**К. КУЗЬМИН, В. ИВАНОВ, В. ЦЕТЛИН**

**На пик Евгении Корженевской в 1966 году**

К массиву пика Евгении Корженевской летом 1966 г. собралось небывалое количество команд альпинистов-вы­сотников. Ранее сравнительно мало посещаемый район те­перь напоминал высотный стадион, на котором сошлись пути команд различных спортивных обществ, ставились и решались сложнейшие высотные проблемы года.

К востоку от массива, на леднике Аю-Джилга, раски­нула базовый лагерь команда ленинградского общества «Спартак». Правда, начальником здесь был москвич, за­служенный мастер спорта В. Кизель, но капитан команды П. Буданов и все ее участники были из города на Неве.

Команда ставила перед собой задачу совершить высот­ный траверс отрога хребта Академии наук от пика Воро­шилова до пика Евгении Корженевской.

Первые трудности встретились ленинградцам уже при подъеме на перемычку между пиком Ворошилова и пиком Четырех. Крутые оледенелые стены, постоянно грозящие восходителям камнепадами, поднимались здесь более чем на километровую высоту над ледником Аю-Джилга. С большим трудом группе удалось найти относительно безопасный маршрут (если вообще можно говорить о без­опасном маршруте на этой стене) и выйти на перемычку, но самое неожиданное было впереди. Утром 31 июля, под­нявшись несколько позже обычного, спартаковцы увидели в глубине снежной равнины приближающуюся к ним трой­ку альпинистов. Как усиленно они ни всматривались, «ми­раж» не исчезал. Здесь, на снежных полях, где нога чело­века не ступала с 1933 г., когда Н. В. Крыленко в сопро­вождении Воробьева, Ходакевича, Москвина и Вальтера исследовал эти ледники, встретились две экспедиции. А на пик Четырех, не зная ничего друг о друге, в это же время поднимались три группы: одна с востока под руководством В. Шистко, а две другие, под руководством В. Цетлина и B. Галкина, по разным путям с запада.

Разведку спартаковцев встретили многочисленные труд­ности. Подъем на пик Ворошилова с перемычки был слиш­ком опасен, юго-восточное ребро пика Евгении Корженев­ской также не сулило приятной прогулки. Пришлось вести детальную разведку и несколько видоизменить первона­чально намеченные планы.

На восхождение команда П. Буданова вышла 7 августа. Она вновь поднялась на перемычку по стене, подошла под юго-западное ребро пика Ворошилова и сумела подняться на вершину по этому, хотя и не очень крутому, но чрез­вычайно сложному гребню. Восхождение по такому ребру заслуживает самой высокой оценки маршрута, однако команда, спустившись по пути подъема, траверсировала пик Четырех и поднялась по южному ребру юго-восточ­ного гребня пика Евгении Корженевской, пройдя таким образом два маршрута высшей категории трудности. Это было по плечу только дружной команде, имевшей в своем составе альпинистов международного класса. Именно та­кой и была команда ленинградского «Спартака» в составе П. Буданова, К. Клецко, Г. Аграновского, Б. Клецко, Ю. Устинова, И. Рощина, Г. Ильинского, К. Коноплева и C. Колчина.

Спартаковцы последними поднялись на вершину пика Евгении Корженевской, их записка осталась лежать там до следующего сезона. Первыми же в сезоне 1966 г. поко­рили этот гигант армейские альпинисты под руководством мастера спорта Н. Снегирева. Их экспедиция во главе с заслуженным мастером спорта В. Рацеком разбила свой базовый лагерь на морене, над ледником Фортамбек, на­против впадения ледника Курай-Шапок.

После долгих дискуссий армейцы решили перебазиро­ваться с ледника Мушкетова на Фортамбек и совершить свои восхождения на пик Евгении Корженевской по пути первовосходителей — с севера. Вертолет высаживал спорт­сменов на морене базового лагеря непосредственно перед началом подъема на северный гребень пика Евгении Кор­женевской. Но это потом, а сейчас альпинисты должны были подобно своим предшественникам 1933, 1937, 1953 и 1962 гг. своими ногами, а часто и руками проделать путь через Фортамбекский мостик, Азямов камень и другие до­стопримечательности фортамбекского ущелья.

27 июля экспедиция разбила базовый лагерь и продол­жила свою работу по четко намеченному плану. С 28 по 31 июля были произведены необходимые заброски по маршруту восхождения. 1 и 2 августа команда отдыхала. 3-го вышла на штурм вершины.

7 августа шесть участников команды ЦСКА (Снегирев, Артюхин, Назаров, Колокольников, Семенов, Адаманов) стояли на вершине пика Евгении Корженевской, 9 августа они вернулись в базовый лагерь.

