Мчишта-Май-2022

*«…*Какие же это УТС? Где правильно оформленные протоколы стартов, тайминг, результаты забегов, оригинал подписи главного судьи? Почему не отмечено участие в мероприятии принципиальных региональных спортсменов-разрядников? Ну нельзя же так! Такой отчёт Минспорт не примет! Вы же там координаты пещер уточняли, а значит, это типичная исследовательская экспедиция получается, а не УТС…»

*Из неопубликованного*

Была у меня идея назвать этот рассказ «УТС «Кавказ-2022». Ну, чтобы в тренде быть. Написать о старте и финише экспедиции не такой большой, но мощной сборной команды Сибири, Поволжья, Крыма, Сочи и Юго-востока Москвы в одну из самых-самых пещер Абхазии. Перечислить штурмовые группы с полным ФИО их главных руководителей, количество транспортируемого груза, метраж развешенной/замененной верёвки, объём уточнённой топосъёмки, сколько затрачено килокалорий и т.п. Представить обширные списки координат найденных (в который раз) потенциальных пещерных входов, а также свежепридуманных топонимов давно известных, но почему-то до сих пор безымянных участков пещер. Подчеркнуть социальную значимость проекта, в расчёте на возможную финансовую помощь от Верховного главнокомандующего, без которой в наше время не то что до пещеры, но и до библиотеки не дойти. Украсить всё это яркими жизнеутверждающими эпитетами, смайликами, ключевыми словами и хэштегами. У-у-у, такой снежный ком иронии и даже сарказма разросся по мере развития этой идеи! А потом передумал. Ну, во-первых, не совсем (совсем не) про спелеологию это всё тогда получается. Во-вторых, может обидеть тех наших товарищей, которым такие формат и правила игры действительно чем-то очень важны или просто бескорыстно нравятся. Ну, а в-третьих, нормальные люди, далёкие от темы, могут не понять юмора и принять всё за чистую монету. Дескать, такая вот уж она и есть современная Российская спелеология: местечковая, меркантильная, мультиспортивная. Да и самому через некоторое время будет неинтересно, читая подобный текст, выискивать крупицы полезной информации в ворохе гипербол, гротесков и прочей шелухи. Поэтому, предлагаю считать, что этого абзаца как бы не было. А про прошедшую экспедицию расскажу как обычно, как захочется. А хочется в этот раз, пожалуй, в форме полевого дневника. Отличный жанр, особенно когда лень или некогда причёсывать поток сознания под литературные или канцелярские рамки.

Если порыться в недрах спелеоподводного форума МЧИШТА РУ, то можно узнать о давней традиции отмечать начало мая ударным пещерным трудом. В мае 2003 было начато системное прохождение небольшой пещеры Акшаша. В мае 2004 параллельно Акшаше стали раскапывать и пещеру Два Кило (до соединения её со Мчиштой дело пока не дошло). С 2013 года (тогда мы работали уже на Верхней Мчиште, заходили через Акшашу) майские похождения в систему проходят уже на регулярной основе (в мае 2016, например, начали раскопки п. Абшдза (П-1)), с перерывом лишь в 2020 г. из-за закрытой в связи с пандемией границы с Абхазией. Не стал и этот год исключением.

С 01.05.2022 по 12.05.2022 состоялась очередная традиционная первомайская экспедиция в пещерную систему Мчишта, организованная «Обществом исследователей Мчишты» (ОИМ) при активном участии Сочинцев из Спелеосекции Сочинского отделения РГО, турклуба «Равновесие» и лично.

Участники:

1. Александр Измайлов

2. Евгений Кузьмин (КЕВа)

3. Владимир Петров

4. Ирина Драчкова

5. Евгений Снетков

6. Алла Шикалова (Сеня)

7. Иванов Николай

8. Сергей Яшин

9. Александр Солнцев

10. Геннадий Иконников

11. Наталья Смольнякова

12. Анна Абрамова

13. Алена Хвостова

14. Артур Кадыров

15. Александр Соколов

16. Анатолий Таран

Работали в п. Акшаша и п. Абшдза (П-1), занимались поверхностным поиском и ревизией известных входов.

Уверен, каждому из участников эта экспедиция запомнилась по-своему. Надеюсь, каждый при желании сможет самостоятельно описать свои впечатления и полученные результаты. Возможно, некоторые события с разных точек зрения будут выглядеть совсем по-разному. Даже очень интересно будет сравнить (считайте это официальным приглашением). А на мой взгляд, было всё примерно так…

01.05.22

До последнего момента не было полной ясности, кто и когда едет в экспедицию, где собирается базироваться наверху, как добираться до места проживания, чем и с кем заниматься в пещере (или даже в пещерах)? Будет ли компания давнему «большому другу спелеоподводников» Владимиру Петрову для поверхностного поиска? Запрашивать дополнительный прицеп для вещей на границу или нет? Ну и множество других вопросов без ответов. Что ж поделаешь? Издержки горизонтальной иерархии – свободные люди в свободной стране - остаётся принять всё как есть. Успокаивало то, что так бывало далеко не раз, и всегда всё отлично получалось.

