Ю.С.Лынов

ХОЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ

- Граница заповедника должна быть на замке! Это вам не лесхоз, не дачный участок: посторонним и, тем более, браконьерам, вход воспрещён. И для этого не нужен крепкий забор: народ у нас поголовно грамотный, достаточно расставить на доступных местах, на тропах аншлаги с запрещающими текстами, написанными крупными буквами. Заседание проходило в кабинете директора, но место директора заповедника по-хозяйски занимал руководитель филиала международного проекта по сохранению биоразнообразия. Денег, вложенных в этот проект, по слухам, куры не клюют. Заповедник числился головной организацией по охране этого самого разнообразия (некоторые учёные выражали сомнения в эффективном сохранении разнообразия в заповеднике), и сюда сыпались основные денежные вложения: на строительство и ремонт, на транспорт, на форменную одежду инспекторов. Руководитель проекта решил, что имеющихся запретительных аншлагов, расставленных по границам, по периметру, явно недостаточно. К тому же вид у них убогий. В общем, «размахнись рука, раззудись плечо»! Начальник участка с первых слов заезжего руководителя сообразил, что вся работа по подвозу и установке аншлагов падёт на его подчинённых, лесников. Но его слабые возражения тут же были отметены. Более того, руководитель проекта решил его попугать. - В среднегорье, на северном участке границы установка аншлагов не представляет трудности. На юге же необходима предварительная работа по определению мест установки. У меня на примете есть хороший знакомый, классный альпинист. Он пройдёт по гребню граничного хребта, разберётся, где ставить знаки. Будьте уверены, после окончания работ я лично пролечу на вертолёте и выясню соответствие вашей установки на местности с картой, составленной альпинистом. Тут я решил, что приспело время и мне, научному сотруднику, кинуться в драку. - Альпинист, будь он трижды подготовленный, не знает специфики заповедника. Кроме того, пребывание на территории заповедника, и тем более, в высокогорье, в одиночку техникой безопасности запрещается – директор заповедника может подтвердить. Директор вежливо кивнул в сторону руководителя. Тот был неумолим: - Вот вы и будете напарником у приглашённого альпиниста. Всё! Детали, техническую сторону мы обсудим с директором.

 Как говорится, инициатива наказуема, кто везёт, того и погоняют! Ну что ж, познакомимся с самыми глухими уголками заповедника, хоть и с опозданием. Все предыдущие годы работы в заповеднике я был привязан к пробным площадям и маршрутам, а они, как известно, закладываются вблизи троп и внутри заповедной территории. В назначенное время - а было это в начале августа – мы оказались в высокогорье. По предварительной договоренности мы с Никитой (так звали альпиниста) обходим участок гребня и к вечеру спускаемся в заранее обусловленное место, где нас ждут два лесника с четырьмя лошадьми, а также готовый ужин и расставленная палатка для ночлега. Удобное место должно сочетать выпас для лошадей (это главное), наличие воды и дров. Иногда дрова готовились внизу и приторачивались к седлу. То же и с водой. Иногда ключевая вода заменялась натопленной из снега (снег кое-где сохранился в пригребневых надувах и лощинах – саях). Никита был человеком среднего возраста, примерно 28-35 лет. Он как-то не соответствовал примерному образу большого спортсмена, альпиниста: был мелковат росточком, излишне худощав, а приглядеться – то он слегка сутулился. Но главное в характере – поведении – молчаливость: он избегал лишних слов и даже как-будто старался не нарушать тишины, которую он сам создавал. Ел он мало, спал много, за день перематывал раза три портянки и, мне казалось, прислушивался к своим ногам, помещённым в недавно купленные ботинки большого размера. Причина его странностей (я вытянул в конце концов) заключалась в том, что он по завершении нашей работы уезжал с группой на Памир, на серьёзное восхождение. Наш траверз для него – прикидка, разминка, нечто вроде акклиматизации к большим высотам высокогорья. При встрече на гребне с первым нагромождением скал я осторожно сказал ему, что альпинисты такие жандармы обходят снизу, по склону, может, и нам для сохранения сил и времени подсократить, снизить маршрут, перенести в опасных местах на склон: «Ведь никто же не видит!» Никита посмотрел на меня с изумлением и удивлением, пытаясь, видимо понять: