**ЭТОТ СКРОМНЫЙ АНЖУ**

Дед нашего героя оказался в России в бытность царствования императрицы Елизаветы Петровны еще совсем молодым человеком. По профессии Андре Анжу был часовым мастером. Профессия по тем временам редкая и весьма неплохо оплачиваемая. Осевщи в Москве, он быстро там прижился, а затем и женился. Родившийся вскоре Федор по настоянию отца стал врачом.

Встав на ноги, младший Анжу так же обзаводится семьей. Женой молодого врача стала дочь статского советника Швенцова - Екатерина. Брак был вполне удачным. Вскоре семья перебралась из Москвы в Вышний Волочек, где глава семейства получил должность уездного врача, и вскоре уже насчитывала четверых детей.

Что касается героя нашего повествования Петра Федоровича Анжу, то он, родившись в феврале 1796 года, был третьим ребенком. Обоих своих сыновей рачительный доктор с детства готовил к тому, что им тоже придется когда-то взять в руки скальпель. Но старший Андрей наотрез оказался от докторской стези и был помещен в кадетский корпус. После этого Федор Андреевич взялся за младшего. Не жалея сил отец сам занимался обучением Петруши, стремясь дать ему базовые знания, которые ему понадобятся в будущей профессии и прививая любовь к медицине. Послушный Петя учился прилежно, но беда была в том, что в морг, ни в перевязочную будущий доктор не мог ступить и ногой, так как падал в обморок при одном лишь виде крови. Зато любил и понимал в науках математических.

Делать было нечего и, скрепя сердце, отец отправил десятилетнего Петра в столичный частный пансион, что был устроен при Морском кадетском корпусе. Хозяин пансиона Дмитрий Андреевич Сорокин, являясь одновременно преподавателем математики в Морском кадетском корпусе, готовил своих питомцев к поступлению в разные учебные заведения.

Впоследствии биограф нашего героя напишет: «Тут Петр Федорович провел года два с большой пользою, как в учебном, так и в нравственном отношении. Последнее было тогда, можно сказать, редкостью. Пансионеров у г. Сорокина держали так попечительно, что Петр Федорович и не почувствовал резкого перехода их нежнолюбимого им родительского дома; почему Петр Федорович даже до последнего времени, всегда с признательностью вспоминал все почтенное семейство г. Сорокина».

Влияние ли хозяина пансиона, сама ли петербургская атмосфера, но учиться далее двенадцатилетний Петя Анжу пожелал в Морском корпусе, куда и был принят в 1808 году кадетом.

На первых порах скромному и впечатлительному мальчику пришлось в Корпусе не сладко. Нравы там царили самые спартанские, и по позднейшим воспоминаниям самого Анжу, он очень долго не мог «свыкнуться и очень скучал» по родителям.

Большую часть времени кадеты были предоставлены сами себе. Корпус­ной начальник, одряхлевший адмирал, не посещал го­дами вверенного ему учебного заведения, и только все уменьшавшиеся в своем размере суммы на пищу и одежду кадет напоминали о том, что директор-неви­димка не только существует, но и заботиться о попол­нении собственных финансов. Закаляя себя, кадеты перед сном бегали босиком по каменному полу, зимой гуляли по двору в одних мундирчиках и без головных уборов, напарившись в бане, выбегали на улицу, катались по снегу и заново бежали париться.

Воспитание в Морском корпусе было самым спартанским, а потому тонкому и ранимому Анжу, чтобы постоять за себя пришлось не раз отстаивать свое достоинство с помощью кулаков. Выручала хорошая успеваемость и готовность всегда помочь более слабым в учебе товарищам. Это в кадетской среде ценилось не меньше, чем крепкие кулаки.

Единственным утешением для мальчика были воскресные отпуска («за корпус», как тогда говорили) к кузену отца доктору Дроссарду, в семье которого его и привечали, и жалели. А так как доктор оказался прилежным лютеранином, то и Петруше приходилось подпевать хозяину ангельские гимны волхвов «Gloria in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу»). Но все плохое когда-то кончается. И спустя четыре года, возмужавший Анжу, завершив общий кадетский класс, был переведен в гардемаринский, где приступил уже к изучению непосредственно морских наук.

И в учебе, и в поведении Петя Анжу всегда числился одним из самых прилежных и толковых. В 1814 году его отличают унтер-офицерским старшинством среди сотоварищей.

Самым близким другом Анжу во время обучения в Корпусе был Фердинанд Врангель. Бывало, оба часами сидели над географической картой, изучая маршруты, по которым прошли суда первых русских кругосветных экспедиций: «Нева», «Надежда» и «Диана».

И Анжу, и Врангель считались лучшими учениками и даже конкурировали за первое место в выпуске. При этом друзей отличало то, что если Анжу всегда был скромен, немногословен и предпочитал оставаться в тени, то Врангель, наоборот, был напорист, громогласен и шел в своих устремлениях напролом. Сегодня сложно однозначно сказать, кто из них двоих был действительно лучшим в учебе, однако первым по успехам в выпуске Морского Корпуса 1815 года из 99 гардемаринов был определен энергичный Врангель, вторым же значился скромный Анжу. Кто мог тогда подумать, что впереди у друзей будет еще немало, как совместных испытаний, так и героических свершений.

Итак, в июле 1815 года Петр Анжу был произведен в первый офицерский мичманский чин. В ту пору нашему герою шел двадцатый год - возраст, когда у тебя впереди еще целая жизнь, полная приключений и открытий.

**\*\*\***

Первым судном юного мичмана стал фрегат «Автроил» под началом капитан-лейтенанта Боде. 44-х пушечный «Автроил» был назван в честь захваченного у шведов в 1789 года гребного фрегата «Аф-Тролле». Последний носил в русском флоте название «Автроил» и впоследствии отличился в Средиземноморской экспедиции вице-адмирала Сенявина в 1805-1807 годах.

Вместе с Анжу на «Автроил» был назначен и его неразлучный друг по Корпусу Фердинанд Врангель. Возможно, что ребятам просто повезло, и они случайно снова оказались вместе, возможно, такого назначение смог добиться предприимчивый Врангель.

Младшие мичмана, согласно Морскому уставу, заведовали бизань-мачтой, стояли якорную вахту, да помогали при несении ходовой вахтенным начальникам. По мере приобретения опыта получил они под начало один фок, а другой и грот-мачту. Когда же на деле доказали, что стали настоящими корабельными офицерами были назначены и вахтенными начальниками.

Командовал «Автроилом» в ту пору капитан-лейтенант Семен Яковлевич Бодде. Думаю, что ни для кого не является секретом, что в военной службе вообще, а в военно-морской в частности, в становлении молодого офицера очень много зависит от первого командира. Именно он формирует у молодых офицеров первые понятия о сути службе, воспитывает и учит. Если первый командир профессионально не пригодный человек, грубиян и пьяница, то молодому офицеру придется нелегко. Если, наоборот, он радеет за службы и целенаправленно занимается становлением своих «птенцов», то у молодого офицера гораздо больше шансов крепко стать на крыло. А поэтому нам будет не лишне поближе познакомиться с биографией командира «Автроила»

О точном происхождении капитан-лейтенанта Бодде у автора сведений нет. Вполне вероятно, что судя по фамилии командир «Автроила» был из немцев или французов. При этом, учитывая время его поступления в Морской корпус в 1794 году более вероятно немецкое происхождение.

В дореволюционное время в России был достаточно известен род барон Боде, давших немало военных, государственных деятелей и деятелей культуры. Возможно, что командир «Автроила» принадлежал именно к этому весьма разветвленному клану,

Служил С.Я. Бодде весьма неплохо. Особых подвигов за ним не числилось, однако службой он не манкировал, и плавал много. На линейном кораблей «Победа» участвовал в перегоне из Архангельска я Кронштадт. В период наполеоновского нашествия и последующего заграничного похода русской армии в 1812-1813 годы, Бодде находился в непрерывном крейсерстве по Балтике. Именно тогда, получив капитан-лейтенантский чин он и стал командиром «Автроила». Тот факт, что он стал командиром в военное время, характеризует его с самой положительной стороны. Так что к моменту назначения на фрегат Анжу, Бодде был уже весьма опытным командиром. При этом со здоровьем у С.Я. Бодде было видимо не слишком хорошо, так как он достаточно много лечился.

В зимнее время, когда суда Ревельской эскадры отстаивались в гавани, Анжу с Врангелем снимали одну квартиру. Так поступали тогда многие мичмана. Совместное проживание позволяло значительно сократить финансовые расходы, что для небогатых мичманов было серьезным подспорьем.

Впрочем, плавать по Балтике Анжу с Врангелем пришлось недолго. «Автроил» был далеко не нов и вскоре встал на брандвахту у Ревельского порта, так как был признан не годным для плавания в открытом море.

Брандвахта, разумеется, не самая лучшая служба для молодых мичманов. Брандвахтенные суда ставились на якорь на входе в гавань, предназначались же они для выполнения сторожевых обязанностей, регулирования и учёта движения судов. Впрочем, не имевшим влиятельных родственников и каких-либо связей, Анжу и Врангелю трудно было надеяться на хорошее назначение.

В это время готовился к отправке в кругосветное плавание шлюп «Камчатка» Василия Головнина. В те дни об этом только и говорили в кают-компаниях кронштадтских кораблей и в столичных трактирах. Вскоре эта новость дошла и до Ревеля. В один из дней Ферди­нанд ворвался в каюту Петра и сообщил, что в настоящее время капитан 2 ранга Головнин готовится к кругосветному плаванию на шлюпе «Камчатка». На следующий день оба отправились к командиру эскадры контр-адмиралу Моллеру и просили его помочь им поступить под на­чальство Головнина. Моллер согласился помочь мичманам и написал рекомендательное письмо в Кронштадт. С нетерпением и надеждой ждали друзья ответа от Головнина. Наконец, письмо пришло. Капитан «Кам­чатки» ответил, что он берет в свою экспедицию только лично знакомых ему офицеров.

Так как влиятельных знакомых у обоих не было, а должности на «Камчатке» были уже фактиче6ски распределены, шансов попасть на уходящее в кругосветное плавание судно у обоих не было никаких. Но если Анжу смирился с тем, что на «Камчатку» ему уже никак не попасть, то неутомимый Врангель решил действовать.

Он предложил пойти на риск и самостоятельно поспешить в Крон­штадт, явиться там к Головнину и умолить его зачислить в команду шлюпа, хотя бы простыми матросами. Анжу нашел этот шаг безрассудным и выбранил Фердинанда. Каково же было его удивление, когда он узнал, что его друг исчез с «Автроила». Потом стало известно, что Врангель отправился на небольшом финском суденышке в Кронштадт, разыскал Головнина, чистосердечно пове­дал ему о своем поступке и этим умилил известного мо­реплавателя.

