Муниципальное образование «Прибайкальский район» Республики Бурятия

Муниципальное общеобразовательное учреждение

МОУ «Ильинская СОШ»

Всероссийского конкурса

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация: Публицистика в защиту природы и культуры

**Очерк «Наша бедность – в богатстве»**

Автор: Распопина Валерия, ученица 9 класса МОУ «Ильинская СОШ»

Руководитель: Тукачева Виктория Михайловна,

п.д.о.

г. Москва

2019 г.

*«Мы постоянно вливаем яд в ухо спящего старика»*

*(Николай Дамдинов)*

*На одном из писательских съездов народный поэт Бурятии Николай Дамдинов образно сказал: «Мы постоянно вливаем яд в ухо спящего старика»…И яд этот действует, проявляет себя с неотвратимой силой.*

 «Селенга – сплошная красота»,- писал Чехов в 1890 г, посетив наши края. Меж изумрудных забайкальских степей катит свои воды красавица Селенга. Как и тысячи лет назад отражается в ее таинственной глубине необъятный лазоревый купол неба с караванами белоснежных облаков. Словно сказочный мираж, дробятся и переливаются в прибрежных струях разноцветные отражения ее обитателей и поселений, встречающихся на пути к Байкалу. Байкал… «Рядом с Байкалом нам есть куда расти, что воспитывать в себе и обласкивать. На то и чудо,.. великий дар небес…», - вспоминаются строки нашего земляка писателя В.Г.Распутина.

 В один их осенних дней я со своим дедушкой побывала на сельскохозяйственной выставке вс. Турунтаево, где помимо картофеля, зерновой продукции был спрос и на рыбную продукцию. Цена омуля пугала: 380-420 рублей. «Скоро он станет по цене импортной семги?!»- сокрушался дед. Возвращаясь домой, мы остановились у *понтонного* моста через Покровскую *тонь.* Вид у реки, прилегающей к мосту, был неприглядный. Вода здесь заилилась, заболотилась. По бокам металлического моста образовалась тина. Увидев мое недоуменное лицо, дедушка заговорил: «У Покровки рыбаки тянут сети в тальники», - это про эти места пишет наш земляк». Действительно, как здорово описывает Пахомов Александр Иванович наш замечательный край. «Ведь сюда мы тоже ходили ставить сети по очереди. *Верши* ставили на острове, на самых быстрых *плёсах* реки. Ловились хорошо здесь осетры. Их мы сами не ели, а продавали богатым горожанам. Осетрина в те годы продавалась от семи до сорока пяти рублей за пуд. Вес рыб достигал двадцати пудов, то есть 320 кг, а длина до трех метров. Ценилось не мясо осетра, а его черная икра. В двадцатых числах августа выходили с сетями ловить омуля, который шел на нерест. А сейчас все меняется в нересте рыбы. Омуль на нерест идет дней на 20 раньше обычного: в начале сентября, а ведь шел в конце»- неторопливо рассказывает дедушка. «А на удочку вы рыбачили, дедушка?»- спросила я. Дед ответил: «Да, на Селенге закидывали удочки, ставили переметы. Это длинные шнуры с привязанными к ним крючками, наживлялись червями и с помощью грузила забрасывались в воду. Помню, у нас в *тубсанатории* заправской рыбачкой была бабушка Сизиха. Закинув перемет в воду, она держала его за шнур и, почувствовав клев, подсекала рыбу, потихоньку вытаскивая ее. Да-а-а-а, рыба была серьезным подспорьем в питании тогда!» Дедушка замолчал, задумался. Вдруг, что-то вспомнив, спросил: «А ты знаешь, почему монголы рыбу не ловят?» «Не знаю»- ответил я. «Это связано с омулем. Я расскажу тебе легенду. В старину омуля в Байкале было много, он поднимался на нерест до Монголии. В некоторых протоках он шел так густо, что воткнутое весло не падало. Однажды на Селенге произошла битва с *меркитами*. Они победили монголов, сбросили трупы в реку. Через год к этому месту с Байкала поднялись косяки рыб, и монголы сказали, что их погибшие воины превратились в рыб, и запретили ловить и есть рыбу…»

 Мы молча сидели, каждый думал о своем. Спустя некоторое время из леса показался лесовоз. Это возвращался наш сосед дядя Володя. Узнав дедушку, он остановился поговорить с ним.