11 августа по тому же пути на вершину пика Евгении Корженевской поднялась вторая команда под руководст­вом С. Артюхина.

Экспедиция спортивного общества «Буревестник», руко­водимая заслуженным мастером спорта А. Овчинниковым, была самой многочисленной в 1966 г. в районе пика Евге­нии Корженевской. Она совершала восхождение по высот­ному гребню до пика Евгении Корженевской, подъем по южному гребню на пик Евгении Корженевской и, нако­нец, восхождение на этот семитысячник по южной стене.

В составе команды наряду с опытными высотниками были молодые покорители Кавказских стен: спортсмены Высшего технического училища им. Баумана.

Не все намеченное в Москве удалось осуществить команде «Буревестника», но, несмотря на многие труд­ности и неудачи, 22 участника экспедиции прошли три но­вых интересных маршрута на пик Евгении Корженевской, сделав сезон 1966 г. новым этапом в альпинистском освое­нии этой вершины.

Не все гладко проходило в экспедиции. Наряду с за­хватывающими походами по новым неизвестным маршру­там, альпинистам приходилось переживать тяжелые часы и дни, когда они напрягали все свои силы, борясь за жизнь заболевших товарищей — Володи Данилова и Юры Скурлатова.

Каждый участник по-своему воспринимал и переживал происходящее, но дружный коллектив сумел преодолеть трудности и выйти победителем.

\* \* \*

Открыв спортивный дневник на главе «Подготовка к высотной экспедиции», мысленно повторяем все этапы подготовки к штурму одной из высочайших вершин Совет­ского Союза, пика Евгении Корженевской (7105 м).

Осень 1965 г. После напряженного летнего сезона не­обходимо хорошо отдохнуть и подготовиться к зимним тре­нировкам. Легкий бег, разминки, спортивные игры, увле­кательные походы по Подмосковью, участие в кроссах — основное содержание тренировок в этот период.

Зима 1965-1966 г. На смену легким тренировкам при­ходят и силовые тренировки. Занятия со штангой, ганте­лями, набивными мячами, гимнастические упражнения на перекладине и кольцах, лазанье по канату и потолочной двухтавровой балке, которая является, к сожалению, пока единственно чисто альпинистским снарядом.

Одним из важных этапов подготовки к экспедиции явился зимний сбор на кавказской базе МВТУ имени Н.Э. Баумана «Джан-Туган», организованный Цент­ральным Советом ДСО «Буревестник».

Весной тренировки из зала были переведены на откры­тый воздух.

Окончательно состав экспедиции утверждался после сдачи физнормативов и проведения кросса на 3000 м. Большинство из нас впервые на Памире. До места буду­щего базового лагеря мы добрались своим ходом. Вот тут-то мы и поняли мудрое изречение Юры Бородкина: «Па­мир, мальчики, это вам не Кавказ! Здесь масштабы!» Мас­штабы действительно грандиозные. Идешь три дня и все время видишь место, откуда вышел — оно совсем рядом. Пять дней пробирался отряд по диким пустынным ущель­ям Центрального Памира, переправляясь через бурные горные реки, преодолевая глубокие промоины со стран­ным названием «саи», обходя частые «прижимы» к реке Муксу; поднимались по крутым каменистым склонам и снегу, пока не вышли на перевал Курай-Шапак, откуда открылся величественный вид на высшую точку Совет­ского Союза — пик Коммунизма (7495 м) и объект на­ших восхождений — пик Евгении Корженевской (7105 м). На шестой день отряд поднялся в верховья ледника Фортамбек и к вечеру достиг зеленой площадки, располо­женной в кармане ледника Москвина на высоте 4000 м. Здесь, у подножия пика Евгении Корженевской, располо­жится базовый лагерь. Сюда уже доставлены снаряже­ние, продукты питания, газовая плита с баллонами, лич­ные вещи.

28 июля был поднят флаг общества. Пик Евгении Корженевской впервые нанесен на кар­ту в 1910 г. географом и гляциологом Н.Л. Корженевским. Пик расположен в северо-западном отроге хребта Академии наук в 13 км от высшей точки Союза — пика Коммунизма. Впервые альпинисты появились в районе ледника Фортамбек в 1932—1933 гг., но путь на верши­ну не был найден.

Лишь в 1953 г. группа под руководством А.С. Угарова совершила первовосхождение на пик Евгении Корженев­ской по северным склонам. В сборнике «Побежденные вершины» за 1954 г. Угаров пишет: «Обследую купол вер­шины и сквозь разрывы облаков пытаюсь наметить дру­гие пути восхождений, убеждаюсь, что пройденный нами путь единственно возможный. Склоны пика круто обры­ваются на юг, в сторону хребта Петра Первого, и на се­веро-восток, в сторону ледника Мушкетова; восточный гребень уходит в глубокий провал, в сторону хребта Ака­демии наук, и непреодолим...»

