Река Амедичи.

Задаешь себе вопрос, способен ли достоверно и объективно рассказать про реку предназначенную для сплава? Не пропустить отдельные яркие эпизоды подчеркивающие индивидуальность речной системы, точно охарактеризовать те или иные особенности рельефа. Поведать о мощном водотоке, учесть строптивый норов реки на крутых прижимах и крупных порогах. Впрочем, это лирика, если взялся за дело так без лишних рассуждений как говориться бери быка за рога.

Амедичи. Так и подмывает начать повествование в жанре приключенческого рассказа или драматической пьесы. Увы, вовремя возымел здравый смысл путешественника. Читатель ведь разный - с деловым подходом, с романтическим укладом мировоззрения, альтруисты и пессимисты, приверженцы оккультизма и просто незаурядные «пофигисты». Именно поэтому вознёсшееся перо художника должно «переродится» в графитный стержень карандаша с индексом «2Т». Продолжим в обычном режиме сокращённой записки «ревизора», затем ненавязчиво перейдем к располагающему разговору, возникшему в доверительном общении между приятелями-собеседниками. И так…

Река горная порожистая и быстро текущая. Островов мало и носят островные группы локальный характер.

От притока Куртах (270 км. от устья) до левого притока Ягодный (253 км. от устья). Долина просторная, кругом лес. Низкие берега, иногда попадаются невысокие ярки. Прибрежные участки сгустки мелких болот. Течение перекатное, встречаются и прямотоки со спокойной водой.

Приток Ягодный (253 км от устья) - гора Мраморная или правый приток Подгорный (185 км от устья). Укрупнившаяся лесная река с текучими тягучими и отдельными порожистыми отрезками. В километре от притока Ягодный первый порог. Амедичи перерождается в горную реку.

Гора Мраморная - левый приток Наледный (156 километр от устья). Множество каскадных порогов, крупных перекатов, шивер, нагромождений валуника. На карте пороги не обозначены!!!

От левого притока Наледный (156 километр от устья) до левого притока Ярогу (88 километр от устья). Берега облачаются в суровую гористую обновку. Курумниковые осыпи вплотную приближаются к реке. Пороги заглубились в проходных сливах. Останцы и крупные валуны являются опасной ловушкой на спуске. При разливах наблюдаются обмелевшие шиверы.

Отрезок реки от притока Ярогу (88 км. от устья) до правого притока Нирелях (52 км. от устья), отмечен каскадом порогов. Горы вписаны в береговую черту. Водоток мощный, уклон русла велик. Пороги поражают крутизной и протяжённостью.

От притока Нирелях (52 км. от устья) до Алдана, река постепенно гасит скорость, выходит на равнинный участок. Течение быстро, без ярко выраженной стремнины. Берега приземистые, сглаженные. Возникают острова с предсказуемо мелкими протоками.

Господа теперь расслабьтесь. Далее пойдет углублённое повествование с кучей важных деталей и не опровержимых фактов. Спешки в литературном слоге более не будет.

Не в силах сдержаться, чтобы не высказаться о погоде. Пока центральная и северная часть республики Саха (Якутия) находились под испепеляющим солнцем, лесоохрана совместно с ВС РФ боролись с обширными пожарами. Новостные строчки обжигали яркими сводками о новых очагах вблизи населённых пунктов, а столицу республики город Якутск окутал ядовитый смог от горевшей тайги…

Южная Якутия наоборот подвергалась нападению грозовых фронтов. Это ли не говорит о Сибири как об огромном пространстве, где всё крайне непредсказуемо. И главное погода не следует предписаниям административного деления на границы.

Вылетая из посёлка Чульман, и не ведали, как повезло с заброской. В течение пяти дней до обозначенной даты властвовала ненастная и нелётная погода. Не знаю, кого и благодарить, 22 сентября возникло благоприятное погодное окно для летательных аппаратов. Командир вертолёта, правда, несколько озадачил, сказал - «Официально по метеосводке полёты разрешены…, но на подлёте к Амедичи будем ориентироваться по фактической погоде. Вполне возможно развернёмся и полетим назад. Сами понимаете, придётся оплатить и вторую попытку».

На что руководитель группы Владимир Коваленко человек волевой и сдержанный категорически заявил – «В таком случае будем ждать лётной погоды со 100 процентной гарантией. Резервных финансов на такой случай у нас нет!!» Пилот помедлил с ответом, затем твёрдо решил – «Загружайтесь вылет через час!»

Стремительный разбег и полёт над Алданским нагорьем. Облетаемые вершины остались ниже полётного эшелона. Наткнулись на грозовые тучи закрывающие горизонт дождевой ширмой. Амедичи улыбнулась солнечной погодой. Воды в реке с избытком травянистые берега залиты. Площадка под посадку не надёжная.

Неуверенное касание шасси. Двигателя у вертолёта не выключались. Пилоты боялись, что после обильных дождей размытый грунт сильно промнётся под шасси. Вертолёт накрениться и завалиться на бок.

Разгружались в спешке под свист раскрученных лопастей и рёв турбин. Вещи разбросали по кочкарнику залитому водой. Вскоре вертолёт взмыл ввысь и…, полчища мошки приветствовали жгучими объятиями, оставив на оголённых руках, шее и лице укусы - знаки особого отношения к гостям.

Вечером того же дня зарядил моросящий дождь и не прекращался двое суток. Вода поднялась на метр, заливая наспех разбросанные вещи. На протяжении всей экспедиции периодически заряжали моросящие дожди, влияющие на уровень воды. Для горной реки резкая смена природных явлений особо чувствительна, вода поднимается мгновенно, и так же интенсивно падает. Для сплава по Амедичи обильные дожди не являлись опасными. Значительный уклон русла от истоков до устья, гарантирует быстрое прохождение паводка без высокого подъёма воды. Характерных признаков завалов, нагромождений брёвен по руслу и берегам нет.

Если разделить маршрутные дни на солнечные и нет, то соотношение будет в пользу пасмурного неба. Заморозки наблюдались редко и только на высокогорье Амедичи. В принципе было тепло. В течение четырёх дней, начиная с 3 сентября солнце светило без облачной вуали. Для тайги жаркая погода не самое лучшее время душно и безветренно. Кожа на открытых участках тела покраснела, впору пользоваться кремом от солнечного загара.

Достаточно пройтись по параллели и выяснится Амедичи расположена на уровне Вологодской области. Солнце на данной широте довольно интенсивно греет даже в сентябре.

Речное ложе Амедичи проходит в горном массиве Алданского нагорья. Один тот факт - разница высотных отметок межу истоком и устьем составляет 618 метров, при общей длине водотока 313 километров, должен привлечь внимание. Отчаянным авантюристам стоит призадуматься…! При не хитром подсчёте на каждом километре Амедичи в среднем теряет 1,97 метра. Напомню дотошным читателям, река пробила русло в монолите горных пород. Раздольных плёсовых разливов при таком береговом строении не предусмотрено. На протяжении всей реки визуально отмечается значительный уклон русла. В более или менее спокойных водах река несколько выполаживается, хотя угол падения по-прежнему приметен не вооруженному глазу.

