятие начальник управления, когда к нему обращались за разъяснениями, усмехался: «Мы приспособились, и вы привыкнете!» Сменили вывеску на вконец обветшавшей конторе, поставили аншлаг-указатель на выезде с территории, слегка подправили штатное расписание, организовали научный отдел. С передачей заповедника в подчинение Центра улучшилось финансирование, появились новые трактора и автомашины, усилилось строительство. Сменился директор.

С организацией научного отдела жизнь Виталия стала веселее. Правда отдел оказался малочисленным и каким-то однобоким. Женский «подотдел» формировался из жён специалистов, которые считались, по мнению директора более, нужными. А для жен специалистов, если есть образование, - будь мнс,ом – младшим научным сотрудником, а если образование куцее, техникум или десятилетка, то тебе дорога в лаборантки.

Изменения произошли и в лесном отделе. Директору позарез нужен был механик. Такого специалиста директор присмотрел в одном из лесхозов. Супруга рассматриваемого кандидата, некогда окончившая институт, поставила условие: меня – в инженеры лесных культур, а муж, пожалуйста, пусть будет транспортным начальником. Директору пришлось поломать голову, чтобы освободить должность, ставшую неожиданно предметом спора. К счастью, Виталий – он то и был лесокультурником – не особенно упирался и спустился на ступеньку вниз в должностной иерархии, Тем более, что его бывшую должность в целях оптимизации переименовали – она звучала, как инженер лесного хозяйства. От инженера требовалось разгрузить директора от приходящих извне бумаг (каждая – к обязательному исполнению!), а внутри заповедника – контроль за исполнением приказов и распоряжений, выходящих за подписью директора. На этом поприще иногда она (инженер) командовала главным лесничим – заместителем директора: «Вот приказ директора, извольте выполнять!» Переходя на должность лесничего (в заповеднике её именовали как начальник участка), Виталий Зибзеев прикидывал, что круг его обязанностей будет не особенно обременительным. Охрана территории – поделим трудности с инженером охраны и защиты леса. Лесокультурные работы, объём которых резко снизился в заповеднике, - по возможности на инженера лесного хозяйства. Молочный скот передадим завхозу, который по штатному расписанию стал заместителем директора по хозяйству. Содействие научным исследованиям, приезжим и отделу заповедника, - будем «содействовать», народ в этом направлении вполне самостоятельный, главное увязать все проблемы с заведующим научного отдела. Работа с рабочими и лесниками – так это прямая обязанность директора, пусть воспитывает, направляет на учёбу, на курсы, раздаёт выговоры и премии. Что там остаётся? – Сенокос. Вот от этой работы никуда не денешься, тут ты в центре внимания, в фокусе зрения, как руководителей, так и лесников и рабочих. Но и сенокос не вечен, точнее, не круглогодичен, всего два месяца, июнь – июль. Ничего, освоимся с помощью лесников, начальников других участков и директора. Так что зря эта женщина стремилась на должность лесокультурника: при таком раскладе дел мы можем в итоге оказаться в выигрыше.

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

Но отложим в сторону серьёзные дела и заботы. В заповедник на преддипломную практику приехала о н а! Конечно, не одна, в группе было несколько студенток и студентов, с ними преподаватель университета. Но для Виталия она была в единственном числе. Утром он теперь стремился не в директорский кабинет для уточнения, разъяснения, а то и накачки. Он крутился у гостиницы, где студенты хлопотали перед выходом в горы: сборы-разговоры. Днём он наезжал на своей лошадке к группе работающих, описывающих, слоняющихся без дела практикантов: «Никто не ослабел, а то я подвезу? У меня лошадь смирная». Подруги толкали под бок Натку: «Не теряйся!» В частной беседе с преподавателем Виталий выяснил, что его объект из известной фамилии, но отец давно умер. Преподаватель, как-бы между прочим, отметил, что из таких семей возникают потомки с гонором, - Виталий это замечание пропустил мимо ушей. Слишком тонкая для своих лет (специалисты поговаривали даже о костлявости). Ничего родит одного – другого, сразу растолстеет. Говорите: немного косит. Не беда: у Пушкина Наталья-жена тоже косила, тем не менее, прославилась на века, как непревзойдённая красавица: шарм да и только!

Отпуска летом лесным людям не положены. Зибзеев постарался оформить трудовой отпуск, подав своё заявление с туманной формулировкой – «по семейным обстоятельствам». Но с начала отпуска, за этой календарной чертой радужные «семейные обстоятельства» как-будто закончились. По прибытии в город Виталий познакомился с будущей тёшей. Она оказалась, если сказать помягче, скаредной. Свадьбу, простой вечерок, отметили дома в присутствии нескольких знакомых женщин, но в отсутствии брата жены, шурина: он пребывал в отсидке. Где-то что-то нахулиганил, несмотря на свой тридцатилетний возраст. К середине торжества, когда у всех развязались языки, явился излишне весёлый, пожилой мужчина. По шушуканью за дверью Виталий определил, что он по семейному положению – сожитель тёщи. Она его быстро спровадила, и сделала это ловко, по-видимому, как делала неоднократно. Одна из новых знакомых, старушка, настойчиво твердила: «Ищи должность с большим окладом, жить семьёй будет легче!» Жена Наталья вела себя весело, непринуждённо, но не помогала Виталию преодолеть скованность, обычную среди малознакомых людей. В общем, покинул он город с большим облегчением, надеясь, что жить в таком окружении ему не придётся. Но, как известно, мы предполагаем, а сверху располагают. Ближе к осени к Виталию перебралась дипломированная, молодая

жена, в положенный срок родила ребёнка, дочку – Виталий был несказанно рад. Директор не особенно ломал голову: определил Наталью Зибзееву мнс,ом. Она быстро вошла в круг знакомств, а это очень важно на отшибе, где и пребывают такие учреждения, как заповедники.