Можно было, конечно, заранее запланировать и директивно обозначить вот это всё: кто не успел - тот опоздал, разрешите обратиться, график штурма, план по валу, допустимая категория сложности, форма одежды парадная, подъём/отбой/питание по зеленому свистку и т.п. Но зачем? Не учебно-тренировочные стрельбы у нас, не выезд спелеошколы первого года, не пещерный туризм высоких достижений. А очередная исследовательская экспедиция взрослых самодостаточных спелеологов в своё свободное время и на свои собственные средства. С приличным бэкграундом, причём, спелеологов. Боюсь, не многие поймут жестких административно-командных методов организации такого мероприятия. Я сам первый и не пойму, если что.

Как обычно, всё успешно самоорганизовалось. Вечером все участники (кроме КЕВы, Саши Измайлова и Геннадия Иконникова, присоединяющихся к нам через несколько дней) собрались в верхнем домике Гарика в Блабурхве. Знакомство друг с другом, с пещерами, задачами (их у нас много, на любой вкус и квалификацию), с правилами проведения экспедиции (их у нас тоже много - давно живём). Согласование планов работ. Ну и тимбилдинг, конечно.

02.05.22

Сегодня забрасываемся в ПБЛы (подземные базовые лагеря). Серёжа с Аней и Наташей идут на 3 дня в Акшашу, Владимир начинает рекогносцировочные работы на поверхности карстового района, остальные загружаются в П-1.

Дождь то усиливается, то немного затихает. Долговременный прогноз погоды более-менее оптимистичный, хоть с каждым часом и становится всё менее радужным.

Сочинцы договариваются с Гариком о заброске к пещере на машине прямо из верхнего домика (блин, а так и раньше можно было?!), поэтому к П-1 подходим налегке. В рукомойнике в лагере нет воды. Идём с пустыми пятилитрушками на источник неподалёку. Когда-то наличие этого источника очень смущало Великана (заслуженный спелеолог из Новокузнецка, один из руководителей исследований карстовой системы Мчишта) на предмет перспективности работы в П-1. Вроде, расход воды уж очень похож на расход ручья под гротом Унитаз на глубине -25 м… К счастью, пессимистические опасения, как всем известно, не оправдались. А сегодня из источника вытекает полноводный ручей. В некоторых пещерах его вполне даже могли бы называть рекой. Хочется верить, что в Унитазе сейчас не такая же картина, так как гидрокостюмов у нас нет.

Вопреки опасениям воды в пещере немного. Ну, может быть, чуть больше обычного. Вниз отлично проходим по более простой «мокрой» навеске (в пещере две параллельные трассы, более сложная обходит воду). К вечеру все уже в ПБЛ «Солнышко» (в П-1 принято называть подземные лагеря по аналогии с пионерскими), бодры и веселы. Сочинцы поначалу оккупируют перовскую площадку («Корпус 3»), показавшуюся им более привлекательной и удобной. Но спать в конце концов переползают к нам, на общемосковскую («Корпус 2»), так как на перовской жить без тента всё-таки некомфортно.

Воды в лагерном ручье как обычно в межень. Паводка не ожидается.

03.05.22

Долгие утренние сборы, подготовка снаряжения и оборудования. Идём большой компанией (6 человек) на экскурсию к истокам Черепаховой реки (это далеко на север, более двух часов ходу в один конец), забрасываем снаряжение, планируем начать работать по своим направлениям. Александр Соколов загорелся задачей пройти вверх по реке по водопаду, перекрывающему в малейший паводок всё сечение колодца диаметром 3 метра. Препятствие, остановившее зимой сибирскую группу (первопроходцам и прочим случайным прохожим ранее посчастливилось наблюдать этот колодец в межень, с виду он 15-метровый), - достойный вызов. А Александр с Артуром, как и многие Сочинцы, - спелеологи с крепкими сибирскими корнями. Так что, вызов принят. Задача нашей топосъёмочной группы - проложить реперный ход от неприступного пока водопада (того самого, работать начинаем практически в одном месте с восходителями) по Чердакам (условное название древней системы ходов) до начала зимней иркутской топосъёмки обнаруженного ими же спуска до Костёла («огромного обвального грота» в конце 80-метрового каскада колодцев). Дальше – как пойдёт, по настроению и возможностям, вариантов много.