Основные островные скопления находятся: вблизи притока Алдакай, не доходя притока Ярогу, и после притока Лукин в устьевой зоне Амедичи. Остальные заливные галечные островки возникают при низком уровне воды и естественно не идут в зачёт.

Острова пребывают в таёжной укладке, заселены лиственно-хвойными деревьями, приземисты с травянисто-кустарниковыми берегами. Для некоторых островов характерны небольшие заболоченные углубления. Вероятно, в далёкие времена при формировании современного рельефа речной поток создал промоины, повлиял на почву находящуюся в оковах вечной мерзлоты. С годами русло менялось, взошла тайга, затопленные ниши превратились в болотца с каменистым дном. Необходимо отметить, таёжка кустарник, деревья, лишайник вся прибрежная зона взошли на каменисто-галечной основе.

Речное русло в местах островного дробления раздаётся вширь, умножается в три, четыре раза. Амедичи мелеет до колена. Проходной фарватер теряется в галечных косах и перекатных намывах. Не глубокие шиверы сменяются одна за одной. Валуны-одиночки создают немало проблем. Их лысые макушки облизаны ледоходом, имеют предсказуемо сглаженные яйцевидные формы. Бесспорно, где возникают острова, там обязательно появляются протоки. Взаимосвязь очевидна, водоток посредством островных препятствий дробится на ответвления. Протоки не значительные короткие и прогнозируемые, отсутствуют путаные головоломки. Неразберихи в навигационно-лоцманской работе не создают. Выбор очевиден, где шире протока и приметнее стремнина с сильным волнением - значит здесь основное русло.

Подходим к главному. Деление реки на части или по-другому сказать – «Разберём исследуемый предмет по косточкам». Характерным признакам, попадающим под ту или иную классификацию в речном теле. И так…

I часть

От притока Куртах (270 км. от устья) до левого притока Ягодный (253 км. от устья). Выше Куртаха мы не поднимались. Описание верховьев Амедичи другими экспедициями, сходно с тем, что мы видели чуть ниже.

Типично лесная река. Низкие берега, иногда попадаются невысокие ярки, песчаные и осыпающиеся. Единичные случаи, когда береговой подъём твёрдая каменная основа высотой до 5 - 6 метров. Долина просторная, кругом лес. Прибрежные участки в основном сгустки мелких болот. В трёх километровой зоне горизонт прикрывают невысокие лесистые горушки с редкими курумами и каменистыми залысинами. О серьёзных горных вершинах говорить не приходиться. Ширина реки колеблется в пределах 15 - 30 метров. Скорость течения показывает среднюю величину в пределах 0.9 – 1.1 м/с.

Первый лагерь организован в 18 километрах ниже притока Куртах (270 км. от устья). После двух дней «отсидки» в дождливую непогоду захотелось активных действий. Туристы водники поймут наш боевой настрой, когда пребывание в муторной скуке, подстегивает к поискам приключений. Необходимо движение! Катамаран собран, лодочный двигатель подвешен на транце и опробован, топливный бачок заправлен. И так вперёд! Вверх по Амедичи к Куртаху. На прямотоках течение равномерное и утихомиренное. Косы и отмели упрятаны под водой. На речных петлях и крутых поворотах стремнина чётко выражена. Быстроток в сплетении не больших волн у берега разбавлен коротким противотоком.

Берега «обезличены» плотным кустарником и дородной травой в пояс. По редкой хвойной таёжке отчётливо прослеживается заболоченная низина. Петля за петлёй, крутишься поблизости от приметной горушки. Хотя вплотную не подходишь. Вдалеке маячат сглаженные курумниковые увалы, назвать их гольцами не позволяет совесть, это ведь не высокогорье Станового хребта.

Куртах (270 км. от устья, длина 48 км.) в устье показался крупнее и шире, хотя водоток уступал по скорости и напору. Амедичи поддавила течением приток, в результате образовался спокойный плёс. Берега - непроходимый чапыжник вперемешку с густо растущими лиственницами. В полукилометре от слияния обнаружили строение. Баню сложенную из тёсаного леса аккуратно и добротно. Хоть сейчас топи и парься. Предбанник заставлен вёдрами и тазиками, деревянный ушат, парная с лестничным топчаном, железная печка обложенная камнями.

От бани приметная тропа повела через бруснично-голубичное поле вглубь тайги параллельно реке. Вскоре наткнулись на заброшенную оленеводческую стоянку. Признаков недавнего посещения людьми не обнаружили. Тропки частично заросли пышной травой, засыпаны хвойным опадом. По периметру открытой полянки виднеются шесты сложенные юртой, числом не более пяти. Оленьих шкур или брезента обтягивающего быстровозводимые жилища кочевников не заметили.

Три лабаза хранящие хозяйственную утварь, истлевшие звериные шкуры. Множество самодельных нарт в большинстве своём целых. Игрушки для малышей и детская коляска. Несколько мерзлотников с открытыми лядами, Думаю если поработать лопатой и киркой, то восстановить природный холодильник вполне по силам. По этикеткам на водочных бутылках и канистрам из-под моторного масла определи, последнее посещение стоянки состоялось лет 8 – 10 назад.

Ближе к реке находится караль, состоящий из трёх отдельных загонов. Малый по размерам – ясли, для молодняка. Средний загон для важенок, в третьем отстаивались быки рогачи. По интуитивному предположению в карале размещалось до пятидесяти голов одомашненного северного оленя.

На выходе вдоль тропинки заметили высокоствольные лиственницы, погибшие, без зелёной хвои. Вокруг ствола на два метра вверх счищена кора. Видимо люди, специально губили живое дерево, превращая в засохшую мумию. Ствол лиственницы в дальнейшем использовался при строительстве избушки, либо распиливали и кололи на дрова.

В верхнем течении Амедичи площадку под лагерь приходиться выбирать с трудом - глухой таёжный лес сменяется на болотины и густую траву вперемешку с кустарником. Ежели на реку заброситься в малую воду, тогда лагерь легко расположить на песчано-галечных косах. Но это сказано не про наш промозгло-дождливый случай!

Река бесконечно петлят, выписывает извилистые кренделя. Берега в низинах и поймах малых ручьёв заболоченны. В речной долине попадаются озерки, часть из них заливные, расположены у береговой кромки. Узкие, короткие протоки с половодьем превращаются в каналы. По ним запросто проходит габаритное сплав-средство. Озёра не большие и вряд ли обитаемы, имеется в виду представители ихтиофауны щука и окунь. Впрочем, ловить в закрытых водоёмах не пробовали.

Озёра не имеют чётко сформированного вида, их с трудом принимаешь за таковые. Скорее они напоминают проталины в мерзлоте с заболоченными береговыми оконцовками.