Но именно с юга и востока должны пройти маршру­ты экспедиции. Намечаем возможные варианты восхож­дений. Разведывательный выход, совмещенный с заброс­кой продуктов и снаряжения, позволил (после тщательно­го наблюдения за состоянием стены) выбрать наиболее безопасный маршрут, выводящий на предвершинный взлет южного ребра пика Евгении Корженевской.

Следующий этап подготовки к восхождению — аккли­матизационный выход на высоту 6300 м (пик Четырех) — прошел быстро и успешно. Самочувствие отличное, ак­климатизация достаточная. Доктор Шиндяйкин ни к кому не имеет претензий. Группа к восхождению готова.

6 августа восемь альпинистов экспедиции «Буревест­ник» вышли на штурм пика Евгении Корженевской. На­брав около 1000 м высоты, в 12 часов дня мы останови­лись на бивак. К концу следующего дня, траверсировав 250-метровый, ледовый склон, группа вышла к основанию крутого контрфорса, подводящего к основной стене.

8 августа началась трудная скальная работа. Скалы контрфорса крутые и сильно разрушенные. Маршрут нео­жиданно прервался сложной 40-метровой стенкой, на пре­одоление которой всей группой не хватало светлого вре­мени. Первая связка налегке прошла ее и спустилась вниз. Над стеной можно поставить палатку, а здесь с

трудом удалось вырубить в крутом скальном гребне не­большую площадку. На ней едва смогли уместиться пять человек. Еще трое примостились чуть выше, на границе снега и скал. Привязанные веревками к скальным крючь­ям, кое-как провели ночь.

Наконец рассвело. Морозит. Контрфорс освещается солнцем только с полудня, а мы вышли на маршрут зна­чительно раньше. С каждым шагом подъем становится все сложнее и сложнее. Темп движения замедляется. Начи­нает сказываться высота.

Вечером 9 августа подошли к ключевому месту марш­рута. Палатки поставлены у подножия стены, высоту ко­торой оцениваем в 250 м, но выйти на нее не пришлось. Заболел Арутюнян. Немедленно всей группой начинаем спуск, а цель была так близка. Спортивный спуск по ве­ревке — один, второй, третий... Началось отступление. По мере спуска состояние Арутюняна несколько улучша­лось.

12 августа группа благополучно достигла базового ла­геря. Первый штурм вершины не состоялся, но мы не по­теряли надежду. Теперь твердо знаем, что маршрут мож­но пройти.

День отдыха, и снова, уже шестерка, выходит на пов­торный штурм. Идем значительно быстрее. За три дня преодолели уже известный нам путь и снова останови­лись под стеной. Настроение бодрое, самочувствие отлич­ное. Акклиматизация настолько хорошая, что высоту поч­ти не чувствуем. Перед нами самая трудная и самая ин­тересная часть маршрута. Завтра решающий день борьбы с вершиной. Стараемся получше поесть и отдохнуть.

Ранним утром 17 августа выходим на стену. Погода портится. Плотный фронт облаков окружил пик. Снег, туман, просвет, солнце, снова снег — и так весь день. Се­годня необходимо пройти стену и выйти на гребень, где можно организовать хороший ночлег: на стене палатку ставить негде. В ход идет все снаряжение, приготовлен­ное самими участниками для этого восхождения. Скалы очень трудные, некоторые участки проходили на стреме­нах. Начинает сказываться высота. Усталость берет свое. За 12 дней работы был только один день отдыха. Уже смеркалось, когда группа наконец вышла на южное ребро. Высота — 6800 м. Перед нами вершина. Она совсем близ­ко. А вот и следы группы экспедиции, впервые поднявшейся по южному ребру на вершину. В снежной мульде ставим палатку. Впервые отвязываемся от веревок: здесь они не нужны. Даем две зеленые ракеты — все в порядке, вышли на ребро.

Ночью погода окончательно испортилась. Повалил пу­шистый снег. В 8 часов утра вылезаем из палатки и на­правляемся к вершине.

Вершина закрыта снежной шторой. Видимость — 30-40 м. Но это уже не так страшно, маршрут однозначный и относительно простой. Единственную трудность представ­ляет глубокий снег, в котором приходится прорубать траншею.

18 августа в 10 часов утра группа достигла вершины. Впервые пройдена юго-западная стена пика Евгении Корженевской, впервые пятеро из участников поднялись на семитысячник. Усталые, но радостные, стояли на верши­не шесть альпинистов спортклуба МВТУ имени Н.Э. Бау­мана: Добровольский Л. — руководитель группы, Овчин­ников А. — тренер, Мысловский Э., Глухов С, Масюков В., Иванов В.