В сибирском отчёте о работе в зимней экспедиции этого года указано, что в пещере от «Солнышка» до нового ПБЛ «Сила Сибири» (это в условно центральной части пещеры, построен на песочке между двумя каменными осыпями в 2-х минутах ходьбы от ПБЛ «Орлёнок») теперь проложена Зеркальная дорога. Вопреки тягостным опасениям (у меня в голове почему-то стояла картина участка такой дороги в бирюсинской пещере Гондурас - десяток светящихся в свете фонарей пикетов на 50 метров хода), оказалось, что на самом деле зимой установлено лишь несколько дополнительных цветных отражаек в некоторых характерных местах. Что совсем не кажется лишним, и не портит внешний вид пещеры. От сердца прямо отлегло! А очень грамотно проложенный телефонный провод и скобы/веревочки в Шее (протяжённый ход с многочисленными скалолазными уступами, ШЯ – Шелепин-Якупова), смонтированные как раз там, где нужно, и существенно облегчающие продвижение по этому ходу, ещё больше трогают стремительно оттаивающий пламенный мотор. Отличная работа, сибиряки - молодцы! Готов теперь простить им даже навязчивые ежедневные телефонные переклички в 9 утра в зимней экспедиции. (Шутка).

Кстати, раз уж пошла такая пьянка… Прямо режет слух и вызывает категорический душевный протест название ПБЛ «Сила Сибири»! Интересно, какие чувства испытали бы, к примеру, жители Миллерово, узнав, что один из их безымянных пригородных оврагов с подачи прошлогодних аризонских студентов-практикантов на иностранных картах теперь обозначен как «*Grand Canyon»*? «Сила Сибири» - звучно, вроде. Но и ни в пионерскую лагерную тему не вписывается, и неуместной региональностью откровенно попахивает. Надо всё-таки трепетнее относиться к чужим монастырским погремушкам!

Пытаюсь справиться со своим внутренним диссонансом лингво-математическим методом. Итак, дано: «Сила Сибири». Громоздко как-то, угловато… Попробуем улучшить. Что, если сократить? Сила Сибири = СС. Нет, плохо! Сила Сибири = СиСи. О! Уже лучше. СиСи = Сиси = Сиськи. М-да… Получается глупо, но смешно. Попробуем раскидать обратно на два слова, подтянуть родную географию и глянуть на разрез-развёртку П-1… «Нижние Сиськи»! Во! Отличное альтернативное название. Некоторым прямо очень нравится. Что и требовалось доказать, как говорится. Шутки шутками, но как теперь это развидеть? Душевное равновесие восстановлено, и можно спокойно двигаться дальше.

Группа Снеткова занимаются различными топографическими «недоделками» между «Солнышком» и «Орлёнком» и сегодня переезжают в Голову (большой грот в Шее), где зимой сибиряки поставили ПБЛ «Скала». Собираются оттуда (чтобы ходить было поближе) следующие несколько дней работать на Черепаховой реке и Чердаках. Заглядываем и мы посмотреть на «Скалу» по дороге. В Голове никто из нас ещё ни разу не был. Обстановка в лагере кажется несколько спартанской. Ничего лишнего, спальное и отхожее места однозначно и сразу определяются, водокап работает. Жить можно.

На спуске из Шеи к озеру вторая навешенная зимой сибиряками верёвка приходится очень кстати (при подъёме мы её так и не использовали). Как и для чего пользоваться первой зимней навеской на спуске мы так и не догадались. Но, возможно, в паводок пригодится и она.

Проходим Черепаховую реку и попадаем на развилку в обвальный грот с конечным репером 268R. Верёвка с навешенных зимой уступов перед неприступным водопадом оказалась демонтирована и лежит неподалёку в безопасном месте. Видимо, чтобы её не размочалило потоками воды в паводок. Воды больше, чем я видел в ноябре, но вроде не ужас-ужас. Александр с Артуром надевают гидры и скально лезут по уступам на разведку.

Некоторое время занимает поиск направления нашей работы. Из обвального зала вверх идут несколько ходов разной ширины, разветвлённости и протяжённости. К сожалению, оказывается, что наш – именно тот, с самым узким вертикальным пережимом, куда лезть больше всего не хочется. Достаточно компактная Алёна легко пролезает вперёд, я же начинаю застревать. Как же тут ребята зимой каждый день ходили с навесочным снаряжением? А первопроходцы из Перовского клуба? Богатыри просто! Ну, оно и понятно – рекордсмены мира всё-таки. Вспоминается, как когда-то на Верхней Мчиште на ручье перед спуском в зал Крым тоже был похожий локальный пережим. Проходили все, вроде, через него (некоторые даже железо и комбезы с себя не снимали при этом). Кроме Петра Любимова, как оказалось. Два дня пытался он туда пролезть. Технологии в тот раз под землёй не оказалось, пришлось классическими гужевыми методами работать. Помощников Петру в этом деле постепенно становилось всё меньше и меньше. В конце концов пришлось и мне сказать ему, что ещё пара часов, и пора будет расходиться в разные стороны. Но всё в итоге получилось. И с таким трудом попавший в Крым Пётр нашёл-таки там новые перспективные продолжения. Реабилитировал таким образом всю свою команду (тоже, кстати, будущие рекордсмены мира), обогнавшую его на два дня и быстренько, чуть ли не «на время», авторитетно «заткнувшую» было эту ветку пещеры.

