Участник конкурса:

Гиззатов Ильнар Олегович

6 класс

Субъект Российской Федерации:

Республика Башкортостан

село Аксаитово Таташлинский район Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аксаитово муниципального района Таташлинский район Республики Башкортостан

Тема сочинения:

«Неизведанный материк…или по страницам дневника Ф.Беллинсгаузена»

Как будто не все пересчитаны звезды,

Как будто наш мир не открыт до конца!

( Н. Гумилев)

200 лет-это много или мало?!

Если судить с биологической точки зрения, то это довольно весомо. Если же смотреть в отрезке истории, то 200 лет–как два дня…

В 2020 году исполнилось 200 лет со дня открытия шестого материка Земли, так называемого «Terra Australia», 200 лет со дня вступления на ледовую кромку ноги человека, 200 лет со дня победы моряков над суровыми штормами Южного океана, 200 лет со дня укрощения непредсказуемых айсбергов, 200 лет с памятного дня - дня открытия Антарктиды! К великой гордости нашей страны это открытие принадлежит русским мореплавателям Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву. На шлюпках «Мирный» и «Восток» они отправились на поиски неизведанного материка, и спустя 751день предположения многих ученых подтвердились: «Белый континент» был найден!

Меня всегда интересовало: что чувствовали мореплаватели, отправляющиеся в столь опасное путешествие, какие цели они преследовали, как преодолевали страх неизведанного?

Ответы на все эти вопросы, несомненно, можно найти в путевых дневниках путешественников. Может и мне стоит одним глазком взглянуть в эти дневники?

Открываю старую, пожелтевшую тетрадь в кожаном переплете…

«4 июля 1819г., Кронштадт, 6 часов пополудни.

…проходя бастионы Средней и Купеческой Гаваней, мы снялись с якоря. Провожало нас многочисленное собрание народа, все махали и кричали «Ура!» Шлюп «Мирный» последовал за нами. Скорый ход и темнота ночи скрыли от нас гавань, которая сегодня была особенно очаровательна…»

С этих слов начинается глава первая путевого дневника Фаддея Беллинсгаузена. С первых строк понятно, что адмирал понимает всю опасность предстоящего путешествия, ведь даже старая гавань, которую он, возможно, больше не увидит, видится ему особенно очаровательной. Мне кажется, что адмирал Беллинсгаузен в сердцах очень переживал, но статус не позволял ему даже на секунду засомневаться в себе и в своей идее.

Плавание предстояло долгое и адмирал очень скучал по дому. Тоска по Родине проглядывается в записи от 29 ноября 1819 года:

« Погода портится… сегодня она особенно схожа с петербургской, ощущение, что Нева вскрывается и влажным от оной морским ветром дует мне в лицо…»

Прочитав эти строки, я ясно представил себе адмирала, стоящего на палубе, с усталым видом всматривающегося вдаль, в надежде увидеть то ли новые берега, то ли очертания родной земли. Да, даже недолгая разлука с родными, близкими дается человеку очень нелегко. Что уж говорить о путешествии без даты окончания, без уверенности в успехе?!

Трудно представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Беллинсгаузену, какие непростые решения пришлось принимать и не раз. Суровая погода, отсутствие земной тверди на многие километры, морская болезнь – это лишь малое из того, что пережила команда адмирала. Переворачиваю страницу…

« 22 декабря 1819 года ... я видел, что нас несло на одну из льдин; тотчас же подняли фок-стаксель и положили руль на ветер на борт; но все сие не произвело желаемого действия, и льдина была уже весьма близко. Мы ожидали удара, которому надлежало последовать; по счастью, огромная волна, вышедшая из-под шлюпа, отодвинула льдину». Несмотря на то, что сам адмирал завершает эту запись на воодушевленной ноте, нетрудно представить какие чувства им овладевали в этот самый момент. Непредсказуемые глыбы льда могли устрашить даже такого бывалого моряка как Беллинсгаузен.

Множество городов довелось посетить команде адмирала на пути следования к южным землям. Пребыванию в городе Сан-Себастьян Беллинсгаузен посвятил целую страницу. Красотам города, восхитительным видам с высоких холмов он противопоставляет торговлю рабами на рынке. Фаддей Фаддеевич детально описывает работорговлю, записи пронизаны отвращением и неприятием всего происходящего. Читая его заметки, понимаешь, что ему самому, как человеку армейской закалки, чуждо такого рода поведение. И он всем нутром выступает против торговли людьми. Выражаясь при этом весьма культурно, он заявляет об отвращении к хозяину лавки.

Невольно я тоже проникся теми же чувствами, что и автор. Абсурдное деление людей на «белых» и «рабов», бесчеловечное отношение к себе подобным – всё это отпечаталось темным пятном на страницах истории, и я, в свою очередь, тоже был против работорговли.

Увиденному в Сан-Себастьяне адмирал противопоставляет красоту природы: «28 января 1820 года. …сие явление захватывает дух. Представляется, будто океан поднялся над головами. Тысячи разноцветных огней слились воедино и колыхаются как волны…» Мне на мгновение показалось, что адмирал предпочел бы вечность смотреть на небо, лицезреть красоту и гармонию полярного сияния, чем один день побывать в стране, в которой нет грани между добром и злом, где забыты понятия «человечность» и «сочувствие».

Листая страницы путевого дневника адмирала Беллинсгаузена, я повстречался с диковинными птицами, увидел огромных китов, как корабли бороздящих просторы океана, спасался от диких штормов, присутствовал при исследовании новых островов и, конечно же, участвовал в открытии «Белого континента»!

Последние записи адмирала, посвященные этому грандиозному событию, пронизаны гордостью и облегчением одновременно: «22 января 1820 года. Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. И теперь, когда победа одержана, прощайте сомнения – и уже навсегда!»

Прочитав эти строки, я радовался открытию материка, наверняка так же, как сам Беллинсгаузен. Трудно представить, какие чувства испытывал тогда Фаддей Фаддеевич: радовался ли тому, что стал одним из первых, кто открыл неизведанные земли, боялся ли уйти в забвение, став заложником холодных вод сурового океана, переживал ли за свою команду? Каково это: сделать открытие и понимать, что возможно ты не сможешь рассказать о своих впечатлениях, не суждено будет тебе искупаться в лучах славы или увидеть снова родных и близких…

Очень жаль, что я могу только предположить, о чем думал в это время адмирал. Ведь путевой дневник – официальный документ, и Беллинсгаузен просто не мог себе позволить изливать душу, он был стоек и холоден, как льды открытого им материка.

На Кронштадтский рейд «Восток» и «Мирный» возвратились 24 июля 1821 года. Из дневника капитана Ф.Ф. Беллинсгаузена: «В продолжение плавания нашего обретено двадцать девять островов». После этих слов он поставил точку. А мог бы еще написать: «Обретен континент».