- Откуда лес-то везешь, Володя? – недовольно спросил дед.

- С *Толончанки,* дядя Митрий.

- Значит, уж рядом с Байкалом берете. Тайга наша вся в плешинах, под скальпель попадает. Сосну всю вывезли, одни березки торчат. Теперь уже каждое дерево просматривается на горах, - горевал дед, качая головой.

- Много еще леса-то?- спросил он дядю Володю.

- Мало остается: весь вырубили. На делянах 20 процентов сваленного леса. Берем что лучше, *кубатурнее*, оставляем у пня мелкотоварную древесину, порой и деловые хлысты, на дрова их себе возьмешь - накажут. А дров хватило бы на весь Прибайкальский район, столько его лежит. Вот Трофим попробовал - осудили. На суде он спрашивал: «Разве плохо я сделал, что почистил лес от хлама?» «Ты не имеешь права в лесу появляться с пилой»,- ответили ему».

«А не разумнее было бы платить тем, кто станет очищать лес, берег Селенги и тем самым способствовать сохранению реки и Байкала», - подумалось мне.

- А лесники-то что?- продолжал забрасывать вопросами старый рыбак.

- А что лесники? Их обязывают вести лесозаготовку: мётла, черенки, сосновые шишки, строительство, а в пожароопасный период постоянно отвлекают на сельхозработы, сбор ягод, грибов, заготовку ореха и т.д. Разнорабочие они. В ущерб основной работе - охране леса.

Пока дедушка увлеченно беседовал с соседом, я решила пробежать к знакомым кустам черемухи и боярки. Прибыв на место, я остолбенела: всюду лежали порубленные кусты. Как же давно я здесь не была, думала, что здесь все так, как раньше. Местные жители собирали ягоду ведрами, горбовиками, сушили, а потом мололи в ручных мельницах, толкли в ступках и запекали в тесте. Они были сладкие даже без сахара. А умелые хозяйки с боярки, расставленной в противнях на солнце, готовили сладости.

Солнце клонило к закату. Нужно было спешить к паромной переправе, соединяющей левый и правый берег Селенги. Некогда полноводная и судоходная Селенга встречала своей прохладой.

Старый паром медленно приближался к нашей стороне. На берегу в ожидании стояло много машин. Мы вышли, чтобы подышать прохладой. Узнав машину, к нам приблизился друг деда - Валерий Иванович. Поздоровавшись, рыбаки взялись за свое:

- Эх, а помнишь, Митрий, как мы еще детьми, какого осетра поймали возле*Порт Артура* на невод? Самим не унести было! А, между прочим, осетр выручал нас. В наших краях в 1891 году Цесаревич, будущий Николай II, с Верхнеудинскадо Татаурово на большой лодке приплыл. Ему подарки подносили, осетриной угощали! Зато в то время все переправы да мосты были построены новые! А осетр - рыба донная, любит глубину от двух метров до ста*.* А где она сегодня, глубина-то! Тогда и Селенга судоходной была. Вон, у яра, останавливались пароходы. Один из них был старинный, колесный, стучал спицами по воде. Прибытие пароходов становилось событием: взрослые поднимались на борт, покупали в буфете пиво, а детям брали ириски и сладкое розовое ситро. А теперь Селенга по всем нашим любимым рыбным местам мелеет. И на *Шевере* такая же картина, как на Покровской тони: русло пересыхает, заболотилось. Теперь омуль здесь не проходит, вынужден проходить по правобережью. Питать-то Селенгу скоро будет нечем. Мы так любили с женой набирать воду в *Каштаке*, теперь реки нет. Высохла и река *Сухая*, *Бурлаковский ключ*.