С большим трудом нашли тур с контрольной запиской, из которой узнаем, что в одной из групп экспедиции за­болел наш товарищ. Не дойдя 100 м по высоте до верши­ны, они начали спуск. Записка датирована 15 августа; мы уверены, что ребята уже в базовом лагере.

Ветер усилился, видимость — 20 м. Оставляем запис­ку, вымпел ЦС «Буревестник», шоколадку «Аленка» и на­чинаем спуск. Быстро проходим знакомый путь. Дальше идти значительно трудней. В сплошной снежной пелене много сил уходит на поиск маршрута. Все очень устали, но идти надо, и мы продолжаем спускаться. Через не­сколько часов видимость резко улучшается, становится теплее, отчетливо видим палатку, оставленную нами на первой ночевке при подъеме; до нее можно дойти сегод­ня. От палатки до базового лагеря около трех часов ходу.

Неожиданно на высоте около 6300 м встречаем груп­пу, спускающую заболевшего Юру Скурлатова. Врач экс­педиции Шиндяйкин уже принял необходимые меры. Нужно как можно скорее спустить его вниз.

20 августа все участники экспедиции собрались в ба­зовом лагере. Здесь уже стало очень холодно: сюда, в сердце Памира, пришла осень.

\* \* \*

Пик Евгении Корженевской — мощный массив скал, снега, льда — прямо перед базовым лагерем. Надо только пересечь ледник Москвина, и вы окажетесь у подножия вершины. Справа, на фоне неба, черный гребень — это южное ребро. В тех местах, где к ребру подходят контр­форсы, — взлеты. Гигантская лестница сбегает с вершины, задерживается на высоте 5800 м пологой снежной полкой и обрывается на юг и юго-восток стеной. Ниже осыпные конусы: стена «живет», и все полки, кулуары прочерчены камнями. Выход на ребро возможен только слева, из цир­ка, широкой дугой раскинувшегося под юго-западной сте­ной пика Евгении Корженевской.

На вершину мы посматриваем как на свою старую хорошую знакомую. У нас есть на это право. Впервые прой­дено южное ребро. Все восхождение прошло на редкость удачно, легко. 7 августа вышли из базового лагеря, 10-го были на вершине, 11-го спустились. Правда, легкость ка­жущаяся. Была и непогода, холод, валила с ног усталость, бил сухой кашель — 7000 м не обманешь,— но после вос­хождения осталось какое-то чувство неудовлетворенности. Вспоминались другие гиганты — пик Коммунизма, Хан-Тен­гри... Ну что ж, сезон на сезон не приходится, мы свое дело сделали и, как это обычно бывает в экспедициях, где главное восхождение составляет основной смысл приезда в горы, полагали, что, спустившись, будем спать, есть, вос­станавливать силы, ждать возвращения друзей, ушедших наверх.

Но все было иначе. Главные события для нас оказа­лись впереди. И начали они разворачиваться в тот же ве­чер, как только группа пришла в базовый лагерь.

Лагерь был пуст. Мы знали, что группы Левы Добро­вольского и Вали Божукова на восхождении, но где Ша­лаев, где доктор? Наконец из палатки показался Костя Хетагуров, радист, и корреспондент Феликс Свешников. И вдруг появилась еще одна фигура — Егорова. Но ведь Витя Егоров должен быть на восхождении в группе Бо­жукова — Кузьмина! Значит, там что-то случилось. Мы сбросили рюкзаки и подошли к Вите.

— Что случилось?

— Заболел Данилов.

— Что с ним?— По-видимому, воспаление легких.

— Где он?

— На озере. Туда два часа назад ушли Шалаев и доктор.

До озера 2-2,5 часа. Значит, они уже там.

— Витя, какие у доктора с Шалаевым были планы? Они собирались остаться ночевать?

— Нет, ребята не взяли с собой ни палатки, ни спаль­ных мешков, ни примуса. Они хотели транспортировать Данилова в лагерь.

Транспортировать Данилова в лагерь! Вдвоем! А через 30 минут станет совсем темно. В темноте нести больного по леднику! Для этого надо не двух человек, а шесть — восемь. Но ребята могли рассчитывать только на своп силы. Кто же мог знать, что мы спустимся сегодня? Наш контрольный срок только 18-го! Да и другие группы рань­ше чем через 4-5 дней ждать не приходилось.

Снова и снова спрашиваем Егорова. Когда заболел Во­лодя Данилов, в каком он состоянии, почему его отпра­вили вниз с одним сопровождающим?