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

На период сенокоса лесничему Зибзееву, кроме своих рабочих, были выделены дополнительные силы: из научного отдела, из бухгалтерии, из садоводческой бригады. Лесники в заповеднике, в том числе и подначальные Зибзееву, сенокосными работами были загружены по горло: накосить-заготовить сена на закреплённую лошадь, на личный скот, положенный по нормам, как исполняющему должность лесника. Чтобы приданную ему рабсилу использовать рационально, Виталий постарался организовать горячее питание – наваристый супчик в обед был обеспечен. Титан для чая дымил весь день. И, таким образом, работы длились от восхода солнца и почти до заката солнца с большим перерывом в полуденную жару. Рабочие выезжали с ночёвкой, кашеварили поздно вечером, остальные усаживались в кузов грузовика …и домой, домой, своих забот по дому ещё часа на два. Соответственно, грузовик делал два рейса: вначале уезжали женщины. Некоторые мужчины домой не особенно стремились: в ожидании грузовика на свет извлекалась бутылочка, «Злодейка с наклейкой». Очерёдность приобретения её держалась в тайне. В середине дня – никаких выпивок, ни водки, ни местного пива – бузы.

В течение сенокосного дня Виталий старался поддерживать высокий рабочий ритм. Затупилась коса – вон, есть мастер, мигом отобьёт. Несколько брусков для заточки кос ходило по рукам, но Виталий строго спрашивал с ответственного за сохранность, и фабричные бруски волшебным образом не «терялись». Лодырям и неумехам старался обеспечить нормальный инструмент, чтобы не было отговорок. К прогульщикам был строг, даже жесток: сразу директору докладная. К своему, закреплённому сенокосу полагалось приступать только с завершением работ на общественном, для предприятия. В период сенокоса Зибзеев терял многих друзей, но люди уважают справедливость, и всё налаживалось. Особенно сложно давалась вывозка: машины не ремонтированные, шоферы не подготовленные. Директорский газик сновал челноком от сенокоса к местам складирования, потому что и погрузка и выгрузка производилась одними и теми же людьми, а на воз, возвышающийся на два метра от борта, людей – 3-4 грузчика - не посадишь.

Несколько раз Зибзеев принимался уговаривать директора изменить технологию сенокошения, применить комплекс машин. Свои попытки он приурочивал к концу года, когда о сенокосной горячке многие забывали. Ведь то, чем мы занимаемся, - доказывал лесничий, - это уровень чуть ли не столетней давности. Нужен комплекс машин, необходимо изменить технологию. Директор отговаривался: «Заповедник – не хозяйственная единица, объёмы продукции мизерны, серьёзно проблемой в главке никто не хочет заниматься, отсюда «жидкое» финансирование, отсюда неполное снабжение техникой. К тому же, в горной местности, с машинами не размахнёшься. Такое положение вещей ещё долго будет, надо полагать. Ничего не поделаешь!»

Более того, соседний совхоз добивался в Центре права на сенокошение, «ввиду экстремальных условий, тяжёлой засухи» (надо сказать, что в южных районах «экстремальная» погода – обычное, ежегодное явление). Руководство из главка «разъясняло» заповеднику: доступ посторонних людей в заповедник – временное явление. Местные власти дружно поддерживали: да, временно, вот где-то в предгорьях проведём канал, оросим водой сенокосы, и проблема с заповедника снимется автоматически. К тому же, ваших зверей мы не трогаем. А пока все угодья, доступные для автотранспорта выкашивались, в том числе, и малоценные ферульники (при погрузке – разгрузке от ферулы оставались одни будылья). На все доводы в высоких кабинетах о том, что заповедник охраняет, способствует естественному развитию всего природного комплекса, включая, казалось бы, ненужных мышей, покрытых мхом камней, мутных, с солёной водой ручьёв-саёв, районное и областное начальство ответствовало: вы большие демагоги! Выдумали малопонятные термины: биогеоценоз, сукцессия, мышей стали называть микромаммалиями. А суть не изменилась. У нас же, отличные от ваших, приземные заботы: дать людям работу, накормить народ, в конце концов!

Виталий Зибзеев, глядя на такое разрушительное для заповедника воздействие, дивился: кому пришла в голову идея организовать заповедник в таком, неподходящем месте?! А ведь, его территория, несмотря на нарушения, входит на равных с другими заповедниками в заповедный фонд страны.

---- . ----

Зимой Зибзеев решил основательно подготовиться и провести серьёзно и в оптимальные сроки лесокультурные работы: в среднегорных орешниках в апреле, в субальпийских ельниках – в мае. Для исполнения желаний питомник ничем не располагал, в нём прятались хилые всходы экзотических пород, не имевших в документах названия, а в школках росли непривитые орехи-переростки. Собственной базы для посадок, таким образом, не было. Зибзеев кинулся к соседям. Там питомник блистал порядком: ровные ряды орехов-двухлеток на десятках метров радовали глаз. Посевы ели были изреженными: хвойные в этой местности были невысокой жизненности.

Лесничий старался переманить на свою сторону директора, который вяло реагировал на энтузиазм подчинённого, он как-то пообвыкся с чуть ли не ежегодным списыванием лесных культур. К тому же, надо считаться: живём в заповеднике. Зибзеев не давал покою бухгалтерам: перечислить заранее деньги за приобретённые саженцы.

В начале апреля он обошёл облюбованный участок ( в планах лесоустройства таких участков было несколько), наметил точки посадок, выявил растущий самостоятельно молодняк. Сопровождающим его лесникам Зибзеев указывал на повышенную фаутность орехового леса:

- Смотрите, лес надо менять. Зимой орешины обламываются от навала снегом либо на мелкой почве выворачиваются с корнем. В изломы попадают споры грибка, в результате растущие деревья, их стволы чуть ли не на половину заполнены гнилью. Отсюда – недолговечность, пониженный прирост, слабое плодоношение. Выпавшие стволы нужно немедленно убирать из леса, пускать их на дрова. Возникшие в результате вывала «окна» необходимо в первые же годы засаживать новыми орешками, не ждать естественного возобновления. И если из пяти – семи саженцев хотя бы один доживёт до стадии жердняка – лес восстановится.

- Долгое это дело – сажать и ждать. Тебя, Виталий, к тому времени не будет.

- Не обо мне речь! Хотя и мне интересно увидеть плоды своего труда. Был бы настрой у работников, у населения, особенно у детей: им доведётся пользоваться, никуда они отсюда не уедут, никакой заповедник их не выселит. – Виталий такой радостный настрой в дождливую, апрельскую погоду обрёл надолго.