 Часто слышишь, что по всем признакам в Прибайкалье с уничтожением леса происходит медленное, но беспрерывное «обезвоживание края». Старики указывают на многие *пади*, где прежде были ключи, - теперь они иссякли; в иных местах были речки, не пересыхавшие целый год, - теперь от них остались только жалкие ручейки, наполняющиеся во время дождей… Эти маленькие речки своими нитями питали Селенгу, а теперь она с каждым годом мелеет. По берегам Селенги и сегодня лежит аварийная древесина: бревна, щепа, корье и другие отходы предприятий. Она гниет, губит здоровый лес и загрязняет воду.

 Как бы угадав мои мысли, Дмитрий Петрович рассуждал:

- Леса у нас всегда было много, оттого мы привыкли рубить лес без оглядки, по принципу: тайга большая - всем хватит. На берегах Байкала леса, как мне помнится, начали рубить с конца 20-х годов XX века. Открыли дорогу пескам сыпучим да засухе ползучей.

И снова слова Валентина Распутина пульсируют в моей голове: «Господи, вразуми нас, неразумных, убивающих то, в чем неистощимо мы можем черпать и силы, и вдохновение, и возвышение». И снова вспоминаешь распутинский необитаемый остров в водах Байкала, где можно спастись от «деланного» и «безобразного» мира.

 Паром неторопливо отплыл от берега. В воздухе стоял приятный запах. Кто-то из пассажиров поинтересовался у паромщиков: «Чем пахнет?». «Автомойкой, бывает, и канализационные отходы плывут. Не только с Улан- Удэ. Наши два села: Ильинка да Татаурово вывозят канализационные отходы в трубу возле Татаурово, а очистные на грани фантастики: все плывет в Селенгу. Воду-то ведь давно уже не пьем с реки…», - ответил паромщик Георгий.

 Молчавший дед вдруг встрепенулся, произнес: «Какой был омуль! Его осенний нерест становился праздником для всех жителей Селенги. Без рыбы не был только ленивый. По рыбе можно было перейти с одного берега на другой. А, несмотря на запрет, мы все же, ночью выходили на реку, ловили и солили столько, что хватало на зиму и на продажу. Браконьеров, конечно, ловили, омуль отнимали и сдавали в наш тубсанаторий и психколонию Троицка. Эти лечебные учреждения дружили. Колония выделяла трудоспособных пациентов для сенокоса, на рубку леса, уборку урожая в санатории. А наши медики помогали в лечении их больных. Осенью я ездил в колонию с отцом на засолку рыбы для санатория. Изъятый у браконьеров омуль привозили сюда прямо с реки. Он был очень крупный, до полуметра. Его пластали ножами, не снимая чешуи, потрошили, выгребая отдельно красную икру и потроха. Пересыпали тушки солью и укладывали в большие бочки. Потроха не выбрасывали, а жарили с картошкой. И они были такими вкусными! Но, к сожалению, хищнический лов нерестового омуля ударил по запасам рыбы. Самые наглые наши браконьеры становились имальщиками - рыбными инспекторами, и делали на этом состояние. Наш сосед Вениамин Юрьевич первым в долине Селенги купил «Волгу», о которой тогда никто и мечтать не мог, построил новый дом, вступил в партию, ходил в бурках, стал не просто имальщиком, а их руководителем…«Живое серебро» всегда ценилось». Деда поддержал Валерий Иванович: «Дело - то не столько в браконьерстве, сколько в техногенных причинах. В конце 1940-х годов ведь суконная фабрика построила на реке Уде фабрику первичной обработки шерсти - ПОШ. Очистные сооружения и тогда работали плохо. Помнишь, наши *переметы* и корчага к утру облипали пухом и шерстью? А это в шестидесяти километрах от Улан-Удэ! Именно тогда Селенге и Байкалу был нанесен непоправимый урон, я думаю. Дно и берега реки завалил сплошной слой отходов. Ихтиологи установили тогда, что икра рыб, нерестящихся в Селенге, погибала полностью. Разве стало меньше только омуля?! Окуня, налимов, неприхотливых сорожек тоже. А осетры, стерлядь, таймень почти исчезли! Но, думаю, в этом виновата не только суконная фабрика, но и другие предприятия Улан – Удэ – мясокомбинат, мелькомбинат, судоремзавод, ЛВРЗ (бывший ПВЗ). Теперь уже и крупный посольский омуль измельчал. Раньше он достигал полуметра в длину. Я хорошо помню, как солил таких. А теперь стал мел, как в Баргузине, Нижнеангарске и в Малом озере у Ольхона».