Так что, не легко проходимые щели на магистральных направлениях лучше не оставлять. Кувалды у нас с собой нет, но есть скальный молоток. За полчаса-час удаётся расширить щель раза в полтора, теперь и я прохожу через неё без усилий.

Работать по планируемым задачам остаётся совсем немного времени. К оговоренному сроку возвращения оказались выполнены лишь первые десятки метров реперного хода и пройдены первые метры вертикального колодца. По словам Александра, брызгает в колодце только в самом низу, дальше всё комфортно.

В «Солнышке» нас встречают забросившиеся практически прямо с самолёта/поезда Евгений Кузьмин и Саша Измайлов. У них с собой один комплект восходительского инструмента. Изначально была надежда, что восходительских двоек и комплектов будет по два (Анатолия заранее подготовили к мысли, что нужно будет страховать восходителя Сашу), но Талия не смогла принять участие в нашей экспедиции, и Женя с Сашей решили восходить вместе. Не беда – Анатолий легко переквалифицировался и согласился вместо помощи на восхождениях применить свои профессиональные геодезические навыки (одним знакомым спелеологом МИИГАиК-овцем у меня теперь больше) для установки реперов. Всем работы хватит.

04.05.22

Деловитая возня с утра в «Солнышке». Паковка. КЕВа с Сашей планово перемещаются в ПБЛ «Орлёнок», поближе к местам предстоящих восхождений. Александру, Артуру и Анатолию приглянулся сибирский лагерь, оттуда в полтора раза ближе ходить на вчерашний водопад. Мы с Сеней упрямо пускаем корни на своей площадке. Алёна, раз уж решила работать вместе с нами и осваивать топосъёмочные премудрости, тоже остаётся. Такая вот логистика.

Продолжаем с Алёной (она сегодня в первый раз главная по Топодроиду - программа такая на смартфоне для топосъёмки) и Анатолием реперный ход по Чердакам. Присоединяюсь к не раз высказанному мнению, что здесь совсем не помешает подробная «сплошная» топосъёмка. Не совсем всё это похоже на просто верхний этаж Черепаховой реки. Возможны неожиданные открытия.

Александр продолжает соло восходить вверх по колодцу с водопадом. Артур, чья миссия заключается в наблюдении за Александром со стороны, бегает между ним и нами, помогает то тут, то там. В один из заходов он спасает Алёну от переохлаждения, делится с ней своей теплой безрукавкой. Топосъёмка – дело не жаркое даже в относительно тёплой пещере. На личном опыте это гораздо ярче вписывается в память.

На Чердаках появляется группа Снеткова. Планируют дойти до навесок и по дороге обратно нанести на топосъёмку геологическую обстановку, сделать поперечные сечения в характерных местах. Женя возмущается, что заход на Чердаки слишком узкий, и как мы могли такое допустить. Вот ведь! Отвечаю Жене, что это просто так кажется, потому что он не видел, каким узким этот заход был вчера.

Александр взошёл колодец до конца. Как и ожидалось, он оказался высотой метров 15. Дальше горизонтальная галерея «5 на 10 метров», которая заканчивается новым 5-метровым водопадом. Завтра ребята планируют его взойти и продолжать двигаться дальше вверх по реке. Артур всерьёз настроен переманить Анатолия к себе в команду для топосъёмки новых открываемых ходов.

КЕВа с Сашей восходят в районе «Орлёнка». Все при деле.

Вечером тяга воздуха в пещере вдруг сменилась на зимнюю. Похоже, наверху не по-майски похолодало. А ночью в наши сны с рёвом врывается паводок и остаётся с нами наяву.

05.05.22

Шум водопада к утру немного поутих. А может, мы просто к нему привыкли. Воды в ручье в несколько раз больше вчерашнего, но по сравнению с зимними паводками – не так уж и много. Делаем засечки. Уровень воды медленно-медленно, но очевидно спадает. Сеня сегодня на хозяйстве, а мы с Алёной звоним Анатолию, чтобы он через полчаса был готов к нам присоединиться, и стартуем на работу.

По дороге оцениваем количество воды в ручьях – бывало и больше. Чуть дальше Головы в Шее встречаем незнакомый нам водоток (вчера ещё его не было), пересекающий основной ход в непроходимой щели в полу. Ручей на спуске из Шеи к сифонному озеру кажется не сильно изменившимся по сравнению с обычным состоянием.