Лесничий настоял, чтобы директор издал приказ: за качественную посадку, за высокую приживаемость, за сохранность от вытаптывания лесникам обходов и рабочим-лесокультурникам назначить премии и благодарность. Зашёл скот на лесокультуры – штраф, сопоставимый с себестоимостью посадок. «Мы вмешиваемся своими посадками в ход природных процессов, заповедник это не приветствует. Но зато после посадок это место подлежит самой высокой охране».

В душе Виталия звучала песенка давних, детских лет:

Как в степи, степи далёкой

Вырастал дубок,

Он пустил сперва зелёный,

Небольшой росток.

----.----

В последний день посадок к Зибзееву подошёл Гриша Богданов. Он числился лаборантом в научном отделе, завзятый рыбак и охотник.

- Ну, когда же мы с тобой съездим на рыбалку, на озёра? На Малом озере, я знаю, сейчас весенний клёв, и карп идёт, и маринка, успевай выдёргивать.

- Погодка ещё прохладная, дождички часто выпадают. – Виталий посмотрел на небо, вздрогнул даже. – Бр-р-р, а на озёрах, в высокогорье зябнуть придётся, особенно ночью.

- Ничего. Другие рыболовы уже выезжают, кто пешком добирается. Моторист с катера уже на озёрах, ремонтируется, готовится к сезону. В дождь у него в хибарке заночуем. – Гриша, что касалось рыбалки или охоты, был непреклонен. Виталий знал: Ефим из райцентра, завзятый рыбак, взял разрешение у директора, вместе с сыном вторые сутки толкутся по берегам, ищут удачу…Поехали! В границах заповедника было несколько озёр. Собственно, одно лишь можно было считать настоящим озером, площадью в несколько сот гектаров. Оно образовалось в результате запруды горного ущелья. По геологическим меркам завал произошёл недавно – около 2000 лет назад. На поверхности завала, на плато грунт кое-где просел, ямы заполнились водой, их посчитали мелкими озёрами. Самое большое из них прозвали Малым озером, в отличие от Большого, настоящего. Хотя, конечно, у них были и местные имена. Мелкие озёра во времена лесхоза были зарыблены, Большое озеро тоже славилось рыбой, настолько, что директор заповедника пробил разрешение организовать на нём бригаду рыболовов. Со временем выявились нарушения, и бригаду ликвидировали, но лов на удочку остался для местных работников и без всяких разрешений.

Виталий с Гришей выехали на лошадях на рассвете, с тем, чтобы заняться рыбалкой два полных дня. Спальники, кое-что из продуктов уложено в сумины – хурджины. Поехали напрямик, ближней тропой. Автотракторная дорога ещё с зимы не была объезжена. Да она и не нужна была путникам – в два раза длиннее.

Восход солнца застал их на полпути. Конная тропа после зимы была мало освоена, в затенённых местах кое-где ещё лежали остатки снега. Но природа по-весеннему буйствовала: у деревьев и кустарников раскрывались почки, появились первые листья. Тропу пересекали кабаньи следы, кое-где на тропе встречался помёт лисиц. Человеческого следа после дождя, прошедшего два дня назад, не просматривалось, ни вверх, ни вниз, хотя тропа к концу апреля была изрядно истоптана. Внимательность к следам, обычная для всех лесных людей при передвижении по тропам, на этот раз оказалась нужной, истребованной.

Вот и Малое озеро. Оно, как всегда, сияло красотой. Солнечные блики играли на его поверхности, временами лёгкая рябь возникала то в одном, то в другом месте, так же легко исчезала, не добегая до противоположного берега. В ясную погоду озеро дышало спокойствием и, несмотря на небольшие размеры, выглядело величавым, как-будто знающим свою силу. Низкие берега, летом заросшие густой травой, окружали озеро, лишь в верховьях, у самого устья протоки, соединяющей его с большим озером, из уреза воды выступали небольшие скалы.

Шум людских голосов в нижней части протоки привлёк внимание. Всадники приблизились. Три человека: моторист Петро, рыбаки Ефим из райцентра и Мамытбек из кишлака – чуть ли не волоком тащили лодку – дощаник по порогам протоки. «Бурлаки» были мокры с ног до головы, но несмотря на холод, упорно волокли лодку, которая всю зиму лежала на берегу Большого озера вверх днищем, но, тем не менее, изрядно напиталась влагой и была тяжёлой.

Гриша заготовил подобающую шутку: «Не рано ли собираетесь открывать навигацию»? Но осёкся: вид у всех троих «бурлаков» не располагал к шуткам.

- Несчастье! Давайте помогайте. – Крикнул моторист.

Путники моментально спрыгнули с лошадей, Гриша, сняв с седла аркан. Раскрутил его. Один конец закрепил в носу лодки, в другой – впряглись Гриша и Виталий. Пристроить лошадей в качестве тягла нельзя было: крупные булыжники и скалы мешали на пути. Вот и конец протоки – озеро.

Из сбивчивого рассказа моториста выяснилось, в чём заключалось несчастье. Ефим, рыбак из райцентра, заполучив разрешение от директора, с сыном добрался до озера. Ночь провели у костра на берегу. Из тёплой одежды – пальто и куртка, так что спали плохо, не отдохнули. После утреннего чая пошли рыбачить. Двенадцатилетний сын облюбовал скалу, круто спадающую в воду. Отец, покидав удочкой, решил сменить место. Позвал сына, тот откликнулся: «Мне здесь хорошо». – «Ну и сиди на этом месте, никуда больше не двигайся. Я скоро вернусь». Отец отлучился на 7 – 10 минут. Вернулся – нет сына, стал звать. Пригляделся : удилище плавает в воде (скоро и оно исчезло), дальше, в двадцати метрах плыла шапка. Слегка гонимая ветерком, она стремилась к центру озера. Взобравшись на скалку, поражённый несчастьем человек, окончательно разобрался в следах произошедшей трагедии. Сын не удержался на гладкой скале, соскользнул в воду и скорее всего, нахлебавшись, не издав ни крика, ни другого шума, утонул. Отец, плохо соображая от обрушившегося на него несчастья, разделся до трусов и нырнул. Ничего не разглядел. Вода адски холодная, со снежников. Мужик кое-как доплыл до берега.