Специально заострю внимание на звучном названии реки. «Амедичи» произошло от якутского слова «амут» — озеро. Подразумевается тот факт, что в долине много озёр. Напомню, не всегда имя реки даётся объективно. Первопроходцы в этом смысле не обладали обширными данными дабы точно сформулировать характерные признаки того или иного места. Эвенки кочевой народ, привязанный к одомашненным и диким оленям. Северный олень из-за недостатка рельефа обитает в верховье Амедичи.

Среди заболоченной лесотундры в зоне высокогорья и занимался промыслом кочевой люд. Именно в верховье реки находится множество озёр повлиявших на имя реки. Увы, большая часть Амедичи течёт по гористому рельефу без признаков озёр в речной долине. Говорить об объективности в выборе названия не приходиться.

Низовье Амедичи из-за трудностей передвижения для оленеводов являлось малопосещаемой территорией. Тому подтверждение карали тянущиеся вдоль берегов на многие километры, до тех пор, пока не наваливаются горные теснины. Амедичи течёт в объятиях невысоких скалистых формирований и увалов с осыпями курумника. В среднем и нижнем течении практически негде появиться озёрам.

Течение на первом участке перекатное, попадаются и прямотоки со спокойной водой. Классическая лесная, быстротекущая река. Сплав проходил в дождевое половодье, поэтому точный уровень воды в межень достоверно не определён.

Множество серых уток, ночью не даёт спать куриным кудахтаньем куропач. С рыбой сложнее, высокий уровень не прозрачная и мутная вода разогнали её по укромным затишкам. Много голубики и брусники. Если под рукой имеется комбайн, то за час ягодами наполняется ведро. Грибы просто сказка, маслята, подберезовики преследуют на каждом шагу, в открытую красуются на ягельной подстилке.

II часть

Приток Ягодный (253 км от устья) до горы Мраморная или правый приток Подгорный (185 км от устья). Специально для лучшего и точного ориентирования даю привязку к географическим пунктам, нанесённым на карту. Краткая характеристика: «смешенный цикл», укрупнившаяся лесная река с текучими тягучими и отдельными порожистыми отрезками. По описанию напоминает чередование лесной и горной реки. Ширина колеблется в пределах 50 - 90 метров. Скорость течения в средних значениях от 1.1 до 1.6 м/с.

В километре от притока Ягодный без всяких предупреждений река проваливается трёх метровым порогом. Ступень порога смазана, не имеет чёткой выраженности, хотя и обладает достаточной крутизной, чтобы поднять полутораметровый вал. Препятствие преодолевается без осложнений. Основная струя узкая и предсказуемая. Больших камней по центру стремнины не обнаружили, хотя надо учесть тот факт проходили порог в большую воду. Длина метров сто. В конце порога начинается осыпь курумника на правом берегу, первая близкая встреча с горными системами.

Амедичи перерождается в горную реку. Течение с увеличившимся углом падения заметно ускорилось. С бортов подпёрли лесистые холмы высотой до 30 метров. На поворотных мысах красуются редкие вертикальные утёсы. Береговые склоны поросли гутой таёжкой, иногда встречаются осыпи. Каньоны как токовые не наблюдались, да и вряд ли стоит говорить об этом, приписывая их наличие к Амедичи. Отвесных скал и каньонов на реке нет. Рассматривая Амедичи на фоне других именитых рек, как Нижняя Тунгуска, Енисей уместно применять термины «труба» или «щеки».

На данном, условно говоря «порожистом каскаде» насчитали 8 крупных перекатных преград. Почему данная характеристика так размыта? Очень просто в данном случае трудно соотнести большой перекат к порогу, или наоборот малый порог к перекату. Много общего подходящего по описанию к двум речным препятствиям. Единственное что смело утверждаю, проходятся они без напряжения, хотя в малую воду придётся лавировать между камней. Возможны удары бортом или дюралевой рамой о громоздкие валуны.

Именно на этом холмистом участке в изобилии обитала боровая дичь - глухари. Птица приметная не пугливая и впечатляющих размеров. Чёрное оперение отчётливо просматривалось на фоне зёлёной хвои лиственниц и среди камней на бровке берегового обрыва. Таёжная птица подпускала на дистанцию 20 метров. И если мы не подавали признаков охотничьего интереса, оставалась неподвижной. С пренебрежением и холодком провожала гостей за речной поворот. Поведение глухарей объясняется мало посещаемостью данных территорий. Надо отметить, попадавшиеся глухари прилетали к реке в вечернее время почти к сумеркам.

Вблизи левого притока Волчий (обозначен на карте) существует удивительный «таёжный оазис» будто специально созданный под стоянку. Перекат, чётко выраженная стремнина, речное сужение до 30 метров, левый прижим под белокаменной пятой высотой 6-8 метров. Заводь после переката с обратным течением, песчаный пляж у глубоководья сравнимый с лучшими курортами Черноморья.

На правом берегу каменно-песчаный уступ, ровная короткая площадка для бивака. Чистый лес с ягельной подстилкой. Подберезовики оранжевыми шапочками приветствуют прибывших гостей. Красным ковром стелется брусничник. Голубика, словно пролитые чернила оставляет на ладошке фиолетово-синюю кровь. Всё выглядит уютно комфортно и главное красиво. Шум воды в ночи бьющейся о камни. Эхо отразившееся от скальной стенки. Под утро первый заморозок при открытом звёздном небе. Замёрзший чай в забытых кружках на столе. Палатки с поблёскивающей изморозью на плотной ткани.

Оказывается местечко прикормлено для брата туриста. Нашли аккуратно сложенное кострище обложенное камнями. Поколотые дрова, лежащие поленницей в недосягаемой зоне весеннего половодья. Не заметить этот сказочный уголок немыслимо, каким бы подслеповатым зрением не обладал. Не проходите, становитесь на ночлег, не пожалеете.

До и после левого притока Алдакай (221 км. от устья) на отрезке 18 километров, Амедичи вновь выходит на просторы заболоченной долины. Прибрежная тайга истыкана гнилыми болотцами, заросшими осокой и лишайником. Берега пологие травянистые с метёлками пышного кустарника. Камней и галечника по сравнению с верховьями заметно прибавилось. Галечные косы и перекаты раздались в размерах. Изредка берега изрезаны невыразительными ярками.

У каждого маломальского притока обозначили присутствие охотники и оленеводы. Промысловики застолбили охотничьи угодья. Виднеются наспех сложенные шалашом жерди. Сбитый деревянный остов под тент напоминающий домик, или собранная колодцем бревенчатая избушка. Попадаются жилые, обустроенные балки с действующей буржуйкой, звериными шкурами расстеленными на дощатых топчанах. Пристройками для снегоходов и лабазом. Чаще охотничьи избушки брошены, с обвалившейся крышей, прогнившим полом и мусорной свалкой.