Но по какой причине Анжу не решился идти просить взять его в плавание, точного ответа нет. Скорее всего, причиной тому была природная скромность Анжу и философская формула, которой он следовал всю свою жизнь – на службу не напрашиваться, но от службы не отказываться. Зато в отличие от своего друга, Фердинанд Врангель, как мы знаем, такими комплексами не страдал. Друзья встретятся только через два года, причем при обстоятельствах для обоих весьма необычных.

Спустя несколько дней Врангель уже нес вахту на готовящейся к отплытию «Камчатке», а Анжу остался тосковать на ревельской брандвахте, упрекая себя за из­лишнюю рассудительность и недостаточную решитель­ность.

\*\*\*

Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба нашего героя, если бы не зигзаги большой политики.

В марте 1817 года император Александр Первый получил от короля Испании слезное письмо с мольбой помочь ему справиться с революцией в Южной Америке и продать несколько кораблей и фрегатов. Александр внял мольбам своего собрата и велел подготовить необходимое количество судов на продажу, тем более, что сделка представлялась выгодной. Разумеется, адмиралы тоже свое дело знали и решили под видом помощи Испании избавиться от старых судов.

В секретный список кораблей на продажу в числе пяти линейных кораблей и трех фрегатов попал и «Автроил». Командующим этой «испанской эскадры» был назначен контр-адмирал А.В. Моллер. Чтобы избежать нежелательных политических осложнений, вояж к испанским берегам был подготовлен с соблюдением всех правил конспирации.

Перед выходом команда «Автроила», как могла, привела фрегат в порядок. Впрочем, это позволило «Автроилу» в жестоких осенних штормах 1817 года совершить вполне благополучный переход из Ревеля через Атлантику в испанский Кадис. Разумеется, не обошлось без течи в трюме и порванных ветром парусов, но опыт командира и мужество команды и это превозмогли.

В феврале 1818 года эскадра контр-адмирала Моллера прибыла в Кадис. Началась процедура сдачи и приема кораблей и фрегатов. Дел хватало всем, в том числе и мичману Анжу. Затем наши команды на 12 испанских транспортах отправились в обратный путь. В итоге этой сделки Россия получила 13 миллионов 600 тысяч рублей ассигнациями, сумма по тем временам серьезная. Впрочем, Мадрид вскоре предъявил Петербургу свои претензии. Еще бы, корабли и фрегаты были в столь плохом состоянии, что следовать на них к берегам Южной Америки было смертельно опасно. Чтобы погасить скандал император Александр приказал отправить дополнительно в Испанию еще три фрегата, уже из более новых.

Что касается бывшего "Австроила", то испанцы его переименовали в «Астролябию» и, признав неготовым к дальним плаваниям, вскоре разоружили и отправили на хранение в арсенал Карраки, где окончательно и списали «на дрова» в 1820 году.

Вернувшаяся же в Ревель на испанском судне «Святой Игнатий» команда «Автроила» была расформирована. Капитан-лейтенант Бодде получил назначение старшим офицером на один из линейных кораблей и проплавал на нем остаток компании 1818 года. Затем находился при петербургском порту по состоянию здоровья. В 1820 году он получает назначение командиром линейного корабля «Ростислав» и плавает на нем в районе Красной Горки. Затем окончательно списывается по здоровью на берег и уже в январе следующего 1822 года умирает. Разумеется, Бодде не принадлежал к числу выдающихся флотоводцев и мореплавателей России. Однако нам все же стоило его вспомнить и помянуть добрым словом, как первого командира двух будущих выдающихся деятелей отечественного флота.

Что касается Анжу, то никакого судна для него не нашлось, так как в связи с одновременной продажей сразу такого количества кораблей и фрегатов на флоте образовался перекомплект офицеров. Чем именно занимался Анжу с лета 1818 года по зиму 1820 года в точности неизвестно. Скорее всего, он состоял в береговой команде при своем флотском экипаже и занимался обычными рутинными делами. Если все обстояло именно так, то по роду своей береговой службы мичман Анжу должен был весьма тесно общаться со своим непосредственным начальником контр-адмиралом А.В. Моллером, который после возвращения из похода в Испанию, был назначен начальником экспедиции по устройству Ревельского порта и гавани.

Думается, что у Анжу с Моллером сложились неплохие отношения. Возможно, контр-адмирал обратил внимание на толкового и расторопного мичмана еще во время перехода в Испанию и пребывания в Кадисе. При этом Моллер был в тот момент и уже рассматривался, как будущий начальник морского штаба с управлением всем Морским министерством. Эту должность он и займет год спустя.

Впрочем, думается, что время пребывания на берегу все же не прошло для Анжу зря и он усиленно занимался, чтобы выдержать экзамен и баллотировку в чин лейтенанта. Занятия его не прошли даром и в феврале 1820 года, сдав теоретический экзамен придирчивой комиссии флагманов и не получив, при тайной баллотировке, ни одного черного шара, Петр получил долгожданный лейтенантский чин. Особенно остался доволен его ответами известный всему флоту гидрограф и исследователь Восточного океана вице-адмирал Гавриил Сарычев, книгу которого "Лоция или путеуказание к безопасному плаванию по Финскому заливу и Балтийскому морю" экзаменуемый доложил почти наизусть.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Анжу, не присутствуй на экзамене адмирал Сарычев и не обрати он внимания на соискателя нового чина. Но Сарычев на экзамене был и новопроизведенного лейтенанта он запомнил. К тому же на экзамене присутствовал и контр-адмирал Моллер, который так же, думается, положительно характеризовал хорошо знакомого ему офицера.

Итак, Анжу стал лейтенантом. Теперь ему надо было добиваться назначения младшим лейтенантом на один из кораблей или фрегатов Ревельской эскадры, которые были заявлены в морскую компанию этого года. В противном случае, он мог еще год просидеть на берегу. Однако, как говориться, человек предполагает, а Господь располагает. В марте лейтенант Анжу был вызван в Морское министерство. О цели вызова лейтенанта, разумеется, никто не известил.

В адмиралтейском садике Анжу неожиданно встретил и своего друга по Морскому корпусу Фердинанда Врангеля.

- Ты-то тут, какими судьбами? – искренне удивился тот, увидев Анжу.

- Вызван адмирал-гидрографом Сарычевым, а для чего и понятия не имею, – ответил тот.

- И я вызван Сарычевым, но так же, не имею понятия для чего и зачем.

Разговаривая, друзья зашли в здание министерства и поднялись по лестнице к кабинету Сарычева. Адъютант, выяснив, кто они такие, исчез за массивной дубовой дверью, но почти сразу выскочил:

- Господа лейтенанты, его превосходительство вас ожидает-с!

Старый седой адмирал встретил их в глубине обширного кабинета, и, выйдя из-за стола навстречу, пожал обеим руку.

- Что ж, господа, думаю, вы удивлены, зачем я вас обоих пригласил к себе, - сказал он, выдержав начальственную паузу. – Буду краток. Я предлагаю вам возглавить экспедиции для описи северного берега Сибири.

- Почту за четь! – браво вскинул голову Врангель.

- благодарю за доверие. – Вполголоса ответствовал Анжу.

- Вот отсюда и досюда будут владения Анжу! - Сарычев, подойдя к висевшей на всю стену карте северных и восточных берегов России, энергично взмахнул рукой от реки Оленека до Индигирки.

Затем повернулся к Врангелю:

- А вам барон надлежит описать берега к востоку от Индигирки до мыса Шелагского. Ну, а если повезет, то попытаться пройти и до пролива Берингова. Справитесь ли?

- Справимся! – браво ответил за двоих Врангель.

Анжу лишь кивнул в знак согласия головой.

- На все про все дается вам три года. Так как средств в казне нашей, как и всегда, не густо, то и состав команд ваших будет минимальным, по два офицера, доктору и паре мастеровых. И еще одно, девять лет назад, добывавший песцов на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников, прислал письмо об открытии им обширной земли к северу от острова Котельного, которую он ясно увидел на норд-вест в 70 милях. Позже тот же Санников видел еще две земли, на норде и норд-весте. По словам охотника, над морем поднимаются высокие каменные горы. Это свидетельствует о наличии на севере неведомой земли открытой Санниковым, коею вам надо найти и описать.

- Насколько точны свидетельства Санникова? – сразу же взял быка за рога Врангель.

- Настолько, насколько вообще могут быть точны свидетельства зверопромышленника и охотника! – раздраженно ответил Сарычев. – Для того я вас туда, самых ученых и посылаю!

- А есть ли еще какие-либо свидетельства? – подал голос, молчавший дотоле Анжу.

- Косвенные имеются! – кивнул головой Сарычев. - В пользу существования обширных земель на севере говорят наблюдения за полярными гусями, весной улетающими дальше на север, а осенью возвращающимися с потомством. Так как птицы не могут обитать в ледяной пустыне, значит расположенная на севере Земля Санникова действительно тепла и плодородна, и птицы летят именно туда.

- Но как севернее ледяной пустыни могут располагаться плодородные земли, ума не приложу? – пожал плечами Врангель.

- Этого я не знаю. – Развел руками Сарычев. - Возможно там, как на Камчатке бьет из земли горячая вода, может, землю греют вулканы. Впрочем, это вам и предстоит выяснить. Так, что пусть Бог наш будет вам в помощь!

На этом визит был завершен.

Общая смета обеих отрядов была определена в 66079 рублей ассигнациями. Сумма немалая, но дел от лейтенантов требовалось еще больше!

То, что одним из командиров отрядов затеваемой экспедиции был назначен Врангель особых вопросов не вызывает, так как за плечами у него к этому времени было уже кругосветное плавание и прекрасные характеристики своего командира капитан-командора Василия Головина, у которого были прекрасные отношения с Сарычевым.

По логике можно было бы предположить, что и командиром второго отряда станет другой участник кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» лейтенант Федор Литке, столь же блестящий офицер, как и Врангель, тем более, что именно Литке во время всего кругосветного плавания был ответственным за все гидрографические исследования и с поручением справился преотлично.

Наверное, так бы все и произошло, однако дело в том, что, одержав победу в войне с Наполеоном, Россия вплотную занялась изучением своих северных и восточных пределов. Планы в этом направлении были поистине грандиозны одновременно в Мировой океан ушли два отряда судов к Южному и Северному по­люсам (экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева и Васильева-Шишмарева), укомплектованные военными шлюпами, у Печоры начинала свои работы экспедиция Ивана Иванова, а к Новой Земле должен был идти для исследований бриг. При этом ранг экспедиции для исследования Новой Земли был значительно выше, чем первой, так как под начало ее начальнику, помимо всех береговых служб, давался 16-пушечный военный бриг. Поэтому начальником экспедиции к Новой Земле и одновременно командиром брига и был назначен Федор Литке. Доподлинно известно, что на эту должность его рекомендовал все тот же Головнин.

Заметим, что в запасе у бывшего командира «Камчатки» значились еще два талантливых офицера - мичманы Федор Матюшкин и Феопемонт Лутковский. Однако оба они для самостоятельного командования были еще слишком молоды. Первый только что был произведен в мичманы из волонтеров (Матюшкин был однокашником Пушкина по Царскосельскому лицею), а второй из гардемаринов. Впрочем, оба этих офицера не остались не удел. Матюшкин был определен в северную экспедицию помощником к Врангелю, а Лутковский уже в августе 1821 года вторично отправился в кругосветное плавание на шлюпе "Аполлон" под началом капитан-лейтенанта С.П. Хрущева.