А вот Черепаховая река сегодня прямо бушует в своих узких стенах. Приходится идти по самому верхнему этажу (местами пешком и в полный рост по настоящему полу, а местами в серьёзных распорах над есть куда упасть), что заметно замедляет темп передвижения. По дороге терзаюсь вопросом, не стоит ли оттопосъёмить и эту дорогу? Чтобы получилась подробная и красивая 3D-модель пещеры. Нужно тогда будет переснять заново всю Черепаховую реку. И прямо по воде, и по верхам, так как и перовская съёмка, и наш реперный ход прыгают с этажа на этаж, причём иногда вразнобой. И правильно ли будет считать длину пути отдельно по этажам со всеми перескоками в плюс к общей протяжённости пещеры? С одной стороны - один меандр, и все пути в одно и то же место ведут. А с другой – так рассуждая, мы пещеру Ботовскую (самая протяжённая пещера России) никогда не переплюнем… Для себя решаю оставить эту затею на когда (и если) появятся избыточные квалифицированные кадры, никаких принципиально новых ходов уже не останется, и дойдут руки до, что называется, сплошной топосъёмки. А пока, как и подобные задачи во многих других местах, откладываем всё в корзину ожидания.

Вид 15-метрового водопада с уступами перед ним сегодня впечатляет по-настоящему! Теперь становится понятно, что имели в виду наши сибирские товарищи, написав, что «работы на данном участке, хотя бы в малейший паводок осложняются водотоком, который падает с большой высоты и перекрывает всю трубу». На что же это похоже? Этакая пышная трёхэтажная шевелящаяся водяная ёлка с толстой прозрачной трубой сбоку, уходящей куда-то вверх и влево под карниз. Ну и рёв воды, конечно, тематически дополняет и без того суровую картинку. Даже подходить близко к облаку брызг не хочется, не то, что думать о восхождении. Гидрокостюмы Сочинцев (они собираются прийти сюда чуть позже нас) сохнут на верёвке в обвальном зале. Восходительского, включая перфоратор, нигде не видно. Упс!

Дотягиваем реперный ход до 101-го сибирского пикета. Привязываем зимнюю иркутскую съёмку к общей нитке (как потом выяснилось, точки привязки к перовской съёмке (пк80) расходятся с реперным ходом всего на полметра). Чтобы двигаться дальше нужно уже вертикальное снаряжение. В другой раз.

Возвращаемся к Черепаховой реке. Воды на «ёлке», кажется, стало ещё больше. Ни сохнущих на веревке гидр, ни самой веревки, ни Сочинцев не видно. Зато обнаруживается встревоженный КЕВа, весьма взволнованный их отсутствием. К нам наверх Саша с Артуром не поднимались, навстречу Жене тоже не возвращались. «Трусы и рубашка лежат на песке…» Где же ребята? Видимо, всё-таки полезли выручать перфоратор.

Никакой навески в яростном потоке воды не видно. Гидр у нас нет, ничего восходительского тоже. Даже если с Сочинцами где-то там что-то случилось (залезли, например, а воды прибавилось, и спуститься обратно уже никак), помочь им прямо сейчас мы не можем. Богатая фантазия рисует различные картины возможного развития событий, одну страшнее другой. Что-то из вариантов озвучивается вслух и оптимизма окружающим совсем не прибавляет. Но вот где-то в высоте за стеной воды начинает проблескивать свет фонаря. По крайней мере, живы! С надеждой ждём появления второго света, но, похоже, человек там всё-таки один. Для привлечения его внимания подаём различные световые сигналы, но какого-либо логического ответа не получаем. Свет за стеной воды живёт по своей программе, на контакт с нами не идёт.

Через некоторое время к нам подтягиваются Саша Измайлов и Ира Драчкова. Оказывается, КЕВа с Сашей продолжили было восходить по водопаду в «Орлёнке», но в паводок это оказалось очень грустно. Переместились в относительно сухую Голову, взошли там в глиняное очко. Обнаружили водоток, идентифицировали его с аналогичным, шумящим в лагерной шехельде, и с появляющимся потом в Шее (тот самый, новый для нас). В оставшиеся полдня решили втроём сгонять до Костёла, посмотреть что и как, набрать геологических проб. Но, похоже, распоры над Черепаховой рекой Ирину порядком измотали, и план стремительной экспансии трещит по швам.

Саша тоже ходит смотреть на свет вверху водопада. Задумчиво чешет при этом то бороду, то затылок. А свет тем временем смещается вниз примерно до дна 15-метрового колодца. Потом в контровом освещении за стеной воды появляется фигура человека. Видно, что она что-то делает руками. Не панически, а вполне осознанно, размеренно. Работает с верёвкой, вяжет узлы. Через какое-то время свет снова перемещается куда-то наверх. «А вам не кажется, - говорит Саша, - что у них там всё хорошо? Люди работают в пещере.» Ну, по крайней мере, теперь понятно, что ничего очень плохого не случилось. Наши товарищи по ту сторону воды ведут себя адекватно, оснащены гораздо лучше нас, и в чём-либо помочь им мы на данный момент всё равно не в силах. На всякий случай оставляем ребятам на видном месте свои недоеденные перекусы.