Слушал я Валерия Ивановича и вспомнилось мне, как несколько лет назад я отдыхала в лагере «Юность» на Байкале. В тот год *«Миры»* работали у села Максимиха. В прессе появилось сообщение одного из ученых о том, что Байкал - единственное «живое» озеро, так как кислород постоянно перемещается сверху вниз до самого дна. Жители Максимихи после этой заметки тревожно качали головой: «Миры» называют Байкал самым чистым, наверное, они сравнивают его с Охотским морем. Иногда здесь такая целлюлоза плывёт! А на побережье множество погибшей рыбы и птицы, «катышки» нефти, мусор, оставленный туристами, накапливается годами. Вот только то, что Байкал «живой» мы согласны: всё, что брошено в воду человеком, оказывается на берегу: красиво отполированные стёкла, брёвна…».

 Тихо длилось время переправы. Старики молча курили. Молодежь громко ворковала о чем-то своем. Докурив сигарету, мой дедушка вновь заговорил о наболевшем: «Все байкальские вены забили, когда лес валили прямо в реки, сплавляя его по ним. Мы с братом Валерой ловили на Селенге бревна, которые упускал на сплаве лесозавод. За половину дня можно было поймать штук десять. Они длинные, толстые, годились на дрова и строительство. Но с лесозавода приезжали и забирали их, если не увезешь вовремя. А сколько уплыло в Байкал, сколько тонуло там на пути! И снова слова Валентина Григорьевича Распутина: «Наша бедность - в богатстве» как диагноз нашему обществу.

Паром подошел к берегу. Отъехав от причала, дедушка не торопился уезжать домой. Остановил машину. Мы подошли к левому берегу. Видимо нахлынувшие эмоции переполняли его. «Река была такой широкой, что на другом берегу не было слышно, что кричишь на этом. Мы ведь устраивали заплывы с одного берега до другого. Видимо, поэтому на фронте нас брали в разведчики, говорили: «Сибиряки идут!»- рассказывал старый фронтовик, глядя куда-то вдаль.

«А ты знаешь, – продолжил он, - что именно здесь, мимо нашего дома плыл по Селенге ссыльный Аввакум Кондратьев - протопоп старообрядцев? Сейчас бы взглянул он на реку! Сибиряки всегда были жалостливыми. В устье Селенги они подарили 40 осетров, сказав, «бог им дал в запоре». Привязали рыбу за жабры к лодке. Семье Аввакума хватило месяц питаться ими». Позже я прочитал об интересном историческом факте. Действительно, мрачно было на душе Аввакума, когда он впервые оказался на Байкале. А теперь - человек свободный – огляделся, и… ровно другой свет осветил все. Господи, красота-то какая! Вокруг моря горы высокие, утесы каменные; ветер из тех утесов высек и палаты, и *повалуши*, и ворота, и столбы! Благословенна байкальская земля! Растет в ней сам по себе лук большой и сладкий, чеснок растет, конопля, цветы благовонные… На отмелях песок золотой, чище чистого; у берега вода изумрудная, а дальше синяя-синяя, глубокая, холодная, и птиц на воде всяких, гусей и лебедей видимо- невидимо плавает. Как снег. А рыбы в море густо: и осетры, и таймени, и стерляди, и омули, и сиги… Осетры и таймени такие, что на сковороде нельзя жарить – один жир… Жить бы да радоваться человеку красоте этой, думает Аввакум, так нет: человек все суетится, пустым занимается, скачет как козел, раздувается как пузырь, гневается на рысь, лукавит как бес, обжирается и ржет как жеребец при виде красоты, не им созданной.