Поэтому назначение Анжу командиром отряда следует считать, скорее всего, результатом протекции со стороны как Моллера, так и Сарычева. В том, что два известных адмирала рекомендовали на столь ответственную, хотя и несомненно престижную должность никому не известного и ничем себя еще не проявившего лейтенанта ничего зазорного для последнего не было. Просто два умудренных жизнью и службой моряка усмотрели в молодом и скромном лейтенанте те качества, которыми, как они посчитали, должен был обладать руководитель арктического отряда.

О трудности стоящих перед офицерами задач не скрывали правды ни в Морском министерстве, ни в Адмирал­тейском департаменте. При этом начальники выражали уверенность в мужестве начальников отрядов и их подчиненных. Уверенность то уверенностью, но масштаб поставленных задач, неопытность Анжу и Врангеля, как полярников, трудности со снабжением и множество других проблем делали успех предстоящей экспедиции делом весьма трудноисполнимым. Впрочем, а когда русским морякам бывало легко?

В жизни Петра Анжу началась новая глава, возможно, самая главная глава его жизни…

**\*\*\***

Местом сбора участников экспедиции был определен Вышний Волочек, куда все добирались по способности. Кто-то выехал раньше, кто-то позже. Врангель с Анжу несколько задержались, получая астрономические приборы и карты.

Наконец все были в сборе. Под началом у Анжу оказались штурманские помощники - Илья Автономович Бережных и Петр Иванович Ильин, лекарь Алексей Евдокимович Фигурин. Под командованием Врангеля находились доктор медицины Кибер, штурман Козьмин и его соплаватель по «камчатке» мичман Федор Матюшкин. Кроме того, каждой экспедиции был при­дан слесарь и матрос. Ни один из друзей не мог счи­тать себя обиженным. И людей, и запасов, и инструмен­тов у них было поровну. Схожими были и стоявшие перед обеими задачи...

Дорога к месту начала экспедиции была нелегкой. Едва выехали из Вышнего Волочка, дорога совсем испортилась, поэтому до Москвы добирались с трудом. Пока добрались, наступила весенняя распутица, и дальше на восток во время разлива рек было опасно. Больше всего Анжу и Врангель боялись испортить и потерять дорогие геодезические и навигационные инструменты, которые были на вес золото и за которые они отвечали головой. Решили так, что Анжу дождется в Москве, пока установится летний путь, и тогда уже со всеми припасами и людьми отправится в путь. Врангель же с Матюшкиным налегке на пере­кладных поспешат в Иркутск, чтобы заняться подготовкой к пред­стоящим работам и на месте подготовиться к прибытию основной экспедиции.

Впрочем, и Анжу задерживаться в первопрестольной долго не намеревался, а потому едва сошла вода, он тут же тронулся в путь со всем имуществом двух экспедиций. Паводки еще не кончились и реки напоминали небольшие моря, через которые переправлялись на паромах и плотах.

Долгой дорогой Анжу с Врангелем вызубрили наизусть, врученные им в Адмиралтейском департаменте накануне отъезда инструкции. Сотни раз каждый из них вглядывался в старые еще беринговских времен карты полярных земель, читал экстракты прошлых экспедиций, прикидывая так и этак, как лучше вести свои изыскания.

Согласно инструкциям Анжу должен был положить на карту Новосибирские острова: Большой и Малый Ляховские, Котельный, Фаддеевский и Новая Сибирь, а так же предпринять поиски земель, якобы, виденных промышленниками Санниковым и Бельковым к северо-западу от острова Котельного и к северо-востоку от ост­рова Фаддеевского. Летом же, по воз­вращении на материк, построить байдару и описать с нее устье Яны и побережье Северного Ледовитого океана, вблизи реки Лены... Всю эту работу надо было провести вес­ной до наступления летней распутицы.

На случай, если не удастся закончить работы в один год, разрешалось продолжить их в 1822 году.

Не менее сложные задачи стояли и перед Врангелем, которому предлагалось «идти для описи берегов от реки Колымы к востоку до Шелагского мыса и от оного на север, к открытию обитаемой земли, находящейся, по указанию чукчей, в недальнем расстоянии».

Иркутск встретил путешественников цветущими садами. Встретившиеся друзья обменялись новостями. В этом городе Петра Анжу ждал Вран­гель с Матюшкиным.

Несколько дней Анжу приходил в себя после более чем пяти тысяч верст пути. Местные власти приняли путешественников со всей сибирской радушностью, узнав о том что оба лейтенанта холостяки взволновались местные мамаши, вступив в конкуренцию по организации званных обедов и балов. Но лейтенанты думали совсем об ином - их ждали ледяные просторы студеных морей.

27 июня обе экспедиции прибыли в село Качуг, располо­женное в двухстах сорока верстах от Иркутска. А на следующий день путешественники уже начали сплавляться вниз по Лене на палубном плоскодонном судне, именуемом мест­ными павозком...

Думаю, что красота и величие Лены оставило след в душах молодых флотских офицеров - поросшие вековыми лесами, гористые берега, величавые гранитные стол­бы, поражающие обилием трав луга и засеянные поля, села и деревни, охотничьи зимовья отдельных дворов. В какой-то момент берега Лены сбли­жаются почти вплотную, образуя грандиозные гранитные ворота, но только для того, что бы сразу за ними река разливается во всю свою необъятную ширь. Чем дальше на север, тем дремучей становились леса, тем меньше селений на берегах.

Вот, наконец, и городок Киренск, больше похожий на забытую богом деревню. Жители живут здесь охотой да рыбалкой, на домашних огородах разводят картофель, репу, капусту, а кое-кто даже непривычные для этих мест огурцы. Проплыв две с половиной сотни верст, Анжу с Врангелем увидели овеянные легендами знаменитые ленские «щеки» - отвесные скалы, под­нимающиеся более чем на полторы сотни метров над водной гладью реки – место опасное и гибельное. Но члены экспедиции были ребятами молодыми и азартными. Они дружно кричали «ура», палили из ружей и эхо, дробясь о скалы, многократно им отвечало. «Щеки» проскочили благополучно.

Лишь под самым Якутском сели на мель. Сняться-то снялись, но сутки потеряли. В Якутске моряков встречали столь же радушно, как и в Иркутске. Якутск удивил деревянной крепостью-острогом, построенной казаками более двух веков назад. Местный начальник Николай Иванович Мягков, человек вполне образованный, разместил Анжу и Врангеля с сотоварищами в своем доме, рассказал все, что знал о севере Сибири, помог словом и делом в снаряжении экспедиции, обещая свое содействие и в будущем.

В начале августа Анжу простился с Вран­гелем, покинул Якутск, продолжив плавание вниз по Лене к берегам Ледовитого океа­на.

Непроходимые кедровые леса по берегам вскоре сменились чахлыми кривыми деревцами, но затем исчезли и они. Теперь Лена несла свои воды вдоль тундровых мхов. Небо было закрыто тучами, сквозь которые едва виднелось тусклое солнце. До зимы было еще далеко, но морозный воздух уже обжигал лица. Ночью и днем на юг тянулись стаи гусей. Одинокие пугливые олени, учуяв собак, стремительно убегали в снежную даль.

\*\*\*

Наконец и Усть-Янск, располо­женный у самого берега Северного Ледовитого океана, в устье Лены - три рубленые избы, да две якутские юрты. Здесь обитали промышленники, добывающие мамон­тову кость, да несколько якутов. За главного - дряхлый старик, числив­шийся в лекарских учениках. Он здесь был и за правителя, и за грамотея, и за врачевателя.

Помощь старика-лекаря понадобилась почти сразу. Взятых в Якутске ездовых собак в Усть-Янске поразило поветрие, и они начали гибнуть десятками. В чем было дело, так и осталось неясным. Но по совету старика собак свезли на отдаленный остров Зимовьелах, где собачий мор почему-то сразу прекратился. Сам дед объяснил это лаконично:

- Сие выздоровление собачье от того, что бог зимовьельский собак любит!

Прибыв в Усть-Янск, Анжу первым делом уточнил местонахождения селения, о чем и объявил местному голове:

- Отныне вы знаете, что городок ваш лежит в широте северной 70 градусов 54 минуты и 57,5 секунды, а в долготе от Парижа восточной 134 градуса 10 минут.

- Спасибо, Петр Федырыч, теперь вот и я знать буду, а то до этого и понятия никакого не имели где обитаемся! – огладил староста сивую бороду.

Вечером, черпая ложкой горячие щи, староста делился впечатлениями с супружницей:

- Ну, и болтун, сей флотский. Неужто думает, что мы такие уж серые, что ни в чем не смыслим. Это ж надо сказать, что от нас до городу Парижу всего десять минут езды-то! Коли б так было, ты из сего Парижу бы меня и не вылезала!

- Твоя правда, батюшка! – крестилась жена. – Ох, уж эти флотские, не сидится им дома на печке теплой, все во льды норовят забраться.

Начало исследований Анжу планировал начать с будущей весны, а долгую полярную зиму посвятить подготовке к ним.

Незаметно подкралась зима. Моряки познакомились с полярной ночью, когда в течение нескольких недель стояла кромешная темнота, увидели полярные сияния, изведали пургу и стужу. В избе, в которой жил Анжу, денно и нощно горела печка, но все равно было холодно и стыло.

Морозы стояли нешуточные, а потому без особой надобности на улицу старались не выходить, да и в избах сидели в шубах и валенках. Даже свою чернильницу Анжу старался держать в горячей воде, иначе чернила тут же превращались в лед.

Одной из задач, возложенных на Анжу, был поиск таинственной Земли Санникова – одна из самых любопытных и загадочных легенд русской Арктики. Впервые об этой таинственной земле сообщил в 1811 году добывавший песцов на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников. В правдивости информации Санникова тога никто не сомневался, так как он был весьма опытным полярным путешественником, ранее уже открывший острова Столбовой и Фаддеевский. Именно Санников высказал мнение о существовании «обширной земли» к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались «высокие каменные горы».

Пользуясь возможностью, Анжу подробно расспрашивал обитателей Усть-Янска о Якове Санникове, которого многие еще хорошо помнили и о его дерзких экспедициях в сердце Арктики. Дело в том, что таинственную землю на севере Санников видел несколько раз в ходе нескольких своих экспедиций. Во время первой из них он попытался достичь неизвестной земли, проехав на нартах по льду около двадцати пяти верст. Однако затем путь ему преградила огромная полынья. Объехать ее не было никакой воз­можности, и Санникову пришлось вернуться обратно, так и не достигнув неизвестной гористой страны, которая была, с его слов, нанесена на карту географом Геденштромом.

