Сорокина Александра

Сочинение

**Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева**

**Из дневника юного натуралиста**

Я натуралист, участвовал в парусной экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Мы отправились к южному полюсу открывать новые земли. Наша одиссея длилась 751 день, наш картограф занес на карту 29 новых объектов. И мы первые открыли Антарктиду! Я хочу вас познакомить с несколькими последними записями, уцелевшими в этом путешествии. Их немного, но они написаны «по свежим следам».

10 января 1820 года

Я продолжаю работать на шлюпе «Мирный», мой командир Михаил Лазарев. Идем медленно, лавирую среди плавающих льдов. Встретили три острова, на одном из них из жерла горы шел густой дым.

20 января 1820 года

Берег совсем близко. Мы слышали крик птиц. Вокруг льды, льды… Ветер сильный. Снег то идет, то престает. Изредка выходит солнце, лениво обогревая нас. Вдруг мы увидели дымчатого альбатроса. Он вселил нам надежду. Я наблюдаю за командиром, его скулы заходили, он стал нервничать. Его волнение передается и мне. Но мы движемся только вперед!

28 января 1820 года

Сегодня очень важный день. Мы видим берег, но близко подойти не дают льды. Свирепый ветер, руки мерзнут, карандаш отсырел, вести записи становится все сложнее и сложнее. У каждого свои обязанности на корабле, и я стараюсь помогать команде, веду наблюдения за природой и животным миром. Мои глаза устали от белого цвета. Сплошные льды. Вдруг на белых ледяных корках показались черные точки. Что это за дивное животное? Это пингвины. Наша команда просто сошла с ума от радости. Всем захотелось потрогать руками этих зверушек. Они нас не испугались. Меня поразило, что пингвины живут прекрасно во льдах и свободно плавают в ледяной воде.

29 января 1820 года

Члены команды закинули неводы и отловили нескольких пингвинов. Животных посадили в клетки. Пингвинов от качки затошнило. Они выкинули из клюва множество шримсов, маленьких морских раков, как видно, это служило им пищей. Я сделал записи в свою тетрадь натуралиста о пингвинах и береговых птицах. Погода по-прежнему изнуряла нас: постоянно шел мокрый снег, садился туман. Наша одежда не успевала высохнуть. Спать мы ложились в сырую постель, сушить было негде. Корабли нуждались в починке. Наш шлюп «Мирный» был построен по проекту русских инженеров. Молодцы наши ребятушки, не подвели, крепок наш корабль! А вот «Восток» строили британцы, так он и первый начал ломаться.

30 января 1820 года

Сегодня наелись яиц пингвинов, было вкусно. Провизия наша кончается, на всем экономим. Сегодня нас собирают наши командиры на совет. Лазарев и Беллинсгаузен решили за общим обедом нам сообщить о дальнейших планах…

Все! Решили возвращаться. Михаил Лазарев сказал нам, что будем зимовать в Полинезии. Там же отремонтируем корабли. Я внимательно слушал нашего командира. Его глаза блестели, говорил он четко и громко. Он смелый и решительный человек! Такому можно доверять! Я все слушал его и думал, каких же ты великих сынов рожаешь, Россия!