Володя почувствовал себя плохо 9-го на высоте 6100 м. На следующий день утром Данилов вместе с Егоровым начали спуск. Данилову становилось все хуже. Заночева­ли они под склоном. Здесь Егоров оставил палатку и часть груза. На следующий день состояние Данилова ухудши­лось. Пройдя 30 шагов, он падал в снег и пластом лежал полчаса, час. Витя его поднимал, и они шли дальше. Так весь день. У озера он упал и встать уже не смог. Витя побежал в лагерь за помощью.

Семичасовой спуск превратился в двухсуточное испы­тание. Чего это стоило Егорову, видно было по его лицу, серому, высохшему. Как же шел Володя!

Надо выходить. Мы, правда, только что спустились с вершины и сегодня ночевали на 6700 м. В нашей группе 10 человек: Миша Ахмедшин, Олег Брагин, Дима Дуби­нин, Лева Калачев, Олег Куликов, Витя Максимов, Толя Севастьянов, Вильям Смит, Валя Цетлин, Игорь Щеголев. Только что закончившееся восхождение для Вити Макси­мова было первым высотным. Впервые перешагнули ру­беж 7000 м Лева Калачев, Олег Куликов, Игорь Ще­голев. Остальные бывали раньше на пике Ленина, пике Коммунизма. Надо ли говорить, что устали все и все готовы выйти к Данилову? Кто-то должен остаться: завтра тяжелый рабочий день, Володю Данилова необходимо спустить вниз по леднику Фортамбек к леднику Корженевского. Там базовый лагерь армейских альпинистов.

Пойдет четверка: Вильям Смит, Олег Брагин, Олег Куликов, Толя Севастьянов. Десятый час. Стемнело. Ус­лавливаемся о связи: одна зеленая ракета — четверка вы­шла к озеру или встретила двойку с Даниловым, но не­медленная помощь не нужна; две зеленые ракеты — не­медленно выходить всем.

Прошло полчаса, 40 минут. Темно — хоть глаз выколи. И вдруг зеленые ракеты. Две сразу. Откуда-то с морен­ного гребня.

Ищем в темноте носки, ботинки, свитеры. Фонариков мало, почти все, что было, отдали ребятам. Наконец со­брались, вышли. Впереди мелькнул свет, потом пропал. Луч тусклый, красноватый — видно, фонарик как включи­ли, так и шли с ним, батарейки сели. Ребята недалеко, ближе рыжей морены. Снова фонарик, теперь уже не один. Вот они! Двое, Вильям и Олег, ведут Володю. Остальные светят, ищут дорогу получше. Володя с трудом перестав­ляет ноги, очень тяжело дышит. Одет в пуховую куртку, пуховые брюки. Он высокий и — тяжелый. Ребята под­лезли под его руки, и Володя висит на них, держась за плечи, шеи. Меняем двойку. Лагерь совсем рядом. Не­большой подъем. Как тяжело Володя дышит! Так не ды­шат — задыхаются. Наконец добрались. Ведем Володю к большой палатке Анатолия Овчинникова. Здесь будет удобнее работать нашему доктору. И Леша Шиндяйкин трудится вовсю. На Данилове места живого нет — весь исколот. Сердечное, хлористый кальций, наркотики, анти­биотики.

Спрашиваем Лешу — транспортировать сегодня? Нет, можно завтра утром. Ну, слава богу! И так выдался де­нек! Но теперь все. Спать.

Утро. С надеждой смотрим на доктора: как Володя?

— Лучше, но через час, не позже, надо выходить.

— Володя сможет идти или его надо нести?

— Попробуем вести.

До базы армейцев 6 часов. Но это здоровому. А Воло­де? Сможет ли он дойти?

Леша еще раз осматривает больного, собирает аптеч­ку. Костя Хетагуров пытается связаться с армейским радистом. Но связи нет. Как же сообщить В. И. Рацеку о нашей беде? Остается все тот же старый, проверенный способ — выслать вперед двойку. Уходят Витя Егоров и Толя Севастьянов. Остальные с Володей Даниловым.

— Ну, Володя, пошли!

— Пошли, ребята.

Тяжело ему, конечно, но что же делать? Володя не нуждается ни в подбадриваниях, ни в уговорах. Он идет, идет, часто хватая ртом воздух, хрипя, весь мокрый от напряжения, идет, пока ноги не становятся вдруг каки­ми-то мягкими, и он повисает на плечах товарищей. То­гда мы быстро бросаем на лед рюкзак, усаживаем Володю. Вокруг него сразу начинает хлопотать доктор, а все, кро­ме двоих, уходят вперед искать и маркировать дорогу, подрубать ступени, оттаскивать мешающие идти камни, устраивать мостики через ледниковые ручьи. Но разве можно найти ровную дорогу по леднику Фортамбек, если ее нет? И снова двое, согнувшись под тяжестью третьего, карабкаются вверх, сползают вниз, а еще двое страхуют Володины ноги, поддерживают своих товарищей. Там, где совсем круто, натягиваются перила. И так шаг за шагом, час за часом. Лишь бы хватило у Володи сил, а воли ему не занимать.