В следующем году, путешествуя по острову Котель­ному, Яков Санников усмотрел еще одну землю, «камен­ные горы» которой виднелись на северо-западе в рас­стоянии около 70 верст. «Синеву, совершенно подобную видимой иногда над отдаленной землею», заметил в том же направлении и сопутствовавший ему географ Матвей Геденштром. Он отправился к ней на санях по льду, но через сутки езды повернул обратно, хотя ничто не пре­пятствовало дальнейшему пути. Это решение Геден­штром объяснил тем, что он убедился в своей ошибке. «Мнимая земля превратилась в гряду ледяных гор 15 и более сажен высотой» - записано в его дневнике. Однако, не будучи глубоко уверенным в правильности такого заключения, Геденштром предпринял еще несколько сан­ных поездок по льдам и на своей карте изобразил при­близительное местоположение еще одной Земли Санникова. Именно эти земли и поручено было отыскать в океане и положить на карту экспедиции Петра Федоро­вича Анжу.

Косвенным свидетельством в пользу существования обширных земель к северу от Новосибирских островов стали многочисленные наблюдения за перёлетными птицами - полярными гусями и другими, весной улетающими дальше на север, а осенью возвращающимися с потомством. Так как птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались вполне разумное предположения, что расположенная на севере Земля Санникова относительно тепла и плодородна, и птицы летят именно туда. Однако возникал закономерный вопрос: как севернее пустынного побережья Евразии могут располагаться плодородные земли? Одной из гипотез было наличие на Земле Санникова горячих термальных вод, которые и создают на ней некий микроклимат. По словам Якова Санникова, в ходе двух своих походов он видел контуры не одной, а двух земель - одной к северо-за­паду от острова Котельного, другой к северо-востоку от острова Фад­деевского.

Однако одно видеть некую землю где-то на горизонте, и совсем иное достичь ее, обследовать и нанести на карту.

А так как в реальности Земли Санникова еще никто не достиг, то подтверждение или опровержение ее существования было сопряжено со значительными трудностями. Новосибирские острова находятся возле самой границы постоянной северной ледяной шапки. И даже в тёплые годы океан в районе этих островов доступен для навигации лишь два-три месяца в году - поздним летом и ранней осенью. В холодные же годы Новосибирские острова могут оставаться скованными льдами и всё лето. Гипотетическая новая земля на расстоянии нескольких сотен километров к северу от Новосибирских островов могла быть скована льдами непрерывно на протяжении десятилетий. Полярная ночь, продолжающаяся в этих широтах около четырёх месяцев, исключала всякую возможность исследований с ноября по март. Именно поэтому начало экспедиции на поиски земли Санникова следовало начинать только в марте, не раньше, но и не позднее.

Первая зимовка прошла успешно и без потерь, путешественники весело отпраздновали Новый год и к весне подготовили все необходимое для предстоящих работ: запасы про­вианта, корм для собак, нарты, и оленей для по­ездки по тундре к дельте Лены.

\*\*\*

В марте 1821 года экспедиция, наконец, двинулась в путь. Ехали на оленях, запряженными в нарты. Впереди сам Анжу с сотоварищами, вслед за ними обоз с припасами. Править нартами дело непростое, посему на первых порах те нередко опрокидывались, и олени убе­гали от незадачливых ездоков. За ними потом подолгу гонялись.

4 марта Анжу со спутниками достиг, наконец, губы Буорхая, поблизости от которой находились увезенные на остров Зимовьелах собаки. Едва добрались, началась ме­тель, бушевавшая четверо суток. Все это время Анжу был в тревоге за судьбу обоза с запасами экспедиции, который шел позади.

К счастью, почти все обошлось благополучно. Лишь застудился в пути штурман Ильин, и его пришлось отправить обратно в Усть-Янск к деду-подлекарю.

Спустя неделю экспедиция направилась на север. Всего 34 нарты, в каждую из которых запрягли по дюжине собак.

Рукава Лены вскоре потерялись, влившись в скованный льдом океан. По этому льду предстояло идти сотни километров. Несмотря на начало весны, здесь на крайнем севере о ее приходе еще ничего не напоминало. Мороз стоял таков, что ртуть замерзала в астрономических приборах, и ее резали но­жом, будто масло. Несмотря на все это, наблю­дения производились регулярно, причем с точностью, которой будут восхищать и последующие поколения полярников.

Из устья Лены Анжу повернул на северо-восток к острову Столбовому. До острова было трое суток езды на собаках, которые отряд преодолел без всяких остановок. Морозы между тем перевалили за тридцать градусов, вдобавок к этому непрерывно дул ледяной ветер. А вокруг бесконечная снежная равнина, да низкое серое небо.

Наконец, вдалеке показались долгожданные каменные скалы острова Столбового. Еще через несколько часов Анжу уже различил в зрительную трубу деревянные кресты, поставленные некогда казаками и служилыми людьми, искавшими новые земли на утлых кочах.

На берегу Столбового Анжу приказал поставить палатку. Сшитая из оленьих кож, от мороза она не защищала не особо, но отдохнуть в ней все же было можно. Днем Анжу с товарищами ехали вперед, а на ночь ставили палатку и переводили дух. На второй день столкнулись нос к носу с белым медведем, которого застрелили из ружья. Это позволило пополнить запасы мяса для людей и собак.

Достигнув южного берега острова Котельного, Анжу разделил своих людей на две партии. Одну он возглавляет сам, вторую штурманский помощник Илья Бережных. На себя же Анжу берет часть работ по описи острова Котельного и поиски земли, виденной издали промышленником Санником. Бережных он поручил заниматься описными работами на Новосибирских ост­ровах.

Подвигаясь на север, путешественники производили опись западного берега острова Котельного. По-преж­нему держались крепкие морозы. Иногда при темпера­туре около 30° дул шквалистый ветер. Даже шерстяные чулки в унтах покрывались льдом и примерзали к голому телу, тогда ноги терли до красноты водкой. Не спасала от холода и палатка. Людям приходилось выскакивать из нее и бегать вокруг, чтобы хоть как-то согреться. К счастью обошлось без серьезных обморожений.

Впрочем, иногда случались и маленькие радости. Во время сильных метелей палатку почти доверху заносило снегом. Тогда сугробы защищали путешественников от холода, и они проводили некоторое время в относительном тепле.

Невероятно трудно было работать с приборами. Стоило только прикос­нуться обнаженной рукой или лицом к секстану, как кожа мгновенно примерзала к металлу. От холода останавливались хронометры. Чтобы не до­пустить порчи инструментов, путешественники но­сили их днем на себе под верхним платьем, грея теплом собственных тел, а ночью, за­ворачивая в оленьи шкуры, складывали в отдельный ящик.

Особая заботы была о собаках, без которых экспедиция была обречена на провал, а люди на неминуемую смерть. Чтобы хоть как-то уберечь животных от мороза на лапы им надевали самодельные чулки из шкур. От этого бег собак значительно уменьшился. Но рисковать собаками было безрассудно. Так как по большей части маршрут экспедиции проходил вдоль береговой линии Новосибирских островов, то путешественники не испытывали особого недостатка в дровах, так как среди торосов то там, то здесь громоздились кучи выкинутого морем леса. После каждого дневного перехода разбивали палатку, имевшую небольшое отверстие для выхода дыма. Внутри на железном листе разводили огонь из плавника, который собирали на берегу островов и потом везли с собой. Иззябшие моряки и их проводники садились в тесный кружек, вокруг костра и, кашляя от едкого дыма, кипятили чай. Одновременно над дымом суши и свою одежду. Горячий чай был единственной их отрадой в экспедиции. По воспоминаниям Анжу, чтобы согреться выпивали по 10-12 кружек, после чего варили в котле мясо или рыбу. Затем укладывались спать на медвежьих шкурах, укрывшись ими ж, не снимая меховой одежды и пред­варительно переменив сапоги. Утром снова разводили костер, умывались снегом и, по­завтракав остатками супа из общего котла, отправлялись в дальнейший путь на север вдоль берегов острова. Изо дня в день продвигался отряд Анжу по снежной равнине.

Отметим, что ни в бумагах Анжу, ни в записках его спутников доктора Фигурина и штурмана Ильи Бережных нет ни одной жалобы, ни тени уныния... Все трудности отодвинуты на последнее место. И пишут они исключительно о научных наблюдениях.

5 апреля 1821 года Анжу достигнув 75°36' северной ши­роты и, прекратив опись острова Котельного, решил отправиться на поиски земли, виденной Санни­ковым десять лет назад.

Теперь путь экспедиции лежал на северо-запад по льду океана и был куда более труден, чем дорога вдоль берегов острова. К морозам, ветрам и метелям присоединилось торосы, трещины и полыньи. Хаоти­ческие нагромождения мощных глыб льда встречались практически на каждой версте. Из воспоминаний Фердинанда Врангеля, который в те же дни искал к востоку от Новосибирских островов не менее загадочную землю Андреева: «Часто принуждены были мы карабкаться на крутые, в 90 футов вышиной ледяные горы и с такой вышины спускаться по крутизне, находясь каждую минуту в опасности переломать сани, задавить собак или низверг­нуться вместе с ними в ледяную пропасть. Иногда должны мы были пробираться по большим пространст­вам, проваливаясь по пояс в рыхлый наносный снег. Иногда встречали мы между торосами не покрытые сне­гом места, усеянные острыми кристаллами морской соли, отдиравшими лед с полозьев нарт и до того затрудняв­шими езду, что мы должны были сами запрягаться и вместе с собаками с величайшими усилиями тянуть сани, чтобы не остаться на дороге. Веками нагроможден­ные, никогда не растаивающие ледяные горы, необозри­мое, вечным льдом скованное море, все освещенное сла­быми, скользящими лучами едва поднимавшегося над горизонтом полярного солнца, совершенное отсутствие всего живущего и ничем непрерываемая могильная ти­шина - представляли нам картину, как будто мертвой природы, которой описать невозможно. Казалось, мы достигли пределов живого творения».

Уже едва отойдя от острова Котельного, путешественники были вынуждены использовать пешни (ломы с деревянной ручкой для ломки люда), чтобы проложить путь через торосы. Затем начали то и дело ломаться нарты, рваться упряжки, после чего разбирались собаки, которых проводникам приходилось долго ловить.

Спустя два дня пути с вершины очередного тороса на горизонте путешественники увидели кон­туры неведомого острова. Радости Анжу не было предела. Казалось, еще несколько часов пути, и экспедиция вступит на таинственную Землю Санникова. Чем дальше на северо-запад продвигалась экспедиция, тем яснее вырисовываются контуры неведо­мой суши. Вскоре можно было различить уже не только горы, но даже отдельные скалы. Никто не сомне­вался, что на их долю выпало выдающееся открытие, и все участники похода дружно поздравляли друг друга с успе­хом. Однако прошел еще час, затем другой. Солнце смести­лось по горизонту и вместе с изменением освещения остров неожиданно начал увеличиваться, и размываясь, расползаться в разные стороны. Прошло еще немного времени, и неведомая земля просто растаяла в воздухе. Впереди снова ничего не было видно, кроме ледяных торосов. Путешественники оказались жертвой полярного миража.