Несмотря на протесты Иры (вылазка в Костёл очень вероятно закончится глубокой-глубокой ночью, что не входит в планы КЕВы и Саши), все вместе отправляемся в обратный путь, не дожидаясь возвращения восходителей. На репере 158R останавливаемся нашей топосъёмочной тройкой, чтобы закрыть один, ещё ноябрьский гештальт. Работа сразу не залаживается. Топодроид бастует, ни в какую не хочет делать нам разрез-развёртку. А может, это просто мы тупим без Сени. После пары-тройки неудачных попыток разобраться в программе, спонтанно возникает единогласно поддержанное предложение оставить это дело на завтра, а сейчас сгонять налегке обратно через Черепаховую реку, посмотреть, как там дела у ребят.

В обвальном зальчике застаём разгидривающегося Артура. Он очень тронут нашей заботой. Говорит, что пришли они с Александром (его тоже уже видно – висит на стене метрах в 10 от нас, делает промежуточные точки, но из-за шума воды разговаривать с ним ещё невозможно), увидели ревущую воду, и стало им очень жалко оставленное наверху снаряжение. Залезли в гидры. Скальную дорогу по уступам наверх они вчера-позавчера хорошо наощупь запомнили, забраться получилось. Решили лезть и дальше по навеске. Со стороны смотреть страшно, а на самом деле есть вполне рабочие варианты маршрута. Перфоратор благополучно их дождался в верхнем зальчике. Восходить новый 5-метровый уступ в паводок уже не стали, а сделали навеску на 15-метровый колодец и прилегающие уступы в обход воды. Говорю, что я не стал бы лезть за оставленным снаряжением в этой ситуации, что у нас принято работать в пещере избыточно безопасно и т.п. Ну, в общем, все и так всё понимают… Победителей не судят.

Пройденный вверх колодец ребята назвали Инициативным. После экспедиции Александр попросил предварительно забронировать за ним на ноябрь продолжение восхождения вверх по Черепаховой реке. Забронировано.

Забираем транс с восходительским и, не дожидаясь спуска Александра, стартуем домой. По дороге, сообщаем всем, что всё с нашими товарищами хорошо. Все с заметным облегчением выдыхают.

Встречаем КЕВу с Сашей за столом в лагере под «Орлёнком». КЕВа делится впечатлениями от Черепаховой реки. Какая же она Черепаховая? Говорит, что они с Талиёй еще в 19 году доходили по ней от озера до 5-метрового водопада, но просто обхода тогда не нашли. И что озеро это, куда впадает река, желто-зеленого цвета. И назвали они тогда его ЖЗ-озеро именно поэтому. Даже думали, что это кто-то из спелеологов на Бзыбском массиве воду красил, и краситель в П-1 проявился. И Черепаховая река тоже желто-зеленая. А ЖЗ-речка, названная ими с Талиёй из-за воды точно такого же цвета, вытекает уже из полусифона в другой части пещеры, достаточно сильно удалённой. И что скорее всего, это всё-таки не та же самая река, что и Черепаховая, а просто точно такая же по цвету…

Всё-таки есть что-то в после долгого рабочего дня по дороге домой зависнуть посидеть за большим каменным столом, перевести дух, попить чайку. Колени, спина и всё такое с удовольствием отдыхают. Очень приятно со старыми товарищами придаться воспоминаниям о былых совместных пещерных похождениях. За таким столом хорошо с самого утра расписать пулю, забить козла, разыграть Сицилианскую защиту или заняться другими важными ПБЛ-ными делами. Так и хочется здесь разложить штабные карты, созвать брифинг, наметить направления главных ударов, заслушать отчёты полевых командиров и координировать, администрировать, руководить, руководить, руководить... Ой! Чего это я? Видимо, с водопада из-под «Орлёнка» «свежестью» вдруг пахнуло прямо в мозг. Недаром Талия перед экспедицией строго-настрого негодовала по этому поводу. Пора поскорее сдвигаться домой.

А воды в ручьях по дороге стало значительно меньше, чем утром. Почти как в межень. Паводок спадает.

Днём с поверхности звонил Геннадий. Из Акшаши народ ещё вчера вышел, всё хорошо. Вынесенный из пещеры мусор утилизируют в верхнем домике, а полезные вещи, которые ещё послужат на благо исследования системы Мчишта, перенесли к Рауфу.

06.05.22

Звонок сверху. Владимир и Геннадий сообщают, что сегодня делают еще один кольцевой маршрут и завершают работу в экспедиции. Вчера весь день шёл дождь, сейчас проясняется, с завтрашнего дня ожидается хорошая погода. В верхнем домике Гарика нас ждёт приятный сюрприз, всем удачи и т.п. От позитивных новостей и без того неплохое настроение ещё больше улучшается. Похоже, послезавтра вода на Уступе Великана (вертикальная часть пещеры) совсем спадёт, и выброска будет комфортной.