- Теперь с лодки будем искать тело, - объяснил моторист.

- Но может, он каким-то чудом выплыл, спасся, сидит за кустом. Или от страха не чувствует себя, бежит по дороге вниз, в кыштак? Ефим не слушал. Он укреплял вёсла в уключинах, вычерпывал миской воду, захлестнувшую внутрь лодки на перекатах.

- Ты что, хочешь мокрым катать по озеру? – спросил у него Гриша. – Нужно костёр развести, подсушиться.

Ефим как-будто не слышал, взгляд его был отрешённым.

- Ничего, согреюсь на вёслах. – Буркнул он.

Взмах вёслами, и мужик приникал взором то к правому, то к левому борту, всматриваясь в водную толщу.

Моторист с трудом развёл большой костёр, они с другим рыбаком стали сушиться. Виталий и Гриша договорились на лошадях обогнуть озеро: нет ли следов по берегам, а, возможно, и сам парнишка, выбравшись из воды, лежит под кустом без сознания. Всё может быть, и не стоит терять надежды на лучший исход. Обогнув озеро, встретились: ничего! Проехали по дороге, всматриваясь в её полотно: может, спасшийся каким-то чудом парнишка чапает по ней вниз: опять никаких следов.

Вернулись к костру. Лодка курсировала у берегов, на ней работал сменщик. Отец погибшего, донельзя застывший, сидел на сушине у костра, но не делал попытки просушить одежду. Нехотя пил горячий чай, механически делал то, что советовали ему другие люди, волей случая оказавшиеся рядом с бедой.

Зибзеев решил с утра спуститься до посёлка, принять необходимые меры: известить родственников («Потерялся мальчик! Ищем»), чтобы с помощью лесника подвезти палатку, одежду, продукты (Свои малые продукты они с Гришей оставили на месте ночёвки). Возможно, машина прорвётся по автотракторной дороге, хотя надежды мало – ещё рано. Кроме того, лесничего ждут другие дела.

Забегая вперёд, следует остановиться на результатах поиска. После недельного курсирования по озеру на лодке, оказавшегося бесполезным, отец погибшего съездил в один из ближних городов, там базировалась воинская часть – морпехи (?) Кто их загнал в зону пустынь – секрет для непосвящённых. Командир поднял по тревоге подразделение лёгких водолазов, и дальше всё пошло по программе учений: вертолёт, полевая кухня, медпункт… Бесполезно! Человек в водолазном костюме или в гидрокостюме, бредущий по дну, вздымает ил, накопившийся за десятилетия и века. В мутной воде водолазы «слепнут». Командир части чертыхался: никакие сонары не срабатывали. Прямо Лох-Несское чудище. Тот же командир прекратил бесполезные учения.

По чьёму-то совету поисковик съездил в столичный город, обратился в университет, работники которого два года назад занимались гидрологическими исследованиями на Малом озере. Они и надоумили. Нужно взять чурку, чуть притопить её (мешочек с песком сойдёт) и пустить её по воле глубинных течений. Утонет топляк и осядет на дно – заменить его другим. Лодка, конечно, должна следовать вблизи сутунка, в пределах видимости и не мешая в его странствиях.

Через неделю горестные поиски завершились. Труп (точнее, то, что от него осталось) был извлечён из воды. Осталось выполнить необходимые действия, которые совершаются, если человек покидает этот мир, этот свет.

… Лесничему Зибзееву, возвращающемуся по автодороге, на ум пришла ироничная мысль: «Славненько мы порыбачили с Гришей в выходные дни!» Но свою иронию он вслух не высказывал, попутчиком был всё тот же Гриша. Обстоятельства выдались серьёзные, не до шуток. С Гришей перекинулся парой слов, в том смысле, что, мол, наше время не пришло, ещё успеем половить рыбку.

В голове крутилась печальная мысль. Сколько рождений – столько и смертей! Умрут даже те, кто ещё не родился. Только нельзя смириться с другой мыслью: почему так короток, неоправданно усечён срок жизни у отдельных людей? Почему между двумя событиями: рождения и смерти, между датами – годами, знаками этих событий, вклинивается короткое, ничего не значащее тире? А по смыслу оно должно быть главным в той величайшей ценности, что представляет жизнь.

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

Середина зимы. Вся территория заповедника и окрестные горы сверху донизу окутаны мощным снежным покровом. На южных экспозиция склонов в солнечные дни снег подтаивает, уплотняется, но приходит туча, и белое покрывало подновляется. Стоят затяжные морозы.

В конторе заповедника кончились дрова, и завхоз стал препираться с лесничим Зибзеевым: кто виноват? Лесничий посчитал претензии к нему несостоятельными: раньше надо было думать. Осенью заготовка дров выглядит чуть ли не игрой, а теперь кто согласится ползать по снегу?! Всё это разговоры, а дело надо делать, организовать заготовку.

Мощную сухару, упавшую в полукилометре от дороги, лесничий приметил ещё летом, но планировал пустить её на раскряжёвку только через год. Но такой форс-мажорный случай, ничего не поделаешь: придётся сухару обрабатывать, трелевать лошадьми сутунки к дороге. С завхозом он договорился, чтобы тот завысил кубатуру заготовок и соответственно списание дров, с тем, чтобы оплата лесников и рабочих не пострадала.

Лесничий дал задание, объяснил, как добраться до лежащей в снегу сухары, сам занялся другими делами. Был немало удивлён, когда его кто-то заговорщицки вызвал в коридор из лесного отдела. Лесник Козубай с повисшими от мороза усами, но бодрый и, как показалось Виталию, жизнерадостный, сообщил Виталию:

- Наткнулись на звериный разбой: пара рысей задавила молодую косулю. От нас рыси убежали, оставили добычу не растерзанной. К вам просьба: забрать вашу долю мяса.

Лесник настаивал, чтобы об этом случае никому не сообщалось, потому что кому то, может, выгодно этот случай исказить и переложить на браконьерский лад. А так всё будет по уму, всё путём.