7 апреля 1821 года Анжу достиг 76°36' северной ши­роты. Дальше двигаться по океанскому льду было опасно, так как впереди виднелось об­лако тумана, державшееся, скорее всего, над открытой водой. Надеясь на чудо Анжу еще долго вглядывался в туманную вдаль. Но вот туман разнесло ветром, «горизонт очистился, но предполагаемой земли не было видно» Было очевидно, что исследователи подошли к краю припайного льда на границе с Великой Сибирской полыньей.

- 76°36' северной ши­роты! – констатировал Анжу, определив местоположение группы. – Это значит, что от Кательникова мы удалились без малого на 44 версты.

После этого пробили лед и взяли пробы донного грунта. Оказалось, что на дне «жидкий ил», глубина же моря составляла 34 метра. Ничто не указывало на близость суши.

- Из сего я делаю один единственный вывод - в ближайших от нас северных пределах никакой Земли Санникова не существует.

Так что же тогда видел сей промышленник? – поинтересовались его сотоварищи.

- А видел он, по-видимому, тоже самое, что видели и мы - «туман, похожий на землю».

После этого, произведя замеры температуры воздуха и давления, отряд повернул назад. Обратный путь был менее труден, так как шли по своим же следам, а потому уже через день Анжу и его спутники сту­пили на твердую землю. Расслабляться, впрочем, было некогда. Описав северный и часть во­сточного берегов острова Котельного, они переправились на собачьих упряжках на Фаддеевский остров.

Исследования велись, несмотря на то, что температура падала до 30 градусов Реомюра (минус сорок по Цельсию)! При столь низкой температуре теодолитная ртуть замерзала. Тогда ее приходилось разогревать в специально устроенной кожаной палатке. Затем быстро, пока она не остыла, выливали ртуть в искусственный горизонт и как можно скорее брали высоту звезды, пока поверхность ртути не начала тускнеть от охлаждения.

Все без исключения участники экспедиции страдали от снежной болезни, когда от нестерпимой белизны снега, начинается слепота. От слепоты мастерили самодельные очки из оленьего рога, вместо стекол, натягивая черный флер. Видно было, разумеется, плохо, но править нартами все же было можно.

12 апреля Петр Федорович встретился с отрядом Ильи Бережных.

- Про­извели опись части берегов островов Фаддеевского и Котельного! – доложился штурманский помощник.

- Не наблюдали ли на горизонте Земли Санникова? – поинтересовался Анжу.

- Как только позволяла погода, наблюдал за горизонтом, стараясь различить признаки земли на северо-востоке от острова Фаддеевского, но ничего так и не обнаружили. А вы?

- Мы тоже, – мрачно заметил Анжу.

После непродолжительного отдыха экспедиция в пол­ном составе снова на север, чтобы снова попытаться разыскать неизвестную землю. Однако, пройдя каких-то 12 верст, моряки встретили тон­кий, недавно образовавшийся лед. Оставив нарты, Анжу пошел пешком с одним из проводников-якутов, но убедившись вскоре, что «лед не переставал быть тонким, возвратился» к основной части своей экс­педиции. Эта неудача, однако, его не смутила. Теперь он решил отправиться на остров Новая Сибирь и уже оттуда предпринять поиски Земли Санникова. Перейдя по льду пролив Благовещенский, Анжу и его спутники вышли к мысу Высокому. Но и здесь их ждала неудача. Неподвижный припаянный к берегу лед держался лишь на небольшом расстоянии, дальше же виднелось открытое море с ледя­ными полями.

Чтобы не тратить времени даром, приступили к описи берегов Новой Сибири. Поэтому, добравшись до мыса Рябого, что на се­веро-восточной стороне острова, и видя, что море в этом районе еще покрыто сплошным льдом, Анжу предпри­няла еще одну отчаянную попытку разыскать Землю Санникова.

Снова двинулись на север в открытое море. Этот переход был особенно трудным. Уставшие собаки уже едва тащили нарты. Всюду трещали льды, с гулом, напоминавшим пушечную пальбу.

Затем кончились дрова и, чтобы согреть чай, жгли жерди для палатки.

Лед колеблется под ногами и каж­дую минуту может расколоться на мелкие куски.

Когда же к северо-востоку от Новой Сибири было пройдено 25 верст, начал колебаться под ногами лед, готовый вот-вот провалиться под ногами людей. Стало очевидно, что дальше идти уже нельзя.

- Поворачиваем на обратный курс! – махнул рукой Анжу после нелегких раздумий. – Далее уже только погибель!

«Бли­зость талого моря, - писал он, - усталость собак, малое количество оставшегося у нас корма, позднее время для езды на собаках и препятствие от впереди стоящих густых торосов — все сие заставило пуститься с сего места через Новую Сибирь в Усть-Янск».

Производя на обратном пути опись части берегов Новой Си­бири, путешественники направился по льду к берегам Азии.

«Во время сего пути, - писал Анжу, - часть собак была в такой усталости, что принуждены были их возить на нартах».

Так и шли, таща на себе нары с обессилившими собаками…

8 мая экспедиция прибыла в полном составе в Усть-Янск.

Много лет спустя, вспоминая этот тяжелейший поход, Анжу говорил:

- Самое удивительное, что за все время наших ледовых мытарств, мы не потеряли ни одного человека!

После непродолжительного отдыха Петр Федорович начал готовиться к новым работам. Инструкцией Адми­ралтейского департамента ему предписывалось этим же летом произвести опись побережья Северного Ле­довитого океана между реками Яной и Индигиркой на байдарках. Для постройки суденышка был специально прислан из Охотска матрос-плотник. Однако убедившись, что берега в этой части моря «отмелы», Анжу решил выполнить описные ра­боты по сухопутью.

29 июня экспедиция снова тронулась в путь. Все имущество навьючили на четырех лошадей. Провизии захватили немного, рассчитывая охотой на гусей, уток и оленей пополнять свои запасы. Помимо штатных членов экспедиции, на сей раз в ней участвовали два якута, казачий урядник и крестьянский староста.

Почти два месяца Петр Анжу, Илья Бережных и их сотоварищи шли по тундре. С погодой повезло. Все время светило солнце, а температура воздуха в отдельные дни поднималась выше 20 градусов. Это в большой степени способствовало успеху предприятия.

Анжу, Бережных и Ильин на­носили на карту губы и заливы, прибрежные острова и реки, возвышенности и глинистые яры с остатками ископаемого льда. Часто на мысах и сопках попадались кресты, постав­ленные мореходами минувших столетий.

22 августа 1821 года Анжу довел описные работы до селения Русское, что в устье реки Индигирка. Таким образом, и это задание Адмиралтейского департамента было успешно выполнено.

\*\*\*

Вернувшись в Усть-Янск, Анжу отправил донесение об итогах весенних работах, где сообщил Адмиралтейскому департаменту, что не обнаружил Земли Санникова. Впрочем, он до конца все же не отрицал ее возможного суще­ствования. Анжу писал: «Может быть, что песок, отделяющий Котельный остров от Фаддеевского простерся далеко к северу, и потом, заворотясь к западу, оставил отмель, от чего море так далеко и замерзло; или, может быть, что тут и находится земля, которая по низкости своей нам не была видна».

Судя по дошедшим до нас скудным сведениям об экспедиции Анжу, первоначально в Адмиралтейском де­партаменте так же не было единого мнения - следует прекратить или продолжать поиски загадочной земли.

- Надлежит оста­вить экспедицию на острове Котельном с тем, дабы она летом на байдаре или лодке вновь занялась поисками! – заявляли одни.

- О чем вы говорите, господа! Летом в сиих местах, судя по запискам прежних мореплавателей, почти беспрестанно наблюдаются туманы, а потому трудно будет что-либо различить не только вдалеке, но и вблизи! А потому о сей фата-моргане надлежит забыть и заниматься делами насущными – производить съемку береговой линии! – настаивали другие.

В конце концов, после долгих дебатов Адмиралтейский департамент принял решение ограничить последующие задачи экспедиции Анжу дальнейшей описью Новосибирского архипелага. Поиски островов, виденных Санниковым, было приказано более не производить, поскольку, по мнению петербургского начальства, Санников «видел туман, похожий на землю».

Однако другого мнения был сибирский губернатор М. М. Сперанский - бывший первый сановник империи государственный секретарь, попавший в опалу, теперь понемногу из нее выбиравшийся. Отношение у историков к Сперанскому разное. Либералы не чают в нем души, консерваторы – в своих оценках более сдержаны. В целом Сперанский был умен, хитер, мечтал о государственных реформах, и был верен масонским заветам.

К моменту начала экспедиции Анжу Сперанский уже год, как являлся генерал-губернатором Сибири. Имея большой опыт, он поначалу весьма быстро вник в местные проблемы и сразу же начал проводить реформы управления краем. Однако быстро поостыл и теперь откровенно тяготился и должностью, и делами.

Известие о начале гидрографической экспедиции на крайнем Севере стало для разобиженного реформатора последним увлечением в сибирских делах. При этом на Анжу и Врангеля у кумира современных либералов имелись свои далеко идущие планы. Опальному и разобиженному Сперанскому нужен был быстрый и громкий успех, и решение этой проблемы он увидел в появлении в его владениях двух лейтенантов.

Да и на самом деле, что может быть более громким, чем открытие новой земли, которую бы он, генерал-губернатор, назвав именем царствующего императора, преподнес бы ему в качестве своего дара. Это была бы мировая сенсация! Все только бы и говорили, что, пробыв всего год на сибирском губернаторстве, он не только составлял своды законов, а реально прирастил Россию, увековечив при этом на карте имя царствующего монарха.

Именно поэтому Сперанский отнесся к экспедициям Анжу и Врангеля со всем вниманием, справедливо ожидая от них конкретных результатов – открытия неведомых доселе земель. Когда же он получил первые отчеты о том, что такие земли не найдены и. скорее всего, вообще не существуют, а потому их дальнейшие поиски вообще не имеют смысла, то искренне возмутился. Как же так, он так рассчитывал на успех, он так помогал этим двум лейтенантам, а они столь бессовестно его обманули!

А потому, несмотря на распоряжение адмиралтейского департамента о завершении поисков таинственных земель и завершении в силу этого описания Новосибирских островов, Сперанский, официально, не отменяя петербургскую бумагу, велел Анжу с Врангелем продолжить поиск столь нужный ему земель в Ледовитом океане. Лейтенантам он раздраженно писал: «Несмотря на предположение, что виденная мещани­ном Санниковым с северной стороны Котельного острова масса не есть земля, а густой туман, весьма желательно разрешить сей предмет с точностью: в том только и мо­гут состоять новые открытия в обозреваемой вами части Ледовитого моря, а потому и надлежит не оставлять его предприятия без крайних и непреодолимых препятст­вий... Я не могу определить, каким образом, возможно, будет достигнуть сей цели, то есть следованьем ли на собаках весною по льду или оставшись на лето на Ко­тельном острове, пуститься туда в удобное время на байдаре...»