Близится вечер, но уже видна боковая терраса, на ко­торой расположен лагерь армейцев. Последнее препятст­вие — 120-метровый подъем по крутому, местами почти отвесному, сцементировавшемуся из песка, глины, камней склону. Наверху показываются люди, они бросают верев­ку. Мы разматываем свои, связываем, образуем сплошные перила. Свободный конец на Володе. Подсаживая, под­держивая друг друга, цепляясь за камни, кусты, вытяги­ваем наверх Володю.

На самом краю террасы стоит В. Рацек. Он нас торо­пит, показывая куда-то рукой. Мы смотрим и не верим своим глазам. В конце террасы стоит вертолет, и винт его медленно, от стартера, крутится. Скорее, скорее, остается всего полчаса светлого времени. Наш доктор, сидя на ко­лесе вертолета, под шум запущенного двигателя спешит закончить историю болезни.

Хорошее племя — альпинисты! Никто из армейцев не был с нами знаком, но приняли нас, как родных. И, не успев отдохнуть после восхождения в своем базовом ла­гере, мы теперь отдыхали в их базовом лагере. Два дня назад мы были на вершине Евгении Корженевской и сняли записку группы Снегирева, а завтра вернется команда ТУРКВО и принесет нашу. Общность цели сближа­ет, и было приятно поговорить о горах, о пройденных маршрутах. А потом появилась гитара, и в нарушение всех уставов до 12 ночи все, кто умел, пели песни вокруг самого настоящего костра, немалой редкости для Памира.

Утром, когда группа решала, что ей делать — продол­жать пользоваться гостеприимством наших радушных хо­зяев или возвращаться домой,— прибежал радист. «Кого-нибудь из «Буревестника» на рацию!» Мы встревожи­лись: неужели снова что-то случилось? Но радиограмма была спокойной. Сообщалось, что спустилась группа Добровольского — Овчинникова. Нас спрашивали о здо­ровье Данилова.

Все было хорошо, вот только как объяснить, что Лева Добровольский с группой уже в лагере? Ведь мы только что поздравляли армейцев с успешным восхождением на пик Евгении Корженевской, а они были на вершине по­завчера, в 3 часа дня, сняли нашу записку и группу Левы не видели. Если ребята не были на вершине, что-то за­ставило их спуститься!

Группа Добровольского вернулась с маршрута, не дой­дя до вершины 700 м. В последние два дня восхождения Рубик Арутюнян шел, борясь с недомоганием. На высоте 6400 м стало ясно, что дальше он идти не сможет: анги­на, горная болезнь отнимали все силы. И группа начала спуск. Год тренировок, мечты, планы — все было остав­лено, забыто. Вниз, вниз, с больным товарищем в лагерь. С каждой сотней метров спуска Арутюняну становилось лучше, и, когда наконец показался трепещущий флаг с буревестником, о только что пережитом Рубику напоми­нала лишь усталость и страшная слабость. В лагере с Рубиком остался Свет Тихвинский, а группа Левы 14 авгу­ста в 6 утра снова вышла на контрфорс, на штурм пика Евгении Корженевской.

В лагере мы решили приготовить площадку для верто­лета. Вооружившись ледорубами, лопатами, захватив ве­ревку, мы отправились на морённые холмы расчищать площадку: два огромных камня по тонне весом, канавы, бугры. И мы зарывали камни, закапывали канавы и без конца перебрасывали землю с места на место, пытаясь заровнять то, что, только имея большую фантазию, можно было назвать посадочной площадкой.

16 августа работа была закончена. Теперь оставалось только ждать вертолета и надеяться, что летчики оценят наш труд.

Появление в лагере в пятом часу двойки Кузьмин — Бородкин вначале прошло как-то незамеченным: сытно по­обедав, мы забрались в спальные мешки, настроившись хорошенько отдохнуть. Потом сразу все поняли: спусти­лась двойка, где же остальные!? Неужели несчастье? Вы­скочили из палаток, обступили Кузьмина. Кирилла Кон­стантиновича было трудно узнать. Так может изменить человека только большая беда. Беспредельная усталость и какое-то смятение.

Что же это? Не спрашиваем, понимаем, сейчас нам все расскажут.