Виталий пошёл домой, переобулся в зимние, с подкладкой сапоги.

По следам добрался до места работы. Дровосеки уже заканчивали раскряжёвку, вершинная часть ствола была уже стрелёвана к дороге. Вывозка по дороге предполагалась на автомашине.

Лесная трагедия разыгралась в ста метрах от места работы, конечно, перед приходом людей. Но они спугнули хищников от добычи. По следам нетрудно было установить, что рысей было две особи: мать и детёныш. Взрослая рысь действовала скрадом, сокращая расстояние до кормящейся косули. Почему то копытное было в одиночестве. Будь их двое или более, возможно, кто-то бы причуял хищников заранее, своевременно. Рысь впилась в заднюю ногу, в ляжку косули, та метров пятьдесят волочила хищника по снегу, о чём говорил ров в снегу, окрашенный кровью. На косулю набросился рысёнок, и в скором времени мучения жертвы прекратились.

- Что же вы, мусульмане, а решили употреблять мясо от жертвы с не спущенной кровью. – Виталий, завёртывая изрядный кусок мяса в чистую тряпицу, решил внести весёлую нотку в происходящее. Но дровосеки восприняли его выпад всерьёз.

- Кровь из шеи была спущена хищниками, они нам помогли, хотя сами не воспользовались добычей. Этих рысей надо стрелять, пока они всех косуль не уничтожили!

Зибзеев внёс ясность:

- В заповеднике никого нельзя трогать – ни стрелять, ни гонять: пусть звери сами разбираются. Косуля в наших лесах и редколесьях худо-бедно встречается, а вот рысь – исключительно редка, о наличии её можно судить по следам. Её надо охранять, надо лелеять, и в этом смысл нашей работы.

Спустя месяц лесничий доложил зоологу о происшедшем, пусть поместит в отчётность, хотя бы крохи информации.

----.------

Волки задавили коня, взрослого мерина. Конюх-табунщик, явившись в контору, был крайне возбуждён:

- Мы заботимся о лошадином поголовье, косим сено, содержим табун кобылиц и молодняка. А тут появляется стая волков, и всё насмарку. Мне скоро зарплату перестанут выдавать, считают, что я виноват. А другим работникам чуть ли не каждый месяц положена премия. А всё это исходит от руководства. – Директор со своего места при его словах сделал рукой успокаивающий жест, предлагая не горячиться. Табунщик продолжил:

-И не только от руководства, но и от надуманных кем-то порядков.

В кабинете директора повисла напряжённая тишина. Все присутствующие ждали, как поступит директор. Он тоже оказался в затруднительном положении. Многие годы волков не преследовали в заповеднике, считая их санитарами, выбраковывающими, не ведая того, нездоровых и слабых копытных. Но потом обнаружилось, что в малых по площади заповедниках волки – настоящие хищники без всяких прикрас. «Охотничьи» участки какой-либо стаи волков в несколько раз перекрывают территорию заповедника (в иных площадь измеряется всего несколькими тысячами гектаров). Стая сделает набег, за месяц опустошит одно-два урочища, не понравится – покинет заповедник, и через сутки – другие окажется в тридцати километрах от его границ. Не заповедное это животное, инородное. Вышестоящая инстанция – управление - не выражало и не занимало какой-либо особой позиции, пока волки давили косуль, кабанов, горных козлов и других зверей рангом пониже, но громко возмутилось, когда дело коснулось волкобоя лошадей. Волки между тем изменили свои привычки. Если раньше в заповеднике они довольствовались молодняком: кобылками и жеребчиками – то потом перешли на взрослых. И вот задавили средневозрастного мерина, который, по мнению работников со стажем, был вполне здоровым, от рождения сильным. «Стрелять, а то и яды применять!» - был приказ.

Вместе с лесником обхода и инженером охраны Зибзеев направился к месту трагедии. Ему и раньше, конечно, доводилось обследовать места волкобоя. Обычная картина: обглоданные мелкие косточки – останки жеребёнка, - изгрызенная до дыр шкура, череп без нижней челюсти, укороченный позвоночный столб. Здесь же работников заповедника встретил довольно хорошо сохранившийся остов: позвоночник, кости конечностей, череп и хвост, выделяющийся черной окраской на истоптанном снегу. Внутренности были выедены: волки начинают пиршество с требухи, считая кишки деликатесом. Шкура почти вся обгрызена, но на местах, прилегающих к костяку, относительно цела. Дико выглядела нога, вывернутая к небу, лишённая плоти и кожи. Копыто на ней было увенчано совершенно новой подковой: конь до самой своей гибели использовался под седлом. Вот так: здоровый конь, хотя и не жеребец, мерин, с новыми, не истёртыми подковами не смог убежать по мелкому снегу от хищников. Видимо, волки искусно обложили жертву со всех сторон. А ведь были случаи, когда кобылы, испытав остроту волчьих зубов на своем крупе, спасались, устремившись к конюшне, к которой волки не могут приблизиться ни днём, ни ночью.

Судя по входным и выходным следам, стая состояла из пяти – шести волков. Сеголетков и прошлогодков в стае не было. К добыче волки подходили и отъедались две ночи, на третью ночь что-то их испугало и они ушли из долины ручья, в которой осталась их добыча, наполовину изъеденная.

Зарядив двустволку, Виталий вместе с неизменным напарником по охоте Гришей Богдановым на рассвете выдвинулся на поляну, где, по мнению лесников, осенью и зимой встречались волчьи переходы. Лошадей они оставили в полукилометре от поляны, сообразуясь с ветерком, который всю зиму, и днём и ночью, тянул с вершин. Несколько пар охотников из числа лесников и рабочих заповедника устроились на других предполагаемых волчьих переходах. Как ни торопились с подъёмом и с переездом в конце ночи, на засидке оказались, когда солнце вот-вот должно было показаться из-за «горизонта» - дальней скалистой горы, что дало повод Грише сыронизировать: «Пока мы собирались, волки уж давно на днёвке отлёживаются», Виталий был другого мнения: «Волк – умный зверь. Если вожаки в стае почуют, что их преследуют, они насторожатся, станут избегать возможного контакта с человеком, вплоть до того, что покинут опасное угодье, перейдут туда, где их не преследуют. Жёсткое закрепление территории за волчьей стаей наблюдается только в период расплодной кампании, то есть весной и в начале лета. В остальное время волки могут встречаться, обмениваться молодыми особями, мирно расходиться и даже объединяться. Так что, любое движение – шевеление со стороны человека вынуждает волков тоже двигаться. По-видимому, вожаки стаи, «поразмыслив», пришли к «решению» покинуть место базирования, осесть вне заповедника или хотя бы в его отдалённой части». Своими мыслями Виталий поделился с Богдановым, не будучи уверенным, услышал ли он его, так как разговор шёл полушёпотом.