Экспедиция Анжу, как и экспедиция Врангеля нахо­дилась в подчинении Сперанскому, с точки зрения снабжения. И поэтому оба были многим ему обязаны. Местные власти имели строгое предписание Сперанского всяче­ски содействовать морякам, и те действи­тельно не имели недостатка ни в провизии, ни в транс­портных средствах, ни в запасах корма для собак. Друзья оказались в весьма щекотливой ситуации. С одной стороны, они не могли ослушаться приказа из столицы, с другой же не могли проигнорировать и письмо сибирского начальника, от милости которого во многом зависели.

Трудно сказать, как повернуло бы дело дальше, но еще в начале 1821 года Сперанский убыл в Петербург в надежде на новое более высокое назначение и обратно уже не вернулся. Как бы то ни было, но его отъезд из Сибири, а затем и снятие с генерал-губернаторской должности развязало руки нашим героям. Впрочем, они решили все же попытать счастья в поисках загадочных земель еще раз.

Осень и зиму с 1821 на 1822 год Петр Анжу употребил на подго­товку к предстоящим работам. Моряки хорошо пере­несли полярную ночь и вторую зимовку в Арктике. Все были вполне здоровы и достаточно жизнерадостны. С наступлением свет­лого времени Анжу поручил штурманскому помощнику Ильину произвести опись побережья Северного Ледови­того океана между реками Яной и Оленек. Основная же часть экспедиции все же снова отправлялась на Новосибирские ост­рова и дальше к северу от них на поиски новых земель.

**\*\*\***

28 февраля Анжу, Бережных и Фигурин покинули Усть-Янск. На этот раз подготовлена экспедиция была гораздо лучше, чем ранее. Теперь у Анжу было 156 собак, за­пряженных в 12 нарт. Запасы продовольствия и корма были так же взяты на два месяца.

Снова начались переходы по льду, преодоление бесконечных торосов и трещин. 10 марта путешественники достигли острова Большого

(Ближнего) Ляховского, а затем, разделившись на две группы, приступили к описи его берегов. Несколько дней ушло на составление планов бухты, заливы, мысов, возвышенности и астрономическое определение их местоположения. По пути моряки посещали зимовья промышленни­ков, охотившихся в этих местах на песца и собиравших бивни мамонтов. Затем оба отряда пе­ребрались на Малый Ляховский остров и тщательно исследовали его.

17 марта Анжу отправил Илью Бережных обратно в Усть-Янск, поручив ему по пути произвести опись Быковской протоки и устья реки Лены. Сам же Петр Федорович в сопровождении нескольких мо­ряков и якутов двинулся к острову Фаддеевскому. По пути он пересек низменную песчаную равнину, где за­метил возвышавшийся островок. Это была центральная часть нынешней, так называемой Земли Бунге, которую Анжу очень близко к действительности нанес пунктиром на карту...

Находясь вблизи мыса Бережных на острове Фаддеевском, Анжу заметил к северо-западу некую «синеву, совершенно подобную виденной отдален­ной земле; туда же был виден и олений след». Земля Санникова снова явила свой мираж.

И моряки, и сопровождавшие их якуты обрадовались. Только и разговоров было, что через несколько дней им, наконец-то, удастся вступить на загадочную землю...

Однако уже спускались сумерки, и ехать в темноте по льду было слишком рискованно. Решили ждать утра. Утром, выйдя из палатки, Анжу убедился, что синева держится на прежнем месте. Вскоре собачьи упряжки уже понеслись на север, при­держиваясь цепочки оленьих следов. Все складывалось пока как нельзя лучше. Лед был гладкий без торосов и застругов. Ни вынужденных остановок, ни задержек. Заманчивая синева быстро при­ближалась. Вот уже обозначились ее контуры, напоминавшие со­бою очертания острова. Собаки дружно тянули вперед. Вот уже и пятнадцать верст осталось позади. Сделали остановку. Анжу поднялся на вершину старого тороса и на месте таинственной синевы, к своему разочарованию, ясно различил в подзорную трубу огромное нагромождение льдов. Одновременно исчезли и оленьи следы. Олени, скорее всего, полакомившись рассолом морской воды из ближайшей трещины, ушли назад к острову Фаддеевскому. Проехав для верности еще несколько верст, Анжу вынужден был окончательно признать, что опять ошибся и никакой земли не нашел.

Чтобы хоть как-то оправдать свой бросок по льдам на север, он измерил глубину моря, оказав­шуюся равной 21 метру, взял пробу грунта и повернул на запад. Вскоре Анжу снова увидел остров. Но он находился не в северном направлении, где ему надлежало быть, по утверждениям Санникова, а к западу. Чем ближе становился остров, тем очевидней было, что это уже не мираж. Спустя некоторое время путешественники уже могли четко различить его во­сточный берег, метров на двадцать возвышающийся над ледяной равниной. Не прошло и часа, как Анжу со своими спутниками вступил на землю, еще не нанесен­ную ни на одну карту. Открытие стало заслуженной наградой за все перенесенные невзгоды и разочарования.

На берегах, исхоженных белыми медведями, испещренными следами куропаток, валялись груды плавника. Последнее было как нельзя, кстати, и вскоре на берегу уже запылал огромный костер. В честь открытия путешественники вы­пили по полстакана рома и, согревшись чаем, приступили к описи открытой ими суши, которой было присвое­но имя врача экспедиции - натуралиста Алексея Евдокимовича Фигурина. Затем, не теряя времени, приступили к изучению и определению координат новооткрытой земли.

Открытый островок имел вид трапеции. Длина его по самой большой, северной, стороне состав­ляла не более четырех верст.

Едва закончили обследование острова, поднялась метель, и резко похолодало до - 20. Пришлось укрыться в палатке, которая не слишком защищала. Снег проникал внутрь через дымовое отвер­стие, через полог, которым служила оленья шкура, через швы и щели между льдом и палаткой. Костер не столько горел, сколько чадил. Ветер задувал дым назад в палатку. Сад­нило глаза. Закоченели ноги и руки. Утешением был только горячий чай. Но не прохо­дило и получаса, как холод снова проникал под меховые малицы.

Наконец, в ночь на 25 марта пурга несколько стихла, и путешест­венники увидели звезды и луну.

А время не ждало и снова собачьи упряжки помчались на северо-запад, на поиски острова Санникова. Несколько дней Анжу с товарищами продвигались по припайному льду. Наконец, достигнув его северного края, они повернули на запад. С высоты торосов, справа, виднелось бескрайнее море, под ногами был тонкий, прогибающийся лед, покрытый рассолом. Езда по такому льду очень тяжела для собак. Рассол съедает лед на полозьях нарт, которые обычно обливают во­дой перед поездкой, чтобы они лучше скользили. Собаки по этой причине быстро выбиваются из сил. Чтобы хоть как-то помочь своим четвероногим помощникам, моряки и каюры-якуты вынуждены были идти рядом с нартами.

Ночью со всех сторон слышался громовой треск разламывающихся ледяных полей. Чем дальше, тем больше начинал колебаться лед, все чаще начали попадаться трещины, а то и полыньи.

Положение становилось весьма опасным. В любую минуту ветер мог взломать покрытый сетью трещин лед. Как тщательно ни осматривал Анжу горизонт на севере и северо-западе, ни малейших признаков близкой земли так и не усмотрел. Дальнейшие же поиски у границы припай­ного льда были весьма рискованными, и Петр Федорович, с горечью повернул к острову Котельному.

В конце марта экспедиция перебралась на остров Фаддеевский и занялась обследованием западного и южного берегов, которые в прошлом году не успели описать.

Несмотря на все трудности порой у путешественников бывали и хорошие минуты. Из дневника Врангеля о праздновании пасхи на припайном льду Восточно-Сибирского моря, среди торосов: «Расположась около огня, провели мы весь остаток дня в бездействии, в разговорах о перенесенных нами трудах и надежде на скорое возвращение. Вероятно, не было прежде примера, чтобы при таком совершенном недостатке всего, что почитается наслаждением, удовольствием, потребностью жизни, общество людей провело целый день так весело и довольно, как провели его мы...» А все «общество», кроме Врангеля, - это мичман Матюшкин (товарищ Пушкина по лицею), штурман Козьмин, доктор медицины Кибер, слесарь Иванников, матрос Нехорошков да местный купец Бережной, который за неимением священника прочел молитву у алтаря, вытесанного изо льда.

В один из дней, когда Анжу занимался астро­номическими вычислениями, собаки подняли громкий лай. Выбежав из палатки, он увидел перед собой огромную белую медведицу. Пока медведица отбивалась от наседавших на нее собак, по­доспели остальные. Вскоре путешественники уже жарили на костре свежую медвежатину, казавшуюся после обычных сухарей и рыбного супа настоящим деликатесом

С 4 по 8 апреля Анжу с сотоварищами трудился на острове Новая Сибирь, описывая его берега между мысами Песцовым и Рожиным. Стояли солнечные дни, а температура днем была не более минус пяти. Кое-где из-подо льда даже выглядывала глина. Когда подошли к Деревянным горам, что на южном берегу острова, оказалось, что те вообще почти свободны от снега. Хорошо были видны холмы со слоями многочисленных черных от времени ство­лов деревьев.

Закончив описательские работы на Новой Сибири, Анжу решил предпринять еще одну (последнюю!) поездку по льду на этот раз для поисков второй земли Санникова, которую он некогда усмотрел на северо-востоке.

На сей раз двинулись на северо-восток. Ехать по влажному, глубокому и рыхлому снегу было трудно. Затем пошли сплошные торосы, через которые приходилось прорубаться пешнями и топо­рами. Среди двухметрового льда попадались полосы недавно образовавшихся ледяных полей, верный знак того, что море в этих местах недавно за­мерзло.

Открытая вода была где-то недалеко. Ветер приносил с ее стороны сырой туман. Трещал ломающийся лед. Появились широкие трещины. Испортилась и погода. Облака закрыли небо, и определиться с местоположением не было никакой возможности. Видимый горизонт сузился до нескольких верст. Но больше всего выматывали бесконечные торосы. Люди и собаки окончательно выбивались из сил. Начало подходить к концу продовольствие и собачий корм, а второй земли, усмотренной Санниковым, все не было видно. И Анжу повернул на юг. В конце апреля он и его соратники вступили на материковую землю, а через несколько дней судьба преподнесла ему сюрприз - он встретит Врангеля. Из дневника барона Врангеля: «4 мая приехали мы в Походск, где нас встретил друг и сослуживец лейтенант Анжу. Он прибыл сюда со своей экспедицией с Новой Сибири, чтобы через Нижне-Колымск возвратиться на Яну берегом. Неожиданное свидание в отдаленных ледяных пустынях доставило нам великую радость. Она была, однако ж, помрачена видом бедствий и недостатков, нас окружавших. Шесть тунгусских семейств, умирая с голода, оставили свои степи и, напрягая последние силы, пришли в Походск, в надежде найти здесь какую-нибудь помощь... Мы разде­лили весь остаток нашей провизии между несчастными и утешались мыслью, что спасли хоть немногих от голодной смерти»

Долго сидели друзья, рассказывая о пережитом, о сделанном и о еще предстоящем...