Отправив 10 августа вниз Данилова и Егорова, группа продолжала обработку восточного ребра пика Евгении Корженевской. Понадобилось четыре дня, чтобы пройти 450 м крутых скал. Только 13 августа вышли на более по­логую часть ребра. Впереди показалась предвершина. В конце дня 14 августа на предвершине, на высоте около 6900 м, группа остановилась на бивак. Это была едва ли не самая комфортабельная ночевка за весь маршрут. Де­журил Юра Скурлатов. Бутерброды из хрустящего хлебца с ветчиной, суп, чай. Начали укладываться спать. Когда в палатке 6 человек, это не так просто. Но наконец все затихли. В 11-м часу Скурлатов проснулся. Ему казалось, что он задыхается. Дыхание было поверхностным и очень частым. Проснулся и лежавший рядом Володя Надбах. Он вспомнил: что-то похожее было с ним зимой на Эль­брусе. Тогда ему кто-то посоветовал: следи за дыханием, старайся дышать глубже. Володе это помогло. Сейчас он тормошил Юру: глубже, дыши глубже. СИ до часу ночи он следил за товарищем, убеждал, уговаривал. Потом не заметил, как уснул. В 3 часа проснулись все. Скурлатов был без сознания, стонал, задыхался. Вдруг он затих. За­жгли свечу. С ужасом увидели: Юра не дышит. Искус­ственное дыхание, массаж. Час за часом, весь остаток ночи. Когда рассвело, Юра дышал сам, но в сознание не пришел. Срочно, быстрее вниз. Только в этом спа­сение.

6 часов утра. Холодно, ветер. Юру укладывают в четырехспальный мешок, привязывают снизу поролон. Вы­сотная палатка превращается в транспортировочный мешок. Но где спускать? По пути подъема это немыслимо! По южному ребру? Но для этого надо подняться еще на 200 м, на вершину пика Евгении Корженевской. Разве могут пять человек затащить шестого на вершину? На высоте 7000 м человек и без груза идет еле-еле, с тру­дом переставляя ноги. И потом, Юре надо вниз, только вниз.

С Юрой Скурлатовым остаются Юра Бородкин, Витя Галкин, Володя Надбах. Искать путь спуска уходят двое — Кузьмин и Божуков. С места ночевки небольшой спуск и дальше подъем на вершину. Путь спуска отсюда уже виден. Это узкая полоска снега на крутом склоне между скалами. Ниже полоска расширяется, переходя в снежно-ледовый пояс, перекрывающий весь склон меж­ду южным и юго-восточным ребрами. Снизу еще во вре­мя разведок видели, что склон на высоте 6100 м обры­вается 100-метровым сбросом. Но 800 м спуска могут быть для Юры спасительными.

Вершина рядом, двойка поднимается на вершину, проходит дальше, спускаясь на 20-30 м. Только отсю­да виден базовый лагерь. Надо подать сигнал бедствия. У группы нет красных ракет. Зажигаются термитные спички. Один за другим вспыхивают и сиротливо гаснут шесть огоньков. Начало восьмого. Из-за южного ребра поднимается солнце. Разве можно в его могучих лучах увидеть такой сигнал бедствия? Двойка возвращается к Скурлатову. Юра подготовлен к транспортировке. Он по-прежнему без сознания. Начинается тяжелейший спуск. К пяти часам Юра на границе сброса. Дальше пути нет. Временами он приходит в себя, потом снова теряет сознание. При транспортировке от чрезмерной на­грузки надорвался Витя Галкин. В группе остается все­го четверо здоровых. Нужна помощь, нужен врач.

В лагерь уходят Кирилл Кузьмин и Юра Бородкин. Палатка остается у тех, кто со Скурлатовым. Холодная ночевка у Кузьмина и Бородкина. На высоте 6000 м. Еще день спуска, и вот мы, потрясенные, слушаем эту исто­рию. Нам не все понятно, в голове роятся вопросы, но сейчас не время спрашивать. Главное — где находятся ребята и — быстрей выходить.

18 часов 15 минут. Выходят Брагин, Дубинин, Ку­ликов, Максимов, Цетлин, доктор Шиндяйкин, Щеголев. Начальник спасательных работ — Вильям Смит. Утром должна выйти четверка — Ахметшин, Калачев, Тихвин­ский, Шалаев.

Вчера вечером Юра Скурлатов был еще жив. С тех пор прошли сутки. Что там сейчас? И сколько пройдет времени, прежде чем там окажется врач?

Маршрут нам хорошо известен, мы его проходили дважды: во время заброски и при восхождении.