Идём с Сеней и Алёной снова на Черепаховую реку. На четвёртый день подряд знакомый маршрут начинает несколько утомлять. Сделали топу сухого обхода 5-метрового водопада, отснятого ранее лишь ниткой реперного хода, да и то без дублирующих точек (тот самый незакрытый гештальт). Наш прошлогодний ноябрьский реперный ход не бился с январской топосъёмкой первопроходцев на несколько метров, и место нестыковки удалось локализовать именно на этом участке. Отсняли в этот раз всё как положено, с абрисами и разрезом-развёрткой. Наш реперный ход оказался верным. Видимо, в перовской съёмке один из переходов с пикета на пикет сохранился просто как пучок сплеев. То ли не поймал Топодроид три одинаковых измерения, то ли поймал, но потом прислушался к флуктуациям показаний магнитных датчиков Дисты (прибор для топосъёмки такой) и передумал… Как бы то ни было, теперь с этим участком всё понятно. Ну и лишние 50 метров к протяжённости пещеры официально прибавилось.

Группа Снеткова перемещается в ПБЛ «Магадан», планируют заниматься Тропой Носорога и окрестностями (это всё в восточной части пещеры). Знакомство с районом, геология, поперечные сечения…

Сочинская группа тоже отправляется на восток, штурмовать белый 4-метровый натёк в восходящем ходе от репера 222R, найденный Сергеем Панфёровым и Яшей Денисовым в январе. Первопроходцев тогда остановила закончившаяся верёвка и необходимость одобрения от руководства ОИМ на «топтать красоты». Целесообразность продолжения восхождения была впоследствии подтверждена, но пачкать натёки – крайне не рекомендовано. Наши сочинские товарищи восприняли пожелание сохранить девственную чистоту пещеры достаточно буквально. Артур лез вверх по люстрам и пагодам без комбеза, перчаток и сапог, в белых с виду даже чистых носках. Без ИТО, только классическая техника, строповые петли и гимнастическая страховка. Это всё доподлинно известно, так как Александр, оказывается, имеет очень полезную привычку носить с собой под землю телефон в водонепроницаемом противоударном чехле, и весь процесс покорения уступа снимался им на видео. Небольшой ход за натёком с приличной тягой воздуха закончился прозрачным озерцом, с виду временно (без кувалды или даже чего посерьёзнее) непроходимым.

КЕВа с Сашей продолжили Барьеровское (спелеоклуб «Барьер» из Долгопрудного) восхождение от репера 212R (это по дороге в дальнюю «южную» часть пещеры). Вверх всё, к сожалению, заткнули. Надо будет слазить туда как-нибудь, топосъёмку хоть сделать…

Вечером по телефону Евгений спрашивает, не собирается ли кто-нибудь завтра в их сторону, на восток? Намекает, что хорошо было бы забрать из «Магадана» мешок с образцами пород (с камнями, значит) и вытащить его на поверхность. Леса рук желающих на эту работу не наблюдается. У всех, конечно же, оказываются свои неотложные задачи, график последнего рабочего дня под землёй прямо расписан-расписан и т.п. Так что внеплановый Женин вопрос подвисает в телефонных проводах как минимум до утра, которое, как известно, мудренее любого вечера.

07.05.22

Все подземные лагеря в 8 утра будит неожиданный телефонный звонок. Сергей Яшин с Александром Солнцевым начинают спуск в П-1. Сергей развёз девушек после Акшаши по домам, а потом встретил где-то Сашу, и решил вместе с ним вернуться в экспедицию. В планах: сделать что-нибудь полезное и помочь назавтра с выброской. С обеда вчерашнего дня на поверхности поливает дождь. Синоптики обещают, что ни сегодня, ни завтра он не прекратится. Вот ведь! Прежний прогноз погоды нам нравился больше… Как-то снова не засыпается, приходится вставать.

К завтраку воды в ручье так и не прибавилось. В темпе проверяем калибровку прибора и собираемся на работу. Сегодня по плану лайтовый выход – отснять барьеровское восхождение по водопаду прямо из лагеря. Очень хочется успеть всё сделать до начала паводка. Через некоторое время приходят Сочинцы (без гидр, как почти все матёрые П-1-щики), выливают воду из сапог, отжимают из носков и отправляются дальше на «Магадан» за геологическими образцами и помочь Жене в каких-то разведывательных действиях.

Барьеровское восхождение из лагеря оказалось небольшим. Лезешь вертикально вверх метров 25, влезаешь в глину на примерно таком же по протяжённости горизонтальном участке, чумазый с ног до головы перешагиваешь через водопад и смотришь вверх ещё метров на 10. Там видно два хода. Один – что-то с потолком в сторону восхождения по натёку от репера 24R. Судя по топосъёмке, до натёка, непроходимо заросшего пятнадцатью метрами выше, тут считанные метры. Натёк, похоже, это старое русло нашего лагерного ручья. Второй ход – прямо вверх, выглядит гораздо зияющее первого (потолка не видно) и с расходящимся надвое водотоком. «Чернота чернеет», - сказал Саша Измайлов про это место. Камера, из которой ведутся наблюдения, почти полностью забрызгивается, но буквально в паре метров выше уже есть сухие места. На обратном пути успешно делаем топосъёмку.