Как и Анжу, Врангель тоже предпринял несколько отчаянных попыток найти не менее загадочную, чем Земля Санникова, Землю Андреева, двигаясь по льду на север. Так же преодолевал он бесконечные торосы, терпел стужу и лишения. Так же видел миражи таинственной земли, горы и долины, которые потом начисто исчезали в полярном небе.

- Кстати, нет худа без добра, – не без гордости сообщил Врангель другу. - Во время наших поисков я слышал от чукчей о наличии большой Земли к северу от мыса Якан и даже нанес на карту ее при­близительное местоположение.

- Если в будущем году случится еще пополярничать, может быть, ты туда и наведаешься! – порадовался за друга Анжу.

Но «наведаться» на неизвестную землю Врангелю так и не удалось. Этот остров откроют лишь в 1867 году и назовут в память Врангеля его именем.

…А затем друзья вместе отправились в Нижне-Колымск. Поначалу Анжу намеревался оттуда добраться до «своего» Усть-Янска, но в разгар таяния снега это оказалось невозможно. Поэтому Анжу остался в Нижне-Колымске у друга в ожидании установления летнего пути. Как только установился путь, село опустело. Все жители отправились на промыслы. По воспоминаниям Врангеля в селе остался лишь казак-инвалид да старуха-мещанка, встретившая путешественников ве­ликолепным угощением, которое изгладило из памяти «воспоминания о понесенных трудах и лишениях».

Вскоре на Колыме начался ледоход, и вешняя вода вышла из берегов. Морякам пришлось вы­браться из уютной избы и «расположиться со всеми собаками, вещами и припасами на ее плоской кровле.

- Как после кораблекрушения сидим на скале, посреди океана! – шутили они промеж себя.

Врангель вспоминал: «Ожидали мы, единственные живые существа в местечке, окончания наводнения, приблизив к себе кар­бас и ялик с тем, чтобы в случае большой опасности спасаться на Пантелеевскую сопку, и при самой высокой воде составляющую безопасное убежище. Жители перед отъездом на летние промыслы обыкновенно выставляют все свое движимое имущество на крыши, и теперь все они были завалены ящиками, бочонками...»

Наконец вода спала и 22 июля 1822 года, простившись с другом, Анжу выехал на лошадях из Нижне-Колымска в Усть-Янск. Вскоре туда прибыли и Илья Бережных со штурманским помощником Петром Ильиным, производившие опись побережья Ледовитого океана от Яны до реки Оленек, обследовавшие бухту Тикси с устьем Лены. Осенью Анжу с Бережных и Ильиным продолжили опись Лены до селения Жиганск и нанесли на карту устье Индигирки.

\*\*\*

Между тем Петр Федорович готовился к новому походу в Ледовитый океан. Еще по при­езду в Нижне-Колымск он отправил донесение генерал- губернатору Сперанскому о результатах своих работ в 1822 году. Одновременно он писал, что отыскать Землю Санникова, пытаясь достичь ее по льду на нар­тах, невозможно, поскольку в двадцати - тридцати верстах от Новосибирских островов он всегда встречал разбитый лед и открытую воду. По этой причине Анжу предлагал использовать для дальнейших поисков таинственной суши шлюпку.

В это время Сперантский уже с марта 1821 года находился в Петербурге. Увы, там бывшего императорского фаворита вместо взлета ждала новая опала. Сперанскому было уже не до Сибири и уж совсем не до какого-то Анжу.

Опальный генерал-губернатор нашел такое предложение рискован­ным. Будучи человеком не глупым, из писем Анжу и Врангеля он уже понял, что таинственных островов может вообще не быть, зато гибель полярной экспедиции его собственное положение в глазах императора только ухудшит. А потому встретившись с морским министром де Траверсе, он заявил:

- Достопочтенный Иван Иванович, меня ваши лейтенанты донимают своими полярными прожектами. Как сибирский генерал-губернатор заявляю вам, что отныне в наличие северных островов, коии вот уже два года бесплодно ищут эти лейтенанты, я более не верю! А потому пусть они лучше занимаются картографированием побережья, чем ездят на собаках по морю!

- Почему бы и нет! – философский ответил де Траверсе, который вообще считал, что русскому флоту далее Финского залива плавать не следует.

Итогом этого разговора стало распоряжение адмиралтейского департамента ограничить задачи отряду Анжу на 1823 год описью ост­рова Белькова и осмотром прилегающего к нему района моря, а поисков новых земель к северу от островов Котельного и Фаддеевского больше не производить.

10 февраля 1823 года Анжу в сопровождении док­тора Фигурина на четырех нартах направился из Усть-Янска к Быковскому мысу, что в устье Лены, где был уже заготовлен корм для собак (на Яне в том году рыба ловилась очень плохо). Захватив с собой около двух тысяч голов вя­леных и сырых муксунов и стерлядей и десять пудов дров, отряд вышел на морской лед, и направилась на север. Встретив в ста верстах от берега свежую тре­щину во льду, измерили глубину, оказавшуюся равной пяти метрам. То по гладкому льду, то через гряды торосов экспедиция продвинулась еще около 40 верст. Дальше лед был очень тонкий, и путешест­венники повернули на восток. На этом пути попадались мно­гочисленные следы белых медведей, лежавшихся у границы льда, в надежде на появление нерп. Поодаль держались песцы, ждавшие остатков от медвежьих пиршеств.

Вскоре на горизонте ясно обозначились острова Ва­сильевский и Семеновский, незадолго перед тем откры­тые якутом Максимом Ляховым, но еще не нанесенные на карту. В течение 2-4 марта Анжу занимался их описью. Ныне об этих островах, некогда образованных ископае­мым льдом и прикрытых сверху слоем почвы, уже нет. Вместо них остались только мелководные банки да старые карты Анжу…

Геологические наблюдения в отряде Анжу вел и хирург Алексей Фигурин. Его описания севера весьма поэтичны: «Достопримечательнейшие по ископаемому царству суть берега рек Оленека и Лены. Сии последние, изобилуя минералами, отличны еще особенным и удивления достойным расположением слоев песчаного камня, от твердейшего до сыпучего. Здесь представляются развалины величественного замка; там разновидные нависшие громады ежечасно угрожают падением; далее усматриваются пещеры, украшенные блеском бронзы...»

От Васильевского и Семеновского островов Анжу снова направился на север по мор­скому льду, тщательно осматривая окрестности. Но ни­каких признаков земли обна­ружено не было. Подойдя к границе неподвижных при­пайных льдов, экспедиция повернула на юг к острову Бельковскому. 13 марта путешественники переночевали под защитой его утесистых берегов, а затем занялись их исследованием. Три года жизни в Арктике не прошли для лейтенанта даром. На пути к острову Бельковского его прихватил острый приступ ревматизма, дало о себе знать и сердце. Сжимая зубы от боли, лейтенант брел и брел за нартами.

Наконец, пол­ностью положен на карту остров Бельковский и обсле­дован район моря к западу от Новосибирского архипе­лага. Только теперь Анжу с чистой совестью направился в становище Дурнова, что на острове Котельном. Сюда якут­ские промышленники должны были завезти корм для собак. Однако обоз с рыбой по­чему-то не прибыл. «И это, - записал Анжу, - привело нас в весьма не­приятное положение, ибо мы должны были скормить се­годня собакам последние крохи, так что на завтра ни­чего не осталось».

На следующий день лейтенант с товарищами продолжил путь на юг. Обоза якутов все не было видно. Положение с каждым часом становилось серьезным. Истощенные собаки быстро теряли силы. И им и людям теперь реально грозила голодная смерть. Так минул еще день пути, потом еще и еще. Было очевидно, что едва тащившие пустые нарты собаки уже на последнем издыхании, радом с нартами шли, шатаясь от голода, измотанные люди. Все понимали, что развязка уже близка, когда шедший впереди Анжу заметил какое- то темное пятно среди белой равнины.

- Это обоз! – радостно закричал он, оборачиваясь к товарищам.

Те приободрились. Однако время шло, а темное пятно все не приближалось.

- Это становище Егорова! - мрачно констатировал доктор Фигурин.

Радость мгновенно сменилась на уныние. В становище промышленников изможденные люди могла найти максимум десяток фунтов муки да не­сколько рыбин. А это, увы, положение дел не меняло.

Собаки, почувствовав близость жилья, приободрились и пошли веселее. Чтобы не отстать от них, Анжу присел на нарты. Неожиданно издалека донесся звук, похожий на лай, потом раздался выстрел. Лейтенант лихорадочно вскинул к глазам зрительную трубу. И к несказанной своей радости увидел у избы машущих руками людей. То были якуты из обоза, везшего продовольствие. Встреча с ними была самая трогательная. Как выяснилось, обоз был за­держан на неделю вьюгой на острове Столбовом.

После непродолжительного отдыха Анжу и его спут­ники направились к берегам материку. Через десять дней они были в теперь таком родном для них Усть-Янске.

На этом деятельность экспедиции была закончена. На душе моряков было и радостно, и грустно. Радостно от того, что все лишения и трудности уже остались позади. Грустно же потому, что больше они уже никогда не увидят мрачной красоты Арктики и навсегда попрощались с мечтой открыть неизвестные земли.

Впрочем, отчеты задержали Петра Федоровича в Усть-Янске еще до самой осени. Только когда установился зимний путь, он выехал на лошадях в Якутск, где занялся приведением в порядок финансовые дела экспедиции. Вскоре там же появился и Врангель. Около месяца оба пробыли в Якут­ске, подбивая счета и бумаги.

- Мне думается, что моя Земля Санниковская, как и твоя Земля Андреевская, в том числе и большая часть островов Новосибирских, сложены были не из скал, а из древнего льда, поверх которого нанесена земля. – говорил Анжу другу свои мысли о неудачном поиске легендарных островов. - Со временем лёд растаял, и обе наши «земли» исчезли подобно легендарной Атлантиде, растаяв посреди океана.

Тот в знак согласия кивал головой.

Потом друзья посетили турусинские горячие ключи и, немного подлечив свои ревматизмы, отправились, наконец, в неблизкий Петербург.

Долгой дорогой друзья рассуждали о природе северных сияний и соответствии ледяным полыньям морским течениям, об «отсупании» моря от берегов и точности своих астрономических расчетов. Да мало ли было тем у двух полярных путешественников, вырвавшихся из ледяных объятий Арктики!

\*\*\*

В середине августа 1824 года Анжу с Врангелем появились в столице, проведя, таким образом, в снегах более четырех лет.