Вдоль левого берега, подчёркиваю - левого, тянутся карали на два, а то и четыре километра. Привязанные к стоячим деревьям обтёсанные жерди кое-где надломились, упали в мох. В загоне образовались прорехи. В целом карали способны служить и по сей день промысловикам. Хотя нам не удалось повстречаться ни с одним охотником или оленеводом.

Приток Алдакай (221 км. от устья, длина 79 км.). Немного экскурса в историю. Среднеленским отрядом археолого-этнографической экспедиции музея Якутского государственного университета под руководством Н. Н. Кочмара в экспедициях 1997—2001 гг. обнаружена на притоке Алдакай стоянка древнего человека. Представляющая собой поселение с остатками жилищ, которые ранее на территории Якутии не встречались. Исследователь С. А. Воробьев относит поселение «Алдакай-I» к эпохе бронзы, обнаружена керамика, наконечники стрел с четырехгранным оформлением жала и специальными сколами. Радиоуглеродный метод исследования со дна жилища позволяет отнести датирование к эпохе бронзы 3200 лет до нашей эры.

Цитируемый текст взят из интернета более углублённой информации о быте древних родственников не отыскали. Не попалась на глаза и памятная табличка или иные указатели о ходе раскопок. Сплошь вековая непроходимая тайга, быстро затягивающая какие бы то ни было следы присутствия человека.

О самом притоке Алдакай приходиться говорить скупым не выразительным слогом, ни чего яркого и запоминающегося не обнаружено. Вытекает из леса бежит по равнине. Водоток в три раза меньше чем Амедичи, под острым углом смешивается с основной струёй. Берега низкие поросшие чапыжником и непролазной тайгой. Наблюдаются береговые подмывы с обнажением глинисто-песчаной прослойки.

И вот тут придётся сказать чуточку лестного про Алдакай. Именно у притока открыли долгожданную рыбалку. Первым на блесну повёлся ленок, вес 2,3 кг. Обрыбился на перекате вдоль галечной косы на переходе в мелкую заводь. В устье Алдакая уловилась трёх килограммовая щука. Под занавес рыбного шоу схватил таймень. Не идущий в зачёт крупных трофеев, но он состоялся, тайменному инциденту имело место быть. Таймень на китайских электронных весах показал результат в 5,1 килограмма. Именно с Алдакая начала твориться рыболовная история.

Ниже притока Алдакай река разбивается на рукава. Возникает остров, разрезанный на части мелкими и короткими протоками. Основной слив уходит влево и разливается мелкой шиверой, размазанной по галечному полю. Приходиться петлять, отыскивая глубокий проход. Далее река собирается в единое русло шириной 80 метров и бежит по перекатам. Впервые возникли крупные останцы, торчащие по центру речного потока белокаменным форпостом.

Последующие крупные перекаты не осложняли путь, они легко читаемы. Стремнина заплетена сужающейся волновой косой. На подходе наблюдаются большие камни. Передовой вал не высок. Нос катамарана ни разу не занырнул в пенную, шипучую стенку. Таких перекатных преград после притока Алдакай насчитали около девяти. Остальные быстротоки в расчёт не шли. Береговой рельеф у перекатов открытый. Местами осыпающиеся ярки. Прижимы не обнаружены.

Хочу за ранее определиться и высказать личное восприятие о порогах, возникавших по пути следования. На порогах нет бочек, способных перевернуть катамаран и застопорить в водяной центрифуге. С чем серьезным придётся столкнуться так это высокий вал на крутом спуске. Где с головой окунаешься в воду. При условии выбора маломерного сплавсредства - байдарки, надувной лодки или малого по размерам катамарана. Мы шли на катамаране от фирмы «Рафтмастер» - «Котуйкан» с габаритами - длина 6,5 м, ширина 2м, диаметр гондолы 0,65м, грузоподъемность 1000 кг, экипаж 4-6 ч. Поверьте, на фоне Амедичи он смотрелся много-тоннажным кораблём. Пороги преодолевались без опасения.

Особое внимание необходимо уделить останцам и валунам, рассевшимся по порожистому сливу. Наскочить на каменную твердыню просто, а вот последствия окажутся тяжёлыми. Перевернется катамаран, порвутся баллоны, лопнет рама, либо кубарем полетишь в воду от неожиданного удара.

Нам повезло в том отношении, что была большая вода, камни проскакивали на волновом горбу. Когда уровень воды упадёт, тогда столкнуться лоб в лоб с камнем не составит труда. Если сомневаетесь, приставайте к берегу, исследуйте детально верный проход. Благо берега Амедичи не имеют скальных стенок, уходящих отвесной пятой непосредственно в воду.

Понятие затишков с тягунами и плёсами не применимо для Амедичи. Пороги перекаты, шиверы, отмели, быстротоки, косы - здесь всё исходит одно из другого и плавно переходит в последующую интенсивную водную среду. Как говорил один из участников экспедиции Игорь Якушев – «Тикуха!!!», этим бытовым определением и характеризуется река Амедичи.

За восемь километров до горы Мраморная (приток Подгорный, 185 км. от устья), Амедичи распрямляется, выходит на равнину, течение быстро, водоток расходится на несколько основных потоков. Появляются залитые галечные островки без растительности.

Впервые открылись высокие овальные горушки с осыпями курумника. Они приблизились с правой стороны и полезли к реке ровным строем, разделённым неглубокими распадками. Гора Мраморная приметна издалека, буквально выросла поперёк речного течения. Склоны в пепельно-серых курумах. Вершина лысая с редкими очагами кедрового стланика и погибающих лиственниц, каменные осыпи довершают их замедлившееся падение. Река резко уходит влево, разворачивается более чем на 90 градусов. Под горой вклинивается приток Подгорный.

После речного поворота возник песчаный пляж, плавно переходящий в каменисто- галечное поле, идеально подходящее для лагеря.

В интернет-изданиях упоминается о близком расположении реки Алдан. Действительно так и есть. Судя по карте у горы Мраморная по распадку, реально подняться на перевал и через 11 километров выйти к Алдану. Для наглядности и подтверждения «выдвинутой гипотезы» запустили в небо разведчика. Вездесущий коптер поднялся на высоту триста метров. Удалось разглядеть за перевалом речную долину, голубую ленту Алдана визуально не определили.

Путь к Алдану пролегает по курумнику. Островки кедрового стланика растут вперемешку с полями зелёного лишайника. В распадочных прогибах виднеются одинокие лиственницы. О густоте насаждений говорить не приходиться. И так, вдруг у будущих путешественников возникнет неуёмная тяга исследовать верховье Алдана, знайте это реализуемо. Правда, для волока важно не просчитаться с грузом. Слишком много вещей…? - подумайте хорошенько, стоит ли «убивать ноги» ради «забавной авантюры». И поверьте на слово как человеку сведущему, - жаждите приключений, эмоций и экстрима, без раздумий идите по Амедичи. Рано или поздно столкнётесь с Алданом, реки принадлежат к одной водной системе.