Плиты, внутренний угол, полки — то, что называется скалами средней трудности. 2000 м по высоте. Спешим, спешим — как вышли из лагеря, идем не останавлива­ясь. Но вот знакомый по восхождению траверс и неболь­шой спуск к осыпной площадке. Дальше путь проще — по разрушенным скалам и осыпям, этот участок можно пройти и в сумерках.

Быстро темнеет. Слева с трудом угадывается силуэт гребня, пока он может служить ориентиром. Но вот уже не видно гребня, не видно и того, что под ногами. Тем­нота обступает, поглощает нас. Теперь надежда только на память: сначала пересечение с набором высоты ры­жей, ползущей под ногами осыпи, потом траверсирование черной осыпи выше скальных сбросов, нависших над потоком, выход на морену перед языком ледника, пере­ход ручья и снова очень крутой подъем по гребню мо­рены — справа карманы тающего ледника, слева — падаю­щие с разрушающейся стены камни. Потом участок крупной осыпи и снова крутой взлет моренного гребня. Где-то на перегибе его, на высоте 4900 м, есть площад­ка, первая и единственная на всем пути, для двух па­латок.

Смит все время впереди. Он как-то угадывает общее направление, ориентируется в этой кромешной тьме.

11 часов. Ручья, который мы должны пересечь, все нет.

12 часов. Впереди шумит вода. Ручей? А вдруг основ­ной поток? Шарахаемся влево. Нет, здесь слишком кру­то. Спускаемся ниже, шлепаем по воде. Начался крутой взлет. Может быть, это и есть гребень морены? Час ночи. Вверху мелькнул огонек. Нас встречает Олег Ку­ликов. До площадки остается около 100 м. Наконец-то мы знаем, сколько осталось этих метров и где, как их пройти.

Две палатки уже стоят. Еще 30 минут, и те, кто до­ждался, пьют чай. Остальные спят. Подъем через час, в три. В 3 часа 30 минут уйдет двойка Дубинин — Шиндяйкин, в 4 — все остальные.

Вслед за двойкой начинаем подъем к сбросам. Слой снега стал совсем тонким; видно, как он быстро тает, об­нажая лед. Лед ноздреватый, кошки держат плохо, и вытягивается вверх, одна за другой, цепочка ступенек. Сколько можно беспрерывно набирать высоту? Сил нет. Пропускаем вперед Брагина. Так уж повелось: когда со­всем трудно, работает Олег. Он не остановится, мы знаем.

Две веревки крутых скал проходим неожиданно легко. За скалами снежный взлет. В глубоком снегу хорошо видны следы прошедших тремя часами раньше Димы Дубинина и Леши Шиндяйкина. С каждым шагом нара­стает напряжение. Близится развязка. До сих пор вечер, ночь, утро, все эти бесконечные часы подъема, внимание, силы были нацелены на одно: идти, быстрее идти, ус­петь. И вот теперь это страшное: успели ли?

Место нашей второй ночевки. 6300 м. Сейчас мы должны увидеть палатку. Она ниже нас метров на две­сти, недалеко от границы сброса. Вокруг ни души. Ря­дом с палаткой черный продолговатый предмет. Что это? Неужели!?

Внизу появляется фигура. Кричим: «Жив?» Нас не слышат. Кричим снова: «Ю-р-а жив?» Тишина, и нако­нец ответ: «Да!» Теперь мы видим — это Дима Дуби­нин. Он подходит к лежащему на снегу предмету, пере­ворачивает его. Ну конечно, ведь это же спальный ме­шок!

Что сказать о тех, кто пришел сюда помочь своему товарищу? О Диме Дубинине, у которого тревога за товарища дополнялась ответственностью за Лешу Шин­дяйкина, впервые оказавшегося на таком сложном мар­шруте. О нашем докторе, мобилизовавшем все свои зна­ния, умение, опыт и волю, чтобы спасти Юру. Да, и волю, потому что, поднявшись сюда в первой двойке за 17 часов из базового лагеря с 4000 м на 6300 м, Леша заболел сам — рвота, головная боль. Об остальных, кто не раз и не два участвовал в спасательных работах и для которых, так же как и для всех, кто называет себя аль­пинистами, самая большая награда — сознание, что помог вовремя.

Транспортировку Юры Скурлатова в базовый лагерь начали на следующее утро. В нелегкую работу включи­лись Валя Божуков и Володя Надбах из группы Юры. А вскоре подошла группа Левы Добровольского. Непого­да: ветер, пурга, снег, заваливший все склоны, ледник, скалы — не смогла помешать спуску. С каждой сотней метров вниз Юре становилось лучше. На третий день, когда мы подходили к базовому лагерю, Юра Скурлатов уже мог идти сам, опираясь на плечи товарищей. 20 августа прилетел вертолет санитарной авиации.