После полутора часов «замерзания» на засидке охотники сошли с места и отправились обследовать прилежащие к поляне кустарниковые заросли и арчёвые редины, максимально соблюдая осторожность, тишину. Зибзеев как-то летом побывал на этой поляне и прилежащих к ней склонах. Сейчас, конечно, летний пейзаж изменился. Снег засыпал высокотравье, придавил, пригнул к земле рослые кустарники (под каждым – тёмный шалашик), накрыл богатой кухтой темно-зелёные арчевники, но не справился с орешинами, и лишь местами кроны отяжелились пластами слежавшегося снега, который грозился обломать и сучья и стволы, а иногда вывалить с корнем всё дерево. Ходить по снежному покрову легче, чем летом – кусты не мешают, особенно к концу зимы, когда устанавливается наст.

Снег, как это ни удивительно, облегчил пешеходную прогулку. Ни свежих следов, ни других признаков, указывающих на дневные лёжки хищников, охотникам не встретилось. Неизвестно, какие данные поступят от других пар – групп наблюдателей, но у Зибзеева с Богдановым сложилось мнение, что волки покинули территорию.

Возвращаясь в посёлок, Зибзеев размышлял о превратностях волчьей судьбы, определяемой человеком: сегодня мы их гоняем, убиваем, завтра – чуть ли не лелеем. А ведь этим и подобными вопросами заняты лаборатории и отделы в научных институтах и в некоторых университетах. Там, вверху разнобой во мнениях и из-за этого у нас, в заповедниках всё идёт наперекосяк.

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

В заповеднике появились лесоустроители, целая партия.

Собственно, представители Леспроекта захаживали в контору ещё зимой – шла подготовка к полевому сезону. Срок действия предыдущего лесоустройства истёк, нанятый самолёт пролетел за год до этого, изготовил стопы перекрывающих друг друга аэроснимков, главное управление выделило финансы, - за работу, ребята! Правда, некто из молодых специалистов в управлении выразил недоумение с нотками возмущения: «Какое может быть лесоустройство, если устраиваемая территория на две трети покрыта травянистой растительностью, а заповедник по своей специфике сильно отличается от лесхоза?!» Но его осадили старшие товарищи: «Где, скажите на милость, взять проектную организацию, занимающуюся заповедниками? Это всё дело будущего, а нам сейчас, то есть в этом году нужно осваивать выделенные средств».

Зибзеев во время учёбы был на производственной практике в лесоустроительной партии, но практика давалась в Сибири, где растут, густеют настоящие высокоствольные леса. Здесь же, в засушливых южных горах, в лесокустарниковом поясе деревья представлены либо рединами, либо одиночками, и пространство между ними заполнено кустарниками. Чуть ухудшаются лесорастительные условия, и низкие деревья уже в одном поколении превращаются в высокорослые кустарники. Естественное возобновление, как деревьев, так и кустарников затруднено из-за недостатка влаги – как следствие засухи. Ель и арча опускают крону до земли, некоторые побеги заглубляются в почву и со временем превращаются в самостоятельные побеги-деревья. Разбираться в хитросплетениях лесного возобновления, определять другие лесоводственные характеристики – одно из направлений лесоустройства.

Начальник лесоустроительной партии решил ускоренно пройти весь лесной массив заповедника до осенне–зимних холодов, до выпадения снега и установления снежного покрова. Нужны помощники на вспомогательные работы. За неделю – другую надо пробить визир, прямой, как струна. Этот визир будет основой для прокладки расстояний влево – вправо от него и базой для распространения с него различных описаний.

Зибзеев решился принять участие в работах. Конечно, должностные обязанности с него никто не снимал. Вечерами он приводил документацию, накопившуюся за день.

С начальником партии на плане лесонасаждений наметили направление визира, оговорили, какие метки применять по всей его длине: затёски на деревьях, окорённые вешки, каменные туры. Пришли к мнению, что вместо громоздкого теодолита достаточно применить буссоль, а мерной лентой промерять короткие отрезки на всём маршруте-визире туда и обратно. Помощники, Ойбек и Туруспек, заготовили и окорили тонкий кол для буссоли.

На приборе через щели-диоптрии задали направление, выставили вешку в пятидесяти метрах, рядом топором подтесали кору (10х5 см) на хилом ореховом дереве, тщательно подрубили ветки, закрывающие створ визира до высоты 2,5 – 3 м, вырубили крупные кустарники (самая тяжёлая работа!), попавшие в створ. С мелкими кустарниками обходились проще: увесистым камнем придавливали ветви – прочь с дороги! Тяжелее давались молодые деревца, так как уклоняться от заданного направления непозволительно. Как выход из положения, - ставились две вешки, до и после опускающейся до земли кроны: буссоль выручала, задавала нужное направление с любой точки.

К середине первого дня работы помощники, молодые ребята, выдохлись. Зибзеев сам хватался за топор, выворачивал из земли булыжники. Полуденный отдых в первый день был продолжительным, сказывалось отсутствие привычки к тяжёлому труду, не только жара. Вечером, подобрав подходящий снимок, Виталий вычертил на нём линию визира одного дня. Прямой в натуре, визир на снимке получился с заметной кривизной. Ничего не попишешь, изображения на фотоснимках всегда с искажениями. Работа захватила Зибзеева, наполнила радостью. Она не убывала, даже когда на пути встречались препятствия: крутой, заросший орехом склон северной экспозиции или скала. В орешнике буссоль пришлось ставить через 20 – 40 метров, а скалу пришлось хитроумно обходить. Зато на встреченной поляне – луговине можно было отдохнуть: успевай ставить вешки и туры на перегибах склона.