На этом II часть Амедичи завершается.

III часть.

От горы Мраморная (приток Подгорный 185 км. от устья) до левого притока Ярогу (88 км. от устья).

Ради точной передачи информации, скажем так, третью часть разобьём на «подразделы».

1 отрезок от г. Мраморная до левого притока Наледный (156 километр от устья). Призываю отнестись к моим словам серьёзно и внимательно. На рассматриваемом участке множество каскадных порогов, крупных перекатов шивер и нагромождений валуника. На карте пороги не обозначены!!! Или картографы просчитались или топографы невнимательные, или весёлые люди захотели преподнести сюрприз. Первый порог, «ОБОЗНАЧЕННЫЙ» на карте, только у притока Наледный не доходя 1, 5 км. Поверьте на слово он не самый большой и опасный. Те, что «НЕ обозначены» гораздо круче и малоприятнее!!!

После горы Мраморная, (приток Подгорный 185 км от устья), река на 5 - 6 километров распрямляется, течёт успокаивающе. Берега в травянисто-лесном окладе. Справа в махе от реки округлые курумниковые горушки. Как только на левом берегу появляются киселяхи на лесистом холме…, всё, начинается каскад порогов. Подмечено когда появляются киселяхи - столбовидные останцы на макушках возвышенностей. Значит, обязательно будут пороги или тому подобное. Хотя связь между двумя «событиями» не несёт никакого научного обоснования, но зато она действенная.

Кстати о киселяхах. Всезнающий интернет гласит. Кигиляхи или кисиляхи ( *киһилээх* — «имеющий человека», «место, где есть люди» от *киһи* — «человек») — высокие скальные останцы причудливой формы, образованные в результате криогенного выветривания. Представляют собой камни, торчащие на поверхности плоских гор. Состоят из твёрдых горных пород, преимущественно гранита. В некоторых кигиляхах обнаружены песчаники времён юрского периода. С виду камни похожи на человека, откуда и происходит их название. Основание кигиляха может быть незначительным по высоте — примерно с рост человека, и при этом намного тоньше самого столба.

На первом отрезке возникают два вида порожистых препятствий один из них стандартный. По замедлившемуся водотоку подходишь к ступени, затем следует резкое сужение, язык слива угадывается без проблем. Зависаешь на ступени и с ускорением мчишься вниз. Пару высоких валов вскипают пенным завихрением и…, окунаешься по пояс в воду. Затем короткий спуск. В конце могут поджидать огромные валуны с отбойным течением. Выход в зону заводей под расширившимся берегом.

Такие пороги редки, в основном слияние порога с шиверой причём в обоих направлениях.

На подходе валуны, быстроток у затяжной ступени. «Языка слива» нет всюду валуны. Ускорение. Быстрое маневрирование между валунов. Большие стоячие волны, разбросанные по порогу. Водоток не сужается. Основной проход делится на струи, чуть ниже они вновь собираются воедино. Волновая свистопляска. Затяжной спуск по минированному валунному полю. То на левый, то на правый борт кидаются вспененные волны высокие и остроносые. На выходе быстрина замедляется, теряется в валунных нагромождениях и разбивается на десятки сливов. Узкие, мелкие с быстрой струёй. На боковых валунах реально зависнуть и долго с трудом слазать с камней.

Вообщем впечатлений много!!!

О шиверах в хорошем тоне говорить не приходиться, настоящая засада. Крутишься, вертишься, но рано или поздно сядешь на камень. Хорошо хоть мелко и течение не так велико.

Для первого речного отрезка характерна одна деталь много крупного валуника. Слабый водоток не позволяет заглубиться основным руслом и раздвинуть каменно-валунную засаду.

Нет отвесных скал и губительных прижимов, береговая зона холмистая и залесённая. Иногда пленяют взгляд красивые каменистые ярки с бурыми осыпями и мраморными жилами.

При грубом подсчёте на данном отрезке вышло более 25 порожисто-шиверных преград. В памяти особенно ярко отложились 8 порогов, из-за сложности прохода, крутизны слива, валуника и высокой волны.

Касаемо рыбалки результаты не впечатляли, ловился ленок до 1.5 кг. Реже попадался хариус. Рыбы на «жарёху» и уху хватало. Напомню, экспедиция насчитывала 8 страждущих человек влюбленных в изысканную снедь на таёжной пирушке.

Далее по очереди исследования шёл гнус. Комара по-прежнему не хватало, по назойливому писку и болючим укусом мы «скучали» с ностальгией вспоминая как зудит кожа после подобных экзерсисах. Зато нехватку комара с лихвой восполняла мошка. От мелкого беспринципного наглеца не было спасу. На протяжении светового дня мошка беспощадно доставала нас. Не спасали ни репелленты, ни москитные сетки. Благо ветерок раздует это ядовитое кусающееся облако или яркое солнце припечёт. Мошка просыпалась к 11 часам дня и только под холодок сумерек исчезала в 21.00.

После первого порога нанесённого на карту, не доходя притока Наледный (156 км от устья) Амедичи усмиряется. Крутые берега поджимают реку. Следуешь словно по каналу, вместо бетонного обрамления каменная укладка с кустарником и травой. Перекаты не большие и глубокие. На излучинах река расширяется, кое-где попадаются галечные пляжи с мелко-дроблёнными камешками, будто их специально просеивали. Примирительное течение продолжается километров 8 - 9.

Так и подмывает обмолвиться словом о северном олене. Увы, таёжного дикаря так и не удостоились чести лицезреть. Хотя следы на песке и глинистых лужицах попадались частенько. Говорить о массовости перехода мигрирующего оленя не приходиться. Единичные следы тянутся вдоль берега на десятки километров. Позднее на Алдане из разговоров охотников узнали о задержке мигрирующего оленя. Кочевье ожидается в октябре после ледостава.

На днёвках когда лагерь замирал послеобеденным сном, частенько сновал вблизи пушной зверёк. Соболь, норка или бурундук бегали по берегу между камней, порою подходя к палаткам.

2 отрезок (третьей части реки). Прошу не запутаться, подраздел третьей части реки.

От левого притока Наледный (156 километр от устья) до левого притока Ярогу (88 километр от устья). Берега облачаются в суровую гористую обновку. Курумниковые спины высоких увалов закрывают горизонт и вплотную приближаются к реке. Скальные кручи так и не появились. Вместо них сглаженные каменистые обнажения - вертикальные пристенки тёсанные ледоходом, определяющие уровень ледохода. Возникают на вогнутом берегу при резких манёврах речного течения.

Пороги заглубились в проходных сливах реки. Останцев и крупных валунов ни кто не отменял, они по-прежнему являлись опасной ловушкой на спуске и в жерле порога. Шиверы доставляли немало хлопот при разливах, когда берега раздвигаются, река мелеет и наблюдается прямоток. В принципе река сильно не поменялось, «Тикуха!!!» - как выразился один из достойнейший членов экспедиции Игорь Якушев.