Остаток дня посвящён отмыванию от глины, ревизии ловушек на беспозвоночных, сбору и формированию выносимого наномусора, наведению красоты в абрисах свежих топосъёмок. Каждое из этих занятий (за исключением отмывания), несмотря на свои, казалось бы, нересурсоёмкость и ПБЛ-ность, требует специальных знаний и навыков, и занимает достаточно продолжительное время. До погреть собственным организмом спальник руки так и не доходят.

К ужину с геогостинцами из «Магадана» возвращаются Сочинцы. За Тропой Носорога они по просьбе Жени посмотрели внимательно на предмет возможных продолжений и обнаружили достаточно большое окно в новый перспективный ход. Правда, спустя пару недель, когда на гусятнике Серёжа Панфёров (один из первопроходцев и «куратор» восточного направления П-1) решительно стукнул массивной кружкой по деревянному столу и потребовал от нас подробностей расположения нового перспективного окна, выяснилось, что ход этот ему известен, обследован и затыкается. На справедливый вопрос Жени Снеткова, почему этого известного хода нет на топосъёмке, Сергей ответил: «Там много чего ещё не отснято». Действительно, оказалось многое не отснято. Включая системы сухих и обводнённых ходов и залы со следами посещения «неизвестных» первопроходцев. Кое-что в этот раз отсняли, но большая работа ещё предстоит.

Паводок, вопреки ожиданиям, так и не случился.

08.05.22

Выброска прошла по большой воде. И те, кто был в гидре, и те, кто без – все промокли до нитки. Наверху нас встретил периодически затихающий дождь. Как и не уходили! Только попрохладнее стало, но всё же не как зимой. Десять минут без активного движения, и организм начинает трястись крупной дрожью, пытаясь согреться самостоятельно. Вопреки опасениям, по дороге от П-1 до верхнего домика Гарика в лесу никто не заблудился, даже те, кто самостоятельно шел этим путём впервые и в сумерках. Спасибо Саше Измайлову (они с КЕВой остались в Отхаре) за подробное объяснение дороги, старожилам за качественную маркировку тропы и первоходам за устойчивость на правильном курсе!

В кухне верхнего домика Гарика нас встречают невиданные чистота и порядок. И большая поленница дров около сияющей почти как новая печки. Тот самый обещанный приятный сюрприз от Владимира и Геннадия. Серёжа Яшин раскрывает нам секрет такой стерильности помещения. Оказывается, наши поверхностные товарищи утилизировали в печке мусор, вынесенный Сергеем и девушками из Акшаши. Когда огонь добрался до ампул из просроченных медикаментов, они начали весело взрываться, отчего с печки слетел весь нагар и окалина не только изнутри, но и снаружи. Волей-неволей пришлось убираться.

Анатолий, оказывается, впервые был в пещере с ПБЛом. Причём, сразу почти на целую неделю. Между тем, ни оглушенным этим фактом, ни перевозбуждённым он совсем не выглядит. Отлично вписался в экспедиционный подземный ритм. Молодец!

Для меня тоже кое-что в этот раз было впервые. Никогда ещё на моей памяти последний экспедиционный вечер в верхнем домике не проходил «на сухую». Восемь человек, здоровые небритые мужики и прекрасные девушки – и ни грамма спиртного. И полное спокойствие и умиротворение по этому поводу, будто так и надо. Не удивлюсь, если не только я, но и ветхие от времени стены верхнего домика Гарика впервые наблюдали такую картину. Ещё один штрих к портрету современной спелеологии.

09.05.22.

День Победы. Ура! Прощаемся, рассаживаемся по транспортным средствам и разъезжаемся по домам. Дождь прекращается, как только мы выруливаем на Сухумскую трассу. Практически неделю непрерывно поливал. Бедные цивильные отдыхающие и местные работники туристического бизнеса! Все праздники коту под хвост! В очередной раз зарекаешься верить долгосрочным прогнозам погоды.

Серёжа Яшин с Сашей Солнцевым завозят нас прямо на Адлерский вокзал и помогают загрузиться в камеру хранения. По дороге ещё заскакиваем в Гагры к Ане Абрамовой на блины и помыться. Огромное спасибо дружным и гостеприимным Сочинцам!

Последние участники благополучно выбрасываются из пещеры. Экспедиция Мчишта-Май-2022 успешно-таки завершается.

Огромное спасибо всем за отличную компанию, и до обязательных новых встреч!

…….

10.06.22

Вот написал я: «Экспедиция завершается». А пока думал и неспешно писал этот рассказ, первоначальный текст уже морально устарел. Продолжается экспедиция-то оказывается! Владимир Петров и Геннадий Иконников не удовлетворились тем, что майский дождь помешал активным поверхностным поискам. Программа не выполнена! И в длинные выходные июня они снова отправились в горные леса над Отхарой. Но это, пожалуй, уже другая история…