всерьёз я говорю или дурака валяю. - У тебя превратное представление об альпинизме. «Никто не видит!» - передразнил он, ловко подделываясь под мой голос. Ему стоило больших усилий сдержаться, не устроить скандал. Он презрительно махнул рукой, прошептал, чтобы я не услышал: «Чайник»! Альпинисты этим словом характеризуют новичков и прочих недотёп. - Во-первых, это не «жандарм», во-вторых, ты можешь все препятствия на гребне обходить, спускаясь на склон (желательно на тескай – северный склон, он пологий и без курумов). И вообще, делай порученную нам работу сам, а я буду выполнять свою заявку на траверзе – восхождении. Вон оно что! Он, оказывается, приняв предложение босса (деньги, заработанные по договору, не помешают), подал на то же время заявку на траверз – восхождение. Исполнение заявки позволит ему пополнить свой рейтинг и приблизиться к заветной цели - колодке мастера спорта на лацкане пиджака. Ввиду незначительных для альпинизма высот на маршруте – 3 – 4 тысячи метров – Никита решил повысить ценность восхождения - пройти

траверз водораздельной линии хребта на скорость, и в дальнейшем иметь время прохождения в качестве эталона: сравнивать при повторном прохождении, а также для сравнения на других, сходных маршрутах. Никита при восхождении засекал чистое время, затраченное на преодоление гребневого участка. Всякие перерывы: на ночное время, на обед, на ожидание спутника (то есть, меня) – в чистое время не входили. Я подумал, что маршрут можно так расчленить, что всё восхождение окажется длительным отдыхом с короткими подскоками и пробежками. Но нет, оказывается, и общее время тоже ограничено с поправками на высоту, длительность светлого времени суток и с привлечением других причин и факторов. И вообще, альпинизм, несмотря на кажущуюся бесконтрольность, имеет массу ограничений, которые для «нормальных» людей выглядят несуразными. Крючьев, например, надо вбивать минимально-потребное количество и по возможности вынимать их после «употребления»: после твоего восхождения гора не должна щетиниться крючьями. Чужими крюками, оставшимися от предыдущих восхождений, ни – ни – не пользоваться. Компрессоры для вколачивания крючьев при восхождении на скальные пики ни в коем случае не применять. Заброс группы с грузом вертолётом – не выше подошвы горы. Помощь вьючного транспорта, равно как и нанятых рабочих – носильщиков, на последнем этапе, при штурме вершины исключается. Покорители вершин, не соблюдающие этику, в среде, в альпинистском сообществе подвергаются презрению, а то и остракизму. Не поощряется и ненужная бравада, к коей относятся одиночные восхождения, без тёплой одежды и необходимых продуктов питания, а на больших высотах - без кислородных приборов. Это имеет определённый смысл, так как, следуя этике, при резком ухудшении здоровья участника, вся группа прекращает восхождение и принимает меры к транспортировке заболевшего вниз. При катастрофе в какой-либо группе альпинистов, все находящиеся поблизости группы, обязаны принять участие в спасательных работах. Возможно, Никита, согласившийся на одиночный траверз – восхождение, из школы польского альпиниста Кукички, в одиночку покорившего все восьмитысячники планеты (их не то семь, не то восемь). А может, сыграла роль малая, «неальпинистская» высота. Надо признать, что альпинизм, как спорт, хотя и способствует повышению физического уровня занимающихся, но порой смертельно опасен. Так, из числа штурмовавших самый северный семитысячник – пик Победы - (а их насчитывалось в 80-е годы прошлого столетия 180 человек), третья часть погибла при восхождении. Заметим, все погибшие и пострадавшие – подготовленные, квалифицированные альпинисты. В горах, при встрече с чабанами, лесниками, рабочими-горняками возникает вопрос: «А сколько вам платят»? В среде полевиков: геологов, геодезистов, экспедиционных сотрудников – бытует резко отрицательное мнение относительно альпинизма и горного туризма: «Спорт – дурак» (такое мнение было распространено в тяжёлые для жизни послевоенные десятилетия и, возможно, из зависти). На горных работах изредка приходится прибегать к помощи альпинистов. Вот и наш шеф пригласил Никиту для свершения альпинистских упражнений. Значит, надеялся. Сами альпинисты настроены благодушно и объясняют непосвящённым: «Наш спорт – переноска грузов по горизонтали и вертикали». Альпинисты в массе своей суеверны, открыто или нелегально: занятие обязывает. Как правило, они избегают обсуждать и планировать свои и партнёрские действия на случай попадания в мрачные, форс-мажорные обстоятельства. На мои намёки Никита прямо заявил, что лично он не полезет в гору, если почувствует: «Что-то не так!» Но обычно горные люди имеют достаточно воли, чтобы задавить в зародыше все сомнения. А стихия, природные силы и факторы (камень сверху прилетел, скалы обледенели, затяжная непогода и прочее), ну так это судьба, от неё никуда не денешься. К слову, зарубежные альпинисты погибших хоронят на месте, лишь наши правила предполагают и требуют вынос тела. «А, в общем, давай об этом не будем распространяться». Обсуждая скользкую тему, Никита был спокоен. Видимо, всё давно устоялось. Я с первых часов работы (я – то считал всю эту затею работой, а не восхождением) ощутил свою отсталость – какое там! – беспомощность в состязании с настоящим альпинистом. Пока я выбирал ниже гребня безопасный маршрут, альпинист успевал спокойно протаранить скальные верхушки гребня. С его стороны раздавался стук молотка: он вбивал крюк, пропускал через него верёвку – шнур, который он умудрялся по мере прекращения надобности вытянуть из крюка. Ну, хорошо, прохождение скал – не мой конёк. И вообще на высоте, на вертикали я чувствую себя неуютно, некомфортно. Но вот скалы гребня сменились широкой, уплощённой седловиной, образованной слева и справа истоками двух саёв. И Никита, вопреки моим прикидкам, рванул чуть ли не бегом. Представьте, высота чуть больше 3000 метров, какой, может быть, бег?! Я ожидал далее, что седловина закончится, и бегун-альпинист сникнет. Ничуть не бывало! Оглянувшись, чтобы удостовериться, где я, Никита с прежним напором продолжил молотить травянистый склон выше седловины, хотя, конечно, скорость убавилась. И так каждый день: скорость, скорость… В первый день гребень, по которому проходит граница заповедника, выставил на нашем пути рыхлые породы: песчаники, брекчии, конгломераты. Здесь прослеживается связь: рыхлые породы, разрушаются – местность понижается. В высокогорье же крепкие граниты, базальты, сиениты сохраняют рельеф чуть ли не в первозданном виде. Никита был разочарован: - На этих мелких горках придётся потерять массу времени и кучу крючьев. – Он глянул на часы, на высотомер, записал данные в черновую маршрутную книжку, устремил взгляд на скалу, выбирая себе путь. Я же повернул влево, к подошве скалы, намереваясь её обогнуть. Одолев последний поворот, запыхавшись, я вышел на гребень без скал. Никита сидел на камне, углубившись в расчеты. Он захлопнул маршрутку, пристроил её в клеенчатый карман на груди, повесил рюкзак и связку верёвок на правое плечо, звякнул нанизанными на поясе крючьями, вопросительно посмотрел на меня: «Продолжим?» Я кивнул. В горах я позволял себе краткий отдых перед спуском, а на подъёме – отдыхал на ходу, что регулируется скоростью, зависит от крутизны склона, общей продолжительности подъёма, погоды, состояния своего бренного организма. Так что рывки Никиты меня не привлекали, из-за чего он порой сердился, то есть хмурил лоб. При ходьбе я старался уловить самое главное в характере растительности. Первый день нашего траверза заканчивался, хотя солнце ещё было довольно высоко. Я подсказал Никите: «Закругляемся, спускаемся вниз». Он неожиданно заартачился: день в разгаре, погода ясная, табор лесников виден невооружённым глазом. Я привёл единственный довод: «В горах, без тропы, в темноте умные люди не ходят». У меня в юности было несколько уроков, о которых я старался не вспоминать, и я на всю жизнь усвоил эту истину. Никита с явным разочарованием пустился вниз вслед за мной. Чтобы нам обеспечить максимум удобств, лесники постарались забраться по саю выше, но лошадям (а их четыре) придётся провести ночь на крутом склоне, а это риск упасть, запутаться в аркане. Я мысленно поблагодарил лесников (вслух высказываться не стал) за заботу о нас: завтра, поутру подъём для нас будет не слишком затяжным. Лесники, Шерали и Кучкарбай, искренне обрадовались нашему появлению и тому, что рабочий день прошёл и закончился без происшествий. Никита обиделся: - А почему должны быть происшествия? Человек в горах – весь внимание, прислушивается к своему организму, посторонним воздействиям, из полученных сведений улавливает враждебные и опасные сигналы, принимает меры. Все имеющиеся на сегодня травмы у меня возникли от разных