Близкое расположение горных массивов придало особое великолепие Амедичи. Курумниковые осыпи, напирающие на реку, закрывают полнеба. Всевозможного вида киселяхи завораживают таинственным предназначением. Порою кажется, невидимые шаманы поставили юрты на горных вершинах и камлают под удары бубна, под всполохи жертвенного огня.

Впрочем, забудем о лирике, вернёмся к будням. Как и предполагалось карали перестали тревожить воспалённое пристрастие к быту охотников и промысловиков. Их попросту не стало. Как и охотничьих избушек с лабазами и вспомогательными пристройками. Интерес оленеводов не возымел деятельного участия к среднему и нижнему течению Амедичи.

Много горельника. Огромные площади выгоревшего леса простираются на многие километры вдоль реки. «Пепелища» возникают постоянно через пару речных поворотов. Являлись ли таёжные пожары результатом неаккуратного обращения с огнём, специального поджога или сухих гроз - об этом трудно рассуждать. Лично у меня сложилось определённое мнение там, где появляется человек, там обязательно начинаются пожары. Взаимосвязь очевидна.

Карта вновь подсказывает поперечными чёрточками о наличии порогов. Красные линии на карте вдоль реки уплотнились, приблизились к синей ленте. Крутопадающие возвышенности подтянулись к реке. Горные участки подсознательно заставляют нервничать и напрягаться. Ибо влекут за собой каменистые преграды на реке, будь то останцы по центру стремнины или прижимы у скальных стенок.

Заострять внимание на особенностях прохождения порогов и шивер не буду, всё конкретно и детально оговорено выше, повторяться не стоит.

Не доходя 15 - 16 километров до притока Ярогу (88 км. от устья) увалы отступают, речной хребет распрямляется. Водоток расширяется. Течение довольно шибкое с пробуксовкой на мелких шиверах. По курсу возникли три больших острова с плотными лесонасаждениями. Искренне не ведаю чем особенным отличается тайга, растущая на коренном берегу и на острове, по-моему всё едино. Разве что у изголовья острова и в конце плотнее и гуще растёт кустарник.

Некоторые межостровные протоки высохли, «продолжают действовать» в период весеннего половодья. Остальные мелкие, вздумаешь сунуться, обратно выйти сложно. Подпирающее течение не предоставит возможности дать задний ход. Основное, проходное русло просторное сплошь и рядом обсажено камнями. Во избежание поломок лучше подстраховаться. Выключить мотор. Взять в руки весла и не торопясь обогнуть мелководные перекаты и косы.

На подходе к притоку Ярогу горная теснина вновь напирает на реку, сдавливает водяное полотно до 40 – 70 метров. На пути поджидали несколько круто-свальных порогов. Узкий слив, чехарда волновых плясок, спуск по «американским горкам». У притока река плавным изгибом подходит к обширному галечному устью. На этом третий участок реки Амедичи завершается.

IV участок реки Амедичи.

От притока Ярогу (88 км. от устья) до впадения в реку Алдан. «Время летит быстро и не заметно» – изрёк мудрец. И мы ненавязчиво подходим к окончанию, маршрутная нитка по реке заканчивается.

Ярогу самый большой по водотоку и длине приток Амедичи. Длина 87 километров. Подходит под сплав с верховьев реки. Устье - каменистое поле. Поток раздроблен, вливается веерными струями. По объёму струящейся воды Ярогу заметно уступает. Вода чище. В дождевой паводок Амедичи помутнела и несла в водах растворённый мусор, ветки, гниль и листву. Ярогу оставался кристально чистым, отливая прозрачной синью.

На противоположном от устья берегу открытый продуваемый и ровный пляж, соразмерный с несколькими футбольными полями. Лучшей площадки под лагерь не отыскать. Заканчивается пляж крутой горой.

Вверх от приустьевой зоны, Ярогу собирается мощным течением и уходит петлями в межсопочное пространство. У дробления речного тела на ручьи, под глубоким берегом, схватил таймень.

Александр Тумашев боролся с сильной рыбиной пятнадцать минут. Быстрое течение и снасть неподготовленная на крупную рыбу сыграли злую шутку с рыбаком. Таймень сорвался. На прощание махнул красным хвостом и сгинул в пучине вод. На что сдержанный и высшей степени спокойный Александр сказал - «Не мой!».

Саркастическое изречение не понятно к кому относилось, то ли к безголосой рыбе то ли к самому таймешатнику признавшему поражение. Во всяком случае, таймень в реке есть и это подтверждённый факт.

Деятельные усилия экспедиции были направлены только на трофейную рыбалку. Игорь Якушев и Александр Букреев нацелились вверх до притока Дьянтулда, расположенного в 14 километрах от устья. Как выразился не унывающий Александр Тумашев – «Дойти к притоку притока!!» В итоге проливной дождь спутал все карты, удалось добраться до ближайшей ямы в километрах трёх от устья. И вот тут. Ленок и ещё раз ленок… Вот кто спасает азартных рыболовов когда таймень не ведётся на предложенные снасти. Удалось поймать 12 крупных ленков, весовой разброс колебался в пределах от 1.6 - до 2.8 кг. «Такие ленки идут в зачёт!» - гордо с нескрываемым восторгом воспел оду богам Игорь Якушев.

Отрезок реки от притока Ярогу (88 км. от устья) до правого притока Нирелях (52 км. от устья), отмечен каскадом порогов. Горы-сопки вписаны в береговую черту, одутловатые, разделённые распадками. Курумниковые осыпи заканчиваются у подножия возвышенностей. Отвесных скал нет. Водоток мощный, уклон русла велик. Затишки в заводях существуют только в конце валунных намывов. Пороги поражают крутизной и протяжённостью. К счастью они читаемы и предсказуемы. По-прежнему главной опасностью на спуске являются большие валуны и скальные останцы. Рисунок порогов однообразен если с правого берега на реку напирает залесённый увал, то с противоположного тянется валунная коса с мелководным подходом. В памяти отпечаталось 6 порогов, приличный вал накрывал впередисидящих на катамаране с головой. Но в том была и наша ошибка, шли прямиком по сливу, хотя при большой воде реально пройти в прикоску.

Для туриста водника особо чувствительна проблема в выборе приемлемых мест под лагерь. На данном участке реки идеальных площадок нет. Для обустройства ночлега придётся заняться долговременным поиском. Дроблёные острогранные камни на береговом косогоре, кустарник и дикорастущая трава по пояс не самый привлекательный выбор. Необходимо заранее подыскивать удобную площадку, иначе поиски затянуться до поздних сумерек.