Уф! Семь с половиной километров прошли, в последние два дня Зибзеев даже не появлялся на основной работе. Могут устроить нагоняй, разборку. Помощники запросили отдых, они упарились больше, чем руководитель. Зибзеев разыскал начальника партии: «Принимайте работу!» Тот махнул рукой: «Тебе доверяю!» Стажировка – натаскивание техников-исполнителей была начата с понедельника. Руководитель выбрал чуть ли не самый лёгкий выдел, почти в середине визира. Остановился на особенностях лесной поляны: «Геоботаники со своей колокольни выделили бы четыре фитоценоза, нам это ни к чему. Для нас это степной участок с злаково – разнотравной растительностью, лесная поляна. Так и запишем». Он продолжил: «Скалы, курумы, разумеется, в лесной фонд не включать, реки, дороги – тоже самое. Отделять площади с крупными кустарниками: магалебку, алычу, боярку, клён - от прочей мелочёвки: вишенки, спиреи, шиповника, курчавки. Возможно, через год-другой крупномерный кустарник превратится в деревце с одним стволиком. Необходимо для каждого выдела замерить продукцию древесины в складочных кубометрах, а также урожай плодов, особенно для пород с сочными плодами. Эти данные должны быть в приемлемых границах, поэтому, где требуется, необходимо проводить статистическую обработку. Это утяжеляет и усложняет работу, но необходимость в статистических исследованиях очевидна. Не владеете, говорите? Но в ваших трудовых книжках записано: должность – инженер или техник. Так что постепенно осваивайте, чтобы массовый материал не оставался мёртвым грузом.

Виталий Зибзеев присутствовал на этом импровизированном совещании. В голове крутилась мысль: «А я считал математическую статистику скучным предметом. Вот где грехи молодости выявляются!»

Проектные работы касались общего устройства территории . Скажем, лесники передвигаются на лошадях, - нужны чищенные тропы без упавших деревьев, проложенные в удобных местах. Поздней осенью ночлег в палатках не комфортен,- закладываем в проекте устройство землянки. Лошадям требуется корм – отводим и закрепляем в натуре сенокосные участки. Тоже самое и с выпасами. Нельзя, говорите, заповедник?! Мы не настаиваем, мы просто обосновываем, намечаем, рекомендуем. Последнее слово за управлением: разрешит – не разрешит!

Из всего сказанного начальником, Зибзеев уловил, что основная трудность при проведении лесоустройства – получение приемлемых данных по производительности леса – это кубики древесины, плотные и складочные. Существующие таблицы мало помогают, так как при их применении требуется вводить много поправок, не всегда значимых, мало достоверных, а иногда просто не оправданных. Соответственно, таблицы не помогут при определении конкретной урожайности: таков разброс по возрасту, по развитию кроны, по числу деревьев (кустарников) на площади. Таксаторам в любом случае придётся ограничиться прикидками: в этом выделе биологический урожай алычи 110 кг на га, а в другом – всего лишь 25. Хозяйственный сбор по выделам соответственно 70 и 5. Математические выкладки в лесоустройстве поощряются, но ведь иногда с их помощью можно удачно попасть пальцем в небо! (Виталий, конечно, немного сгустил краски, может, из-за того, что был не в ладах со статистикой.)

На втором лесоустроительном совещании ( оно считается заключительным) Виталий не утерпел и задал вопрос:

- Вы устраиваете заповедник, не лесхоз. В заповеднике хозяйственная деятельность должна быть ликвидирована или хотя бы имела тенденцию к сокращению. Может, имеет смысл ограничить число выпасаемых лошадей, в частности ликвидировать табун племенных кобылиц и молодняка, а отход ездовых лошадей пополнять по договоренности с лесхозом, занимающимся коневодством?

Директор, председательствующий на совещании, дал отповедь:

- Не далее, как двадцать пять лет назад лесники ездили на ишаках, и охраны, как таковой, просто не было. Научные работники передвигались по территории пешком, крутились вокруг полевой базы. В настоящее время нет у нас финансирования, чтобы мы могли приобретать лошадей со стороны, предварительно лишившись собственного табуна.

- Но на другой транспорт, я имею в виду автомашины, тракторы, средства находятся!

- О чём шум?! – вмешался представитель Леспроекта. – Мы пытаемся оптимизировать вашу деятельность. Нарушаются запреты и правила из Положения о заповеднике – обращайтесь по инстанции, оно предложит выход или даст вразумительное разъяснение, почему сохраняется нынешний порядок вещей. Изменить этот порядок не в наших силах – не тот уровень.

На этом совещание закончилось, и его решение было подработано в узком кругу.

---------

Чем заповедник, даже самый захудалый, отличается от лесхоза? Конечно же, научным отделом. Организовался заповедник, а с ним – научный отдел укомплектовался снс,ами, мнс,ами, лаборантами, техниками – и Виталий Зибзеев, как он себе признался, ожил, духовно окреп. Вспомнились студенческие годы, изучение лесных наук, которые он порядком подзабыл. Виталий приглядывался, расспрашивал научников, чем они занимаются, какие методы применяют в своих исследованиях. Оказывается, ничего сложного, заумного в их работе нет, все они чернорабочие науки (так они себя называли), занимаются в основном сбором первичного материала. И до настоящих статей, брошюр, диссертаций им, ох как далеко. Виталий стал примеривать их исследовательскую работу к себе. Нет, он не собирался уходить со своей должности лесничего. Но почему бы для себя, для расширения кругозора не заняться по совместительству и наукой.

Он съездил на лесную опытную станцию.

- Так, говоришь, не торопишься с диссертацией? – разгадал его мысли и намерения старый (точнее, пожилой по возрасту) научный сотрудник, кандидат наук. – Могу присоветовать: обойди все деревья ореха грецкого и дай им полную лесоводственную характеристику. Уверен, на это всей жизни не хватит. А закономерности выявятся по ходу работы, статьи сами будут стучаться наружу. Зарудин, известный специалист по грецкому ореху, работал в основном на массовом материале, отдельные экстримы не признавал.