 Подъезжая домой, дед сказал: «Весной свожу тебя к Селенге близ Мостовки. Там есть место, единственное в Бурятии, где Селенга течет в юго-западном направлении, по узкой долине между отрогами хребтов Хамар-Дабан и Морского. Покажу, как цветут реликты - ильмовая роща. И до нее ведь добралась рука лесозаготовителя!»

 В этих словах почувствовалась мне такая боль, наверное, вселенского масштаба, от вздохов простого мужика до предупреждений великих людей.

 Да, видно, изрядно подрастеряли мы само понятие о том, чего можно в этом мире, а чего нельзя. А есть ли вообще, тот самый последний предел, у которого разум и совесть скажут: «Стоп, дальше – ни шагу!»

 **Словарь**

Байкал - пресноводное озеро в Республике Бурятия и части Иркутской области

*Бурлаковский ключ - водный источник близ села Бурлаково, ныне пересохший*

*Верши -* рыболовное ловушковое орудие, весьма напоминающее мережу. Главное отличие: возможен второй вход (горло) с другой стороны снасти, отсутствуют крылья, а каркас состоит не из отдельных обручей, но из жестко скрепленных продольными ребрами. Таким образом, снасть не нужно растягивать в воде на вбитых в дно кольях, а можно забрасывать прямо с берега, что, конечно же, увеличивает удобство ловли.
Второе преимущество – глубина на выбранном месте не играет существенной роли, в то время как мережи и вентери применимы только на ограниченных глубинах.

*Ильм - деревья вяза японского, сохранившиеся с третичного периода на территории Бурятии, прилегающей к термальным источникам*

*Каштак -* горный ключ, ручей в горах (пересох)

*Кубатурне*е (кубатурик)- расчёт объёма круглого леса, применяемую при лесозаготовках. Вычисление объёма выполняется в соответствии с ГОСТ 2708 75, либо ISO 4480 83.

*Меркиты-* (Мергеды, предпол. от монг. мэргид и бур. мэргэд — «меткие, искусные») — монгольское племя, вошедшее в империю Чингисхана в начале XIII века Населяли южное Забайкалье (территория современной Бурятии).

*«Миры»- глубоководные аппараты, исследовавшие дно озера Байкал*

*Морской -* горный хребет в центральной Бурятии, протянувшийся с юго-запада на северо-восток на 100 км от придельтовой долины реки Селенги до реки Кики вдоль восточного побережья озера Байкал. Площадь хребта — около 3 000 км².

Мостовка – село в Прибайкальском районе Бурятии

*Падь (* в Сибири и на Дальнем Востоке) — горная долина без стока или с временным стоком, а также понижение на равнине (болотистая местность, балка).

*Повалуши* - летние холодные спальни

*Понтонный* мост-мост, имеющий плавучие опоры - понтоны. Разновидностью понтонного моста является наплавной мост, который не имеет обособленных понтонов — плавучими являются сами пролётные сооружения.

Покровская *тонь- рыбное место*

*Плес -* относительно спокойный участок [реки](http://a-lapin.narod.ru/book5/t-reka.htm)

Реликты - (от лат. relictum — остаток), виды и др. таксоны растений и животных, сохранившиеся от исчезнувших, широко распространённых в прошлом флор и фаун.

*Селенга - река в Бурятии, означающая «бурая», «железистая».*

*Сухая -* река близ села в Кабанском районе Бурятии

*Тубсанаторий- ильинский детский туберкулезный санаторий республиканского значения*

*Толончанка -* тайга недалеко от речки Толончанка.

*Шевера- коса, отмель, мелководье*

*Хамар-Дабан-* горная страна на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, бо́льшей частью в пределах Республики Бурятия