На подходе к притоку Килиер (59 км. от устья.) довелось «повидаться» с косолапым. Медведь отсиживался на крутом обрыве в разрыве плотного кустарника. На фоне стебельков травы соломенного цвета отчётливо выделялась бурая голова с торчащими ушами. Позже, когда страсти улеглись так его и прозвали «ушан». По возрастной оценке медведь тянул на 5 - 7 лет. Особенных данных по размерам не имел. Завидев гостей, медведь изобразил из себя «малозаметный пенёк». Стоило крутнуться на катамаране и обнажить фото-видеотехнику, топтыгин не колебался и секунды, развернулся и опрометью помчался в густой лес. Засим аудиенция завершилась, хозяин тайги не был расположен к общению.

Анализируя прошедшую встречу с косолапым, напрашивался вывод - в большинстве случаев медведь избегает прямых контактов с человеком. В страхе или предосторожности убегает в скрытную тайгу. Единицы, страдающие неуёмным любопытством минут 5 - 10 изучают нового гостя, предусмотрительно выдерживая безопасную дистанцию.

Приток Килиер (59 км. от устья, длина 22 км.). Бежит несколькими ручьями по каменному береговому склону. Приустьевой намыв сложен из валуника с песчано-галечными проплешинами. Напротив устья не большой порог, сотворённый по классической схеме. За устьевым намывом заводь, используемая под ночлег.

Дабы порадовать нас в дождливую погоду Амедичи подарила рыбакам с дюжину ленков. В устье самого притока ни кто не повёлся за приманкой, видимо мощное течение препятствовало засадной охоте тайменю и ленку. Рыба гонялась за блёснами ниже, в указанной заводи.

На одном из сайтов попалась статья, участник сплава проходившего три года назад упоминал о самом опасном пороге на реке Амедичи у правого притока Нирелях (52 км. от устья) подтверждаю да действительно порог существует и отмечен на карте. Вот в его мощи и опасности я бы усомнился. Порог – затяжной крутой спуск около километра под правобережной горушкой. Наблюдается волновая тряска особенно перед крупными валунами. Их тут много. В конце порога у окончания горы, резкий двухметровый свал, возникший из-за двух останцев по центру. Уточняю в сопроводительной записке заострено внимание на том, что катамаран еле вписался в проход. Будь катамаран шире на ладонь, он не втиснулся между останцами. Заметим - ребята шли в малую воду. В условиях большой воды мы перескочили через левый останец. В принципе ничего особенного. Вполне реально обойти по мелководью, в крайнем случае, провести сплавсредство по левому берегу.

Через 500 метров справа врезался пенным следом приток Нирелях. Чуть дальше опять порог короткий, крутой и узкий. Хороший мощный вал в конце слива завершает «увеселительный» спуск. На данном пороге я бы и остановился в рассказе о больших и опасных препятствиях Амедичи. Далее следуют затяжные шиверы с натягом их можно наречь порогами. Явных угроз, способных причинить вред участникам экспедиции, не будет.

После левого притока Кютер (24 км. от устья) Амедичи гасит скорость, выходит на равнинный участок. Последний киселях на правобережье словно прощальный символ, напоминающий о динамичном спуске по реке, остался за кормой. Течение достаточно быстро, без ярко выраженной стремнины. Кое-где наблюдаются волновые стрелки от притопленных перекатов. Берега приземистые, сглаженные. Возникли острова с предсказуемо мелкими протоками.

Если теплится надежда уловить рыбу лучше пойти малой протокой, шансов больше. Хариус и ленок на чеку затаился и жаждет поживиться. И… под занавес рыболовных интриг вновь заговорю восторженным слогом. Правый приток Лукин (8 км. до устья). Перекат, травянистый берег подтопленный и малопривлекательный. Стать в большую воду негде. Малый приток вытекает из леса.

Игорь Якушев на взводе, очередной бросок в устьевой затишек шириной 15 метров. «Есть!!! Сошёл???!» - всполошенный крик полный восторга и отчаянья – «Таймень я уверен! Надо ещё бросать!» Мы согласились высадиться в обводнённый кустарник. Стали катамараном в сорока метрах. Вёрткий и шустрый ленок и хариус ввязался в игру с блёсенками. Игорь тем временем добрался до устья поменял мелкую колебалку на мыша. Бросок ещё раз бросок… пусто! Остальной люд, сидевший на кате, вдоволь наигравшись с рыбёшками, заторопил азартного таймешатника.

Терпение лопнуло, старший моторист Вадим Саликов завёл шести сильный двигатель и направился к Игорю. Как только катамаран поравнялся с устьем притока… Случилось то, ради чего и затеваются подобные таёжные круизы. На мыша в светлое время суток бросился таймень. Через 10 минут упорной борьбы поверженный таймень развалился среди густой, зелёной осоки. Радости не было предела. Игорь остался доволен - трофейный таймень весом под 10 килограмм добыт! В быстром темпе провели с тайменем фото-сессию, реанимировали и отпустили на волю знаменитого речного хищника - тигра пресных вод.

Амедичи, в проточном разливе, лавируя между островов, выскочила на речной простор Алдана. Быстрое течение запнулось, растворилось в мутновато-жёлтой воде и утихомирилось. Алдан – полноводный, могучий красавиц прославившийся на всю Якутию. Нет не ни одного жителя восточной Сибири кто бы, не слышал про именитую реку.

Подводя промежуточный итог сплава по Амедичи, замечу. Если внимательно вчитаться в текст выяснится, большинство слов отводится речным порогам, шиверам и перекатам. Это как раз и характеризует данную реку. «Тикуха» - динамичный сплав гарантирован! Думаю, для спортсмена-водника, Амедичи несколько скучновата, а вот для туриста и рыболова, будет интересной и щекочущий нервы.

Перейдём к факторам повлиявшим на выбор прохождения Алдана. Амедичи впадает в Алдан на 1944 километре от устья. Изначально планировали дойти до посёлка Томмот расположенного вблизи притока Укулаан (1605 км от устья). Предстояло пройти 337 километра. Почему Томмот? Существуют несколько весомых причин. Через посёлок проходит железная дорога Нижний Бестях – Тында. Без лишних хлопот можно с грузом дёшево добраться до Якутска, либо до Тынды, а там уж до любого населённого пункта РФ куда доходит рельсовый путь. Во-вторых объёмный и тяжёлый походный скарб имеет смысл отправить транспортными компаниями. В данном конкретном случае использовали «ТК ЭНЕРГИЯ» имеющая филиалы во многих крупных городах. В Томмот регулярно приезжает фура из Алдана и забирает груз.

7 сентября выход в реку Алдан. Бесспорно Амедичи не идёт в сравнение с Алданом по водотоку. Алдан в три раза шире, течение быстро, но не взмылено волновыми плясками от мелких перекатов. Подсознательно ощущается бездонная глубина, от берега к берегу по руслу хороводят разводами воронки. Первый признак мощного течения при больших глубинах. Берега обрывистые без скал. Основания лесистых увалов обнажены ледоходом. Беломраморные берега сменяются на коричневые и пепельно-серые обнажения. Границы каменистых выступов чётко прослеживаются на зелёной таёжке. Для Алдана характерны приметные исполинские утёсы.