Опытный научник поинтересовался кое-какими данными, записал их со слов Виталия. Через полгода Зибзеев получил от него заготовку – тезисы к намечавшейся в ближайшие месяцы научной конференции. Авторы опуса – три человека, в том числе, он, Зибзеев. Мог бы съездить на конференцию, но не стал, как он выразился, афишировать своё пристрастие к малой науке.

Поначалу Виталий горячо ухватился за новое для него дело. Поехал на покос – на заготовленном бланке заполняет строки данными о деревце ореха, растущего в одиночку на краю сенокосного луга. Сидит ли вечером на охоте у ствола толстенного ореха, гнётся ли от холода под осенним тягуном – ветром, скатывающимся с вершин гор, все равно старается упомнить характеристики дерева и окружающей местности. Утром после укороченного за счёт охоты сна Виталий старался полнее заполнить бланк описаний. Директор заповедника, не чуждый науки (всё-таки числился председателем научного совета в заповеднике), советовал Зибзееву налегать на изучение урожая: «Это для нас важно». Но Виталий зацепился за стволовую гниль и всё, что от неё зависит: рост, долголетие, качество древесины, жизненность, продуктивность. Оказалось, что в чрезмерном распространении гнили повинны не только природные факторы: снеголомы, весенние дожди, - но и человек, неумело хозяйствующий в лесах в течение последних столетий. На Западе горные леса оздоровлены: где требуется – ненужные деревья вырубаются, под продуктивные стволы прикапывают навоз с последующим обильным увлажнением.

В комнате, где сидели научные сотрудники – Зибзеев сюда часто заходил, - разговоры принимали часто осмысленный с научной точки зрения оборот. Завотделом не уставал звать Зибзеева в науку: «Переходи к нам». Виталий посмеивался: «На своей должности я, хоть и маленький, но начальник!» А у вас, что такое мнс: сено коси, на пасеке вкалывай, в сельхозработах за пределами района участвуй, инвентаризацией материальных ценностей занимайся. В общем: «Чтобы служба мёдом не казалась!»

Зибзеев вошёл во вкус научной работы. В голове роились мысли: «В воскресенье обработать две книги, касающиеся научной темы», «…в июле обязательно посетить отдалённое урочище, где, по слухам, произрастают интересные деревья ореха грецкого», «…пробить поездку в столичную библиотеку, где ознакомиться с редкими литературными источниками», «заручиться согласием, чтобы на научном совете лесной опытной станции был заслушан отчёт по моей теме, хотя и без составления промежуточного отчёта» и т.д.   
 Понемногу набирался полевой материал, сделаны попытки по подготовке тезисов и кратких сообщений. Виталий с долей недоверия приглядывался к своей фамилии, набранной курсивом, под заголовком статьи в известном толстом журнале.

Но постепенно накапливался негатив, так что нельзя сказать, что всё рухнуло в одночасье. И лесная служба, и посильный вклад в науку, да и сама жизнь.

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

События в семейной жизни развивались, неувязки и противоречия накапливались, но для Виталия казалось, что они были малосущественными, приносили меньше забот, чем, скажем, к примеру, обеспечение лесников кормами для лошадей или же пресечение вылазок браконьеров на территорию заповедника в осеннее время. Первый сигнал, а с ним и семейный скандал по крупному, возник, когда дочка поступала в школу, в первый класс. В местной школе язык обучения – тоже местной национальности. Супруга со свойственной ей напористостью настаивала на отъезде. Куда? Естественно, в столичный город, где прошла почти вся её предыдущая жизнь. Хорошо ей рассуждать, она-то въезжает в свой дом, у неё даже прописка сохранилась. А ему, Виталию, каково?! Проситься в примаки и это в тридцать с лишним лет. А где твои деньги, накопления – сразу спросят тёща и шурин. Корову держал, пчёлами занимался, зарплату, которая не влезала в карман, получал – где они?

Виталий уговорил супругу отвезти дочь – первоклашку на попечение к бабушке, то бишь тёще. Долгими вечерами, уже лёжа в постели, он переживал: как она там? Почва для переживаний, разумеется, была: тёща, как он уверился, воспитатель была никудышний – ни для малых детей, ни для взрослого сына. Шурин вёл беспорядочную жизнь, выпивал каждодневно, как перчатки менял жён. Супруга постоянно напоминала, да он и сам сознавал, что сын был младше дочери всего на полтора года, следовательно, должен идти в школу через год.

Виталий стал распродаваться. Хотя какие могут быть покупатели в посёлке, где изначально гнездилась бедность. На работе опустились руки, на него посыпались замечания. С наукой было покончено и, по-видимому, навсегда.

Уехал. Говорят, два переезда – один пожар! Конечно, Виталий много потерял. Но главное: работа, на которую он определился, была совершенно не по специальности, скучная и не интересная. В зарплате, естественно, снижение. Через год новой жизни Зибзеев устроился дополнительно на полставки, что дало малую прибавку к его дивидендам. Виталий с семьёй ушёл на частную квартиру. Переезд сопровождался грандиозным скандалом, который устроила тёща: «Ты не умеешь жить!» Кажется, это самое ругательное определение у чукчей, но оно, по утверждению тёщи, было самым уместным в данной ситуации.

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

После отъезда Зибзеева из заповедника прошло несколько лет. Как-то в кабинете главного лесничего (контора заповедника вновь отстроена) возник разговор.

- Ты же помнишь Виталия Зибзеева, лесничим у нас работал?

- Как же, как же! Мы с его женой хорошие знакомые, чуть ли не подруги были.

- Встретил его в управлении, он искал работу. Начальник управления, ты же знаешь, новый, не слишком ласково обошёлся с ним.

- Что и говорить! Столько лет потерял на случайных работах, уже мог бы занять кресло директора лесхоза с его-то знаниями и хозяйственной хваткой. А как там его жена Наталья?

- Я не спрашивал. Но, по всей видимости, у них развод. Дети скоро школу окончат, у них своя жизнь.

- Да, жизнь сложная штука, нельзя пускать на самотёк, нужно постоянно выкручиваться.

Поговорили. Задумались. Можно сказать, отдохнули. Пора приниматься за текущие дела.