Сняв на двоих квартиру (дело привычное!), друзья дружно уселись за напи­сание отчетов. А писать было, о чем! Благодаря трудам Петра Анжу, Ильи Автономовича Бережных, Петра Ильина, Алексея Фигурина, матроса Игнашева и слесаря Воронкова, а так же безвестных якутов, на карту России было достоверно положено северное побережье Евразии от реки Оленек до реки Индигирки, обследована река Лена на значительном протяжении, произведена опиравшаяся на многочисленные астрономические пункты опись Семе­новского, Васильевского, Бельковского, Котельного, Фаддеевского, Большого и Малого Ляховских островов, а также острова Новой Сибири и Земли Бунге, которая на карте Анжу показана по своим очертаниям, близкой к современным и называется просто «песком». Всего отрядом Анжу было произведено определение 65 астрономических пунктов. Помимо этого, моряки об­следовали десятки заливов, бухт, мысов, устьев рек, мелких островов, исправили многие неточности прежних карт и предприняли изумительные по своей смелости и трудности санные поездки по льду для поисков новых земель к северу от Новосибирских островов. Во время этих поездок Анжу выяснил границу наибольшего рас­пространения неподвижных припайных льдов и устано­вил, что за нею находится открытая вода. Благодаря отчаянным по смелости санным походам Анжу и Вран­геля было установлено, что полярный лед неровен, «всторошен» и труден для путешествий. Вместе со своими помощниками Анжу вел регулярные метеонаблюдений, которые, стали бесценным со­кровищем для климатологов более поздних времен. Большую цен­ность представляли и опубликованные доктором Фигуриным «Замечания о разных предметах естественной исто­рии и физики», содержащие многочисленные сведения о климате, животном и растительном мире Арктики.

«Анжу и Врангель сослужили важную службу иссле­дованию полярных стран, - скажет впоследствии выдающийся путе­шественник А.Э. Норденшельд, - выяс­нив, что море даже вблизи полюса холода не покрыто крепким и сплошным ледяным покровом даже в то время года, когда холод достигает максимума»

Что касается Врангеля, то он произвел опись побережья Сибири от реки Инди­гирки до мыса Шелагского, совершил несколько санных поездок по льду в поисках мифической Земли Андреева, и собрал сведения о существовании к северу от мыса Якан острова.

Астрономические наблюдения Анжу и Врангеля отличались большой точностью. Материалы их геодезических и астрономических работ были переданы на мнение академику Шуберту. Ознакомившись с оными, старик Шуберт пришел в полный восторг:

- Наблюдения сих лейтенантов столь верны, сколько можно сделать оные таковыми с по­мощью подобных инструментов! Они не упускали ни од­ной предосторожности, ни одной поправки... Я сделал строгие вычисления многих наблюдений и не открыл никакой важной погрешности, почти всегда находя, се­кунда в секунду широту и долготу!

В записке же своей он написал: «Вообще я думаю, что нельзя довольно приписать похвал и удивляться ревности, деятельности, старанию, искусству и познаниям сих двух офицеров; и тем охот­нее отдадут им сию справедливость, что путешествие их... есть самое трудное, и с которым, относительно тру­дов и опасностей, никакое путешествие сравнено быть не может».

Наведались к Анжу и профессора науки зоологической. Этих интересовали слухи, что на Новосибирских островах местные жители, якобы, видели большие скопления костей крупных копытных, обычно живущих в теплых краях. Не страшась прослыть плохим наблюдателем, Анжу отвечал им прямо:

- Увы, господа, но я ни от кого о множестве конских и рогатого скота голов даже не слыхал и тем более не видал. Слышал, что промышленники вроде находили несколько раз буйволовые рога да копыта. Впрочем, и это следует еще проверять.

Разочарованные профессора уходили.

В те дни в Петербурге только и разговора было о героях Арктики.

- Да что там ваши хваленые англичане Франклин и Парри, бродяшие по северу Канады и ничего там не находящие. Другое дело наши русские витязи Анжу да Врангель! – хватали друг друга за грудки подвыпившие петербуржцы. – Даром, что один из французов, а другой из немцев!

Вскоре по прибытии в Петербург друзья были при­няты и самим Александром Первым, который всегда был не прочь послушать интересных людей. Выслушав рассказ путешественни­ков о пережитых трудностях и приключениях, он неожиданно спросил:

- А бывают ли и там красные дни?

- Мы, ваше величество, провели там, быть может, самые красные дни в нашей жизни, - ответил бойкий на язык Врангель.

Император, близоруко поднеся к глазам лорнет, еще раз оглядел офицеров:

- Господа, я восхищен вами содеянным. Отдельно спасибо за интересный рассказ!

- Честь имеем! – разом вскинули головы лейтенанты и, развернувшись на каблуках, покинули императорский кабинет.

За заслуги во льдах Арктики оба лейтенанта получили капитан-лейтенантские эполеты и весьма престижный орден Владимира 4-го класса, с прибавочное жалование.

- Но и это не все, время пребывания вашего на северах будет зачислено вдвое для получения Георгиевского креста! - объявил им Моллер, ставший к этому времени и начальником Главного морского штаба, и вице-адмиралом.

Дело в том, что в ту пору флотские офицеры имели право на получение Георгиевского креста за 18 морских компаний. Таким образом, каждый из офицеров получил прибавление к своему морскому стажу по 9 лет. Впрочем, забегая вперед, следует сказать, что данное преимущество Анжу так и не понадобиться, бело-эмалевый Георгий он заслужит вскоре своей личной храбростью.

\*\*\*

Ну, а чем же закончилась история с Землей Санникова, которую искал, но, увы, так и не нашел наш герой? Фактически уже после доклада Анжу было очевидно, что обширной земли к северу от Новосибирских островов быть не может. Однако оставалась надежда, что возможно, земля Санникова - это какой-то затерявшийся среди полярной пустыни относительно небольшой остров. Мираж таинственной северной земли не давал покоя русским ученым еще более столетия.

Мало кто знает, что именно на поиски Земли Санникова были нацелены арктические экспедиции барона Э.В. Толля, убеждённого в существовании Арктиды — северного полярного континента, побережье которого, по его мнению, и наблюдал Яков Санников. 13 августа 1886 года Толль зафиксировал в своем дневнике: «Горизонт совершенно ясный. В направлении на северо-восток ясно увидели контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней: «Земля Санникова»… В 1893 году Толль вновь визуально фиксировал на горизонте полоску гор, которые он отождествил с Землёй Санникова.

Казалось бы, теперь уж легендарная земля наконец-то найдена!

В том же году Фритьоф Нансен прошёл на своем судне «Фрам» мимо Новосибирских Островов и достиг 79 градуса северной широты, но не нашёл никаких следов Земли Санникова. В своем двухтомном описании похода на «Фраме», Нансен записал: «(20 сентября 1893 г.) Мы находились значительно севернее того места, где, по мнению Толля, должен был лежать южный берег Земли Санникова, но примерно на той же долготе. По всей вероятности, эта земля — лишь небольшой остров, и, во всяком случае, она не может заходить далеко к северу».

В 1902 году в ходе русской полярной экспедиции на шхуне «Заря», одной из целей которой был поиск Земли Санникова, погиб барон Э.В. Толль. На поиски пропавшей экспедиции, а заодно и на поиски Земли Санникова отправился будущий верховный правитель России лейтенант А.В. Колчак, но не нашел ни пропавшего без вести барона, ни легендарной земли.

Одним из активных сторонников гипотезы о существовании Земли Санникова был известный русский геолог, палеонтолог и географ академик В.А. Обручев, написавший даже в 1926 году научно-фантастический роман «Земля Санникова».

Начавшиеся в 30-х годах ХХ века активное исследование и освоение Арктики, а также авторитет академика Обручева ознаменовали новый этап в поисках таинственной земли. В 1937 году уже советский ледокол «Садко» во время своего дрейфа прошёл возле предполагаемого острова и с юга, и с востока, и с севера, но ничего, кроме океанских льдов, так и не обнаружил. Затем по просьбе энтузиаста поиска Земли Санникова академика В.А. Обручева, в тот же район были посланы самолёты арктической авиации. Однако, несмотря на все усилия, и эти поиски дали отрицательный результат. Так было документально установлено, что никакой Земли Санникова в природе не существует.

Однако и здесь все обстояло не так просто. По мнению ряда исследователей, Земля Санникова, как и многие арктические острова, в том числе, и большая часть Новосибирских островов, могла быть сложена не из скал, а из ископаемого льда (вечной мерзлоты), поверх которого был нанесён слой грунта. Именно эти ледяные скалы, покрытые грунтом, и видел в 1811 году зверолов Санников. С потеплением климата лёд растаял, и Земля Санникова исчезла подобно некоторым другим островам, сложенным ископаемым льдом, таким как Меркурий, Диомида, Васильевский и Семёновский.

Впрочем, есть специалисты, уверенные, что, суша в самом сердце Арктики - это не что иное, как осколок шельфа ледника, то есть некий ледяной остров, который, ведомый течением, блуждает по океану. Несколько таких айсбергов-великанов могли теоретически сесть на отмель севернее Новосибирских островов, а потом, «снявшись с якоря», просто уплыть, чтобы впоследствии бесследно исчезнуть в просторах Арктики.

А в 1973 году на экраны кинотеатров СССР вышел в свет художественный фильм по мотивам романа академика Обручева «Земля Санникова». Фильм настолько популярен и сегодня, что пересказывать его сюжет нет никакого смысла.

При этом в фильме и истории его создания мистически переплелись реалии поиска таинственной земли отрядом Анжу. «Никто не должен знать о земле онкелонов», — говорит в фильме обитательница Земли Санникова красавица Аннуир, обращаясь к пришлым людям, в которых угадываются определенные черты самого Анжу (ученый А. Ильин в исполнении актера В. Дворжецкого) и его товарищей. По крайней мере, герои знаменитого фильмы шли к таинственной земле именно так, как в реальности пробивался к ней сквозь торосы реальный Петр Анжу.

Любопытно, что вскоре после окончания съемок фильма «Земля Санникова» с Камчатки пришло сообщение: грязевая лавина почти полностью уничтожила Долину гейзеров, где проходили съемки. Место, где операторы снимали «Землю Санникова», оказалось под толстым слоем грязи и валунов. А ведь почти такая же судьбы, по мнению ряда ученых, постигла и реальную Землю Санникова.

Впрочем, сегодняшние сторонники гипотезы о реальности Земле Санникова утешились тем, что в районе предполагаемой таинственной земли они все же на самом деле обнаружили достаточно обширную подводную банку (отмель), которую и назвали банкой Санникова.

А поэтому, пересматривая в очередной раз фильм «Земля Санникова», вспомним лишний раз о тех, кто в реальности, преодолевая все немыслимые трудности, искал среди ледяного безмолвия таинственную землю.

К сожалению, история распорядилась так, что нам сегодня куда больше известны арктические деяния Фердинанда Врангеля, чем его друга Петра Анжу. Дело в том, что энергичный Врангель быстро написал и издал достаточно увлекательное двухтомное описание своего путешествия, тогда как дневники Анжу сгорели во время пожара в его доме. Лишь отрывочные записи через четверть века после экспедиции были опубликованы историком флота А. Соколовым, да и то остались в поле зрения лишь научного мира. Все это в высшей степени несправедливо.

**капитан 1-го ранга В. Шигин**