причин в городе или же на дорогах, но только не в горах. – Закончив такую длинную (для него) речь, Никита глубоко вздохнул, потянулся. - Дай-то Бог! – только и смог выговорить Шерали. Мы не спеша покушали, отдали должное чаю: у лесников был большой чайник, не в пример нашей закопченной, обгоревшей со всех сторон фляги. Чтобы поутру не возиться, мы из дров, привезённых лесниками, выбрали короткие полешки, увязали, положили в мой рюкзак. Улучшив момент, Шерали попросил: - Вы установку аншлагов намечайте в удобных местах, чтобы можно было подвезти железки на лошадях. И желательно знаки ставить попарно, недалеко друг от друга. Нам работать, и мы на себе груз не понесём – пусть альпинисты занимаются переноской грузов. Я до заповедника у геодезистов работал, знаю, как забрасывать на вершины цемент и воду для бетонных тумб. – Шерали был настроен решительно, и чувствовалось, что свои пожелания в будущем он, несомненно, исполнит. Я заверил заинтересованного лесника, что на карте всё будет в лучшем виде: удобно и подъёмно для лесников и удовлетворительно для руководителей. Но на 100 – 200 метров всё-таки придётся подняться пешочком и с грузом. Мы все знали, что полые трубки в любой местности – находка для строителей газовых магистралей, поэтому в заготовках для аншлагов трубки по всей длине снабжались отверстиями - они и препятствовали хищению. Но браконьеры порой изощрялись в стрельбе по металлическим пластинам, пробуя их на прочность. На рассвете все разом поднялись. Лесники пошли перевязывать лошадей: пусть ещё полтора – два часа попасутся на свежей траве. Никита подогревал на костре вчерашнее варево, бурчал: «Жалеют мяса, знал бы я – тушёнку бы привёз». Я сворачивал палатки в тугие кипы. Лесникам предстояло опуститься далеко вниз до известного им перевала в соседний сай, потом вывершить его, хотя, конечно, тропы по саю нет. В верховьях сая будет организована следующая ночёвка. За завтраком Шерали обратился к нам: - Может, вам помочь – подкинуть на лошадях вверх? – Лицо его выражало готовность, но в то же время на нём было написано: «Хорошо, если откажутся!» - Сто – двести метров для нас разминка. А для лошадей только мучение. Правда, шеф? – Никита обратился ко мне. Я кивнул в знак согласия, хотя, если быть откровенным, на ста метрах подъёма можно так упариться, что последующая основная работа может оказаться не в радость. Внимание привлекли мелкие птички, перелетающие с места на места в поисках корма. Август – пора кочёвок, и птицы могут прилететь снизу, из среднегорья. Стайка состояла из завирушек, в неё почему-то влилась горихвостка – чернушка. На снежнике парой кормились рогатые жаворонки. С резким криком приклеился к скале, растопырив крылья стенолаз. Крик, едва слышимый, донёсся снизу: стая клушиц и альпийских галок напугала своим галдением сурка, и он на всю сурчиную колонию возопил: «Пиль – пиль – пиль…» От скал гребня, где уже трудился с молотком Никита, донёсся крик ворона, который ни с чем, ни с каким другим голосом не спутаешь: «Клок – клок – клок». Но самого ворона я не обнаружил, как ни приглядывался в бинокль. Закралась мысль: «А может, Никита меня разыгрывает?» Не похоже! Растения на мелкозёмистых склонах, казалось, были ещё ниже, чем в предыдущий день. Объяснение простое: гребень чуть повернулся и подтянул северный склон, глядящий (экспонирующий) в заповедный участок, ещё более к северу. В местах, где зимой бушуют метели, сдувающие снег, растений нет совсем. А на тескаях (северных экспозициях) снежный покров сходит позже, соответственно травка пониже, не вырастает даже к концу тёплого периода, хотя в сроках зацветания различий мало. Отдельные растения удалены друг от друга либо собраны в клоны. Клоны тоже соблюдают дистанцию между собой. Из-за недостатка тепла и короткого вегетационного периода отдельные растения приспосабливаются производить полноценные семена за два летних сезона. Недостаток тепла в короткий период вегетации является причиной одновременного цветения растений: 80 – 100% произрастающих здесь растений и разгар цветения приходится на самое благоприятное время: начало – середину августа. Преобладают яркие, жёлтые цветки, но распространены и серые, блеклые, например, злаки. Ни русских, ни местных названий растения не имеют, поскольку люди – а это они именуют всякие природные объекты – в высокогорье не хозяйствуют, бывают краткое время: хориспора, вальдгеймия, линделофия, юринея, гляуциум - все латинские названия, данные ботаниками в своё время. Снизу в высокогорье проникли горцы, лапчатки, примулы, опять же злаки – мятлики, пукчинелла, типчак. Скалы приобрели чёрную окраску – солнечный загар. Исследователи утверждают, что «загар» - это скопление микроскопически малых водорослей, их на одном камне – миллионы. Август – пора ярких, солнечных дней. Но тепла в высокогорье нет – его выдувают сильные ветры. Стоит зайти солнцу за скалу – наступает ощутимый холод, хотя ветер в укромном месте может утихнуть. Никита после полудня только тем и занимался, что одевал – снимал свою куртку. А ведь поверх куртки укреплена система жёстких поясов – верёвок. Я же не снимал своей полуутеплённой куртки, в которой то потел, то охлаждался. Главное – двигаться, приспособиться к ритму передвижения Никиты. Высокие скалы отнимали время у Никиты, я же по-прежнему обходил их снизу либо выбирал удобные уступы. На третий день мы штурмовали купол Каракуша. Она, точнее её вершина, считалась высшей точкой заповедной территории, хотя, приглядевшись к карте, я обнаружил безымянный участок гребня с высотами на двадцать метров выше Каракуша. Долины, окаймляющие с трех сторон гору, создавали картину приподнятости. Скальных участков на склоне Каракуша почти не было, и мы форсированным маршем проскочили всю гору и после полудня прихватили ещё ряд понижений гребня. На радостях мы не стали готовить горячий обед, просто искрошили луковицу в банку с тушёнкой, добавили хлебных кусочков - крошек и запили импровизированный обед ключевой водичкой – она сочилась чуть ли не из-под каждого камня. Дрова мы оставили на «старте» следующего дня. Я хотел оставить и рюкзак, но Никита предостерёг: «Всё своё носи с собой! Мало ли что приключится в ближайшие часы». Кроме вездесущих завирушек и рогатых жаворонков, у вершины в стремительном полёте кружились два средней величины соколка. Вероятно, они подкочевали из среднегорья. В списке птиц их не было, определить видовую принадлежность по справочнику не представлялось возможным. Так они и остались в памяти и в отчёте – просто соколки. У самой вершины Никита выпугнул табунок горных козлов. Копытные вихрем умчались за ближний гребень. Альпинист мельком глянул на табунок и, конечно, не сосчитал количество козлов, их возрастной состав: он в это время плотно вгонял привершинные метры в секунды, рассчитывая, как он после вершины, на спуске отдохнёт и расслабится. Я же, несколько отстав, упорядочивал шаговитость и свою дыхалку, старался, чтобы как можно больше кислорода попало в кровь через лёгкие. На мои докучливые вопросы о структуре табунка Никита ответил кратко: «Рогачей не было». И добавил к вопросу: «Почему нам мало козлов встречается»? – «Это ты их своим молотком распугиваешь». У вершины не росли какие-нибудь травы или кустарнички, даже под защитой крупных камней: морозы тому причиной или метели, сдувающие снег, который служит защитой от вымерзания. Спустившись вечером вниз на оборудованное место ночёвки, застали, кроме «наших» лесников, ещё двух – Халила и Джурабека. Они приехали (точнее, откололись от группы) по заданию директора, пожелавшего узнать «новости» прохождения высокогорного маршрута. Связь по рации между конторой и патрульными группами, несмотря на все старания, так и не была налажена. Директор прибег к первобытной связи – эстафетой, оговорил, что если всё в порядке, то посыльные присоединяются к основной патрульной группе. Я умилился заботе руководства, и на то были причины: иногда не добьёшься автомашины для того, чтобы подбросить в нужное место груз, или же заполучить мешок ячменя на корм лошадям. Никита иронично высказался: «Теперь надо оправдывать доверие»! Нагрузка на выпас для шести лошадей на крутом склоне оказалась непомерной, и было решено, что вновь приехавшие спустятся на ночлег вниз на три километра, что соответствовало сбросу высоты в триста метров, а завтра тронутся на соединение с основной группой. Дни чередовались, следовали друг за другом, работа же была однообразной, чуть прибавилось высоты, больше стало вертикалей. Сменился петрографический и минералогический составы скал, камней, щебёнки: они, как говорится, даже на ощупь стали твёрже. И неприступнее. Никита, в душе чертыхаясь («В график не вкладываюсь»!) стал заметно дольше стучать молотком. На моё замечание – почаще забивать крючья – Никита огрызнулся: «Есть стандарт, и я не хочу его превышать». Ох, уж эти альпинистские условности! По плоскому гребню мы вдвоём (я не отставал) выскочили на малоприметную вершинку, которая, если судить по карте, и являлась самым высоким местом в заповеднике. Его отмечала кучка камней, по-видимому, обвалившийся тур, сооруженный топографами при съёмке (а было это несколько десятилетий назад). Никита в темпе подправил тур, сунул в его основание проржавевшую консервную банку с запиской (запись карандашом!) и мы тронулись дальше по гребню, теперь вниз. Никита был доволен свершившимся деянием, на бегу меня просвещал:

- Ты отметил на карте точку? Я в скором времени постараюсь забраться сюда с вашим аншлагом и своей самоделкой: точка достойна, чтобы её оформить, как полагается. А для меня с друзьями это будет очередная, хоть и усложненная, тренировка. Широкий сай, куда мы с Никитой спустились, был под завязку заполнен крупными камнями в форме обломков скал. Чувствовалось, что они появились здесь, не падая со склонов, а были вымыты из каменистых наносов мощными потоками воды. Лесники с трудом нашли место для ночлега, то есть достаточно просторную поляну с травостоем. Возникла проблема: граница заповедника скакнула от гребня (хотя и не выраженного) на сопредельную сторону, захватила три маленьких озерца в свои объятия (сейчас, в августе, они представляют собой большие лужи). Чей возбуждённый ум отхватил кусок территории за гребнем, тем более, что эта земля принадлежит соседней области? И, наверное, выпасаемый скот заходит снизу на озера. Как бы то ни было, придется выставлять аншлаг за озёрами. Да его выдернут из камней, из земли, как неуместный, ошибочный , и пастухи будут правы. Есть отдельные индивидуумы, которые разбирают

геодезические знаки (тригопункты), с целью воплотить полые трубки в газовую сеть где-нибудь далеко внизу, в кишлаке. Их не останавливает, что это правонарушение, уголовка. На карте мы поставили значок, обязуюший установку аншлага. Последнее слово остаётся за начальником участка: направит ли он лесников с «железным» грузом на озера. За широким саем, заваленным камнями, граница поворачивала, и поворотный пик выглядел грозно и недоступно. Дальше следовал плоский гребень, на понижение – альпинистам делать нечего. Восхождение на пик Никита решил сделать скоростным. За завтраком он выпил две пиалки чаю, добавил плитку шоколаду и немного хлеба. Нам буркнул два = три слова, смысл которых до нас дошел в виде: «Не буду утяжелять свой организм», затем Никита тщательно засёк время, поправил свою сбрую и своим пружинистым шагом направился куда-то вбок. Я объяснял лесникам: «Сейчас начнёт закладывать серпантины по направлению вон к той маленькой скале». «Сотрудничество» с альпинистом в течение пяти дней оставило следы: я считал себя в некотором роде специалистом. Сам я в гору на этот раз не полез, считая свою задачу выполненной: значок появился на бойкой тропе, охватывающей пик в полгоры. Все скалолазные фокусы Никиты разворачивались у нас на глазах – мы смотрели в бинокли. «Вот Никита поднялся на три метра выше последнего крюка. Что ему грозит, если произойдёт срыв»? – заметил Шерали. «Никита, как и другой альпинист, будет жутко переживать по этому поводу. Для них срыв – чрезвычайное происшествие: чего-то не учёл, не доглядел». – На более квалифицированное разъяснение я был не способен. Никита вернулся раньше, чем мы предполагали: - Опасную скалу, на которой я оставил пару крючьев, оказывается, можно было обойти стороной, отсюда этого не видно. Но на вершине, на самом пике ничего интересного. Я, наверное, первый из людей побывал там со времен мироздания. Через полчаса мы разбудили Никиту, - чай готов. После многосуточных треволнений и физической нагрузки, перерастающей временами в перегрузку, альпинист расслабился: был вял, сонлив, не склонен к общению. Никита договорился с Шерали, в каком месте оставить «железо», клятвенно заверил его, что поднимется с друзьями – альпинистами на высшую точку заповедника («Каракуш – не в счёт, она ниже на двадцать метров»). В планах у него организация зимнего траверза. «Горка интересная, хотя добираться к её подножью сложно – довольно далеко. Но горные туристы как раз и гоняются за сложными маршрутами». Мы заседлали лошадей, собрали вещи. Предстоящий переезд вселял радость: мы спускались к траве на пологих склонах, к дровам, к настоящему августовскому теплу.