На вершинах гор красуются кисиляхи, внушающие трепет перед «шаманизмом» дикой природы, где фантазия и выдумка неограниченны. Рука так и тянется к фотоаппарату, дабы запечатлеть первозданные красоты. Алдан зажат горным массивом, и выходит на расширившуюся долину только у посёлка Тобук. Первая заметная по масштабам скала, также находится перед посёлком. Высоченная в 100 метров скала с понижением уходит к поверхности реки на протяжении двух километров. Песчано-белая стена удивительным образом сочетается с вертикальной прорезью расщелин, покрытых зелёными очагами лиственниц. Скала поднимается ввысь уступами, поделившими её на разномерные полосы.

По пути встретили 5 крупных «перекатов - порогов» два из них именные Грековский и Колынский. Уклон и ширина русла, валунные препятствия и глубина на порогах не идут в сравнение с Амедичи. Здесь всё гораздо проще даже валунно-каменных засад нет. Вал приемлемо-проходимый, в любой момент можно сманеврировать и уйти под берег. Островные группы редки. Скопления наблюдаются на слиянии Амедичи с Алданом, перед посёлком Тобук, Хатыстыр, Угоян и непосредственно перед финальной точкой маршрута посёлком Томмот.

Рыба ловится преимущественно у притоков (если исключить постановку промысловых сетей) кроме ленка малоростка до 1.5 килограмм крупнее ни чего поймали. У каждого именного притока основательные и добротные стоянки - жилая изба, баня, лабаз, отапливаемый буржуйкой гараж для снегохода. Чем ближе к посёлку Тобук, тем чаще встречаются обжитые зимовья, где присутствуют даже застеклённые беседки. На крышах спутниковые тарелки и солнечные батареи. Под берегом дорогостоящая водная техника вплоть до десяти местного катера на воздушной подушке.

У крупных притоков к примеру Большой и Малый Нимныр, река Чуга встречаются прибитые к деревьям щиты с предупреждающей надписью.

«Территория родовой кочевой общины малочисленных народов севера – эвенков «ОРОЧЁН» (олененок). РЫБАЛКА И ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА. Нахождение на территории только по согласованию. Председатель Кузьмин Инокентий Инокентьевичь. Тел.89644161438.»

На щите указана схематическая граница территории родовых общин. Мы пытались по спутниковому телефону связаться с Кузьминым И.И., кроме длинных гудков ничего в ответ не услышали, очевидно, председатель находился в деловых разъездах.

Пройдёмся по нитке маршрута - левый приток  [Суон-Тиит](http://textual.ru/gvr/index.php?card=244464) (1928 км от устья), у ручья расположен одноимённый посёлок горняков. По описанию – бывшая метеостанция и шахтёрский посёлок. Много старых завалившихся домов, но есть и жилые. Некоторые сохранившиеся дома используются охотниками в качестве перевалочной базы. В заброшенном посёлке проживало до 3-х тысяч человек. Шахтёры добывали горный хрусталь.

Освоение началось во время Великой Отечественной войны. Минерал по тем временам стратегический, шёл на детали в радиотехнике и оптике, в основном на военные нужды. Подземные разработки велись тремя штольнями на склоне горы под названием Пять пальцев, высотой 692 метра, расположенной на противоположном берегу. Через реку переброшен висячий пешеходный мост. В настоящее время от моста остались два натянутых троса, кое-где виден деревянный настил и боковые проволочные ограждения.

Штольня отчётливо видна большим конусом породного отвала на фоне лесистого склона. Проходы вглубь шахты взорваны или завалены, но в некоторые возможно проникнуть через разрушенную деревянную крепь.

У посёлка среди леса раскиданы электродвигатели, на одной из табличек удалось прочитать - Бакинский электромеханический завод, дата выпуска 1956г. Паровой котёл на колёсах, служивший для обогрева и выработки электроэнергии в начальном периоде строительства шахты.

Следующим исследуемым пунктом значится посёлок Тобук у [реки Тобук](http://textual.ru/gvr/index.php?card=244177) (1748 км от устья). По-другому его называют дачным посёлком «Алдан золото». Первоначальное освоение началось в 60-е годы и связано с лесозаготовками. В 90-е годы сюда провели дорогу, появилось электричество. Дачи растянулись по правому берегу Алдана. Функционирует мобильная связь оператора «МТС». Регулярного транспортного сообщения с другими поселениями нет. Не доходя до Тобука 20 километров, через Алдан переброшен белый бетонный мост на четырёх опорах. По нему проходит автомобильная дорога. Рядом высоковольтная ЛЭП и трубопровод пересекающий реку по дну двумя нитками.

Посёлок Хатыстыр. Название происходит от правобережного притока [Хатыыстыыр-Юрэх](http://textual.ru/gvr/index.php?card=244295) (1731 км от устья). Поселение связано с «большим материком» автомобильной дорогой, работает магазин, выпекается хлеб, действуют административные учреждения. Из разговоров с жителями узнали, в посёлке проживают в основном якуты. По берегам пасутся коровы и низкорослые лошади «якутской породы». Аборигенная порода лошади, выведенная народной селекцией, выдерживающая крепкие сорокоградусные морозы. Заметны заготовленные стожки сена, обнесённые изгородью.

Посёлок Угоян, (левый приток Угоян 1680 км от устья). Связь посёлка с остальным миром до конца не выяснена. Наличие автомобильной дороги не подтверждено. По числу дворов, изб и протяженности - самый маленький посёлок из трёх увиденных нами. По официальной переписи население составляет около 400 человек. Опять же из разговоров узнали, главным образом посёлок заселён эвенками. Для Якутии весьма характерно, среди малых посёлков существует «народо-разделение» по национальной, этнической и родовой принадлежности.

Далее выход в Томмот и окончание маршрута.

Немного бухгалтерии:

Поезд № 327Й Нижний Бестях - Тында компании ЯЖД (Якутские железные дороги) стоимость плацкарта 1260 рублей. Вдобавок можно купить трансферт на теплоход, речной вокзал Якутск - Нижний Бестях 350 рублей. Включающий в себя доставку автобусом с берега реки Лена к железнодорожному вокзалу. И… теперь вишенка на торте, стоимость вертолёта превзошла наши скромные ожидания и пошатнула веру в справедливую политику ценообразования в Сибири – 536 тыс. рублей.

На реку Амедичи можно попасть и через БАМ от станции Юктали. Описание этого маршрута выложено в интернете. По данному пути осуществляется сухопутный волок, часть маршрута проходит по дороге на внедорожной технике. Нами такой вариант не рассматривался по причине большого количества груза и численности экспедиционного отряда.

На этом повествование заканчиваю, информацией поделился полностью, чем владел и что видел наяву. Выбор за вами. Дерзайте!!! Удача на стороне тех, кто идёт вперёд!!!