***М.А. Емелина***

*Кандидат исторических наук, научный сотрудник Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округ (Санкт-Петербург)*

mritaemelina@gmail.com

**«До чего он мало начитан касательно полярных путешествий»: В.Ю. Визе и советский культ Г.Я. Седова**

Неудачная экспедиция к Северному полюсу под руководством Г.Я. Седова (1912–1914) имела определённые научные результаты. Первая вынужденная зимовка на Новой Земле была использована для широкого изучения северного острова архипелага. Были составлены две карты, которые передавали более точные очертания берегов. Уточнено было местоположение ряда мысов. В.Ю. Визе наносил на карту глетчеры и установил, что центральная область Новой Земли покрыта сплошным ледниковым покровом. Велись метеорологические наблюдения, систематические наблюдения над приливами и отливами, а во время плавания – промеры глубин, измерения температуры, анализ прозрачности воды, собирались минералогические коллекции. На Земле Франца-Иосифа (о. Гукера и окрестности бухты Тихой) М.А. Павлов произвёл детальную геологическую съёмку гор. Также делались фотографии и зарисовки, велась съёмка отдельных моментов похода (Н.В. Пинегин), проводились биологические исследования (П.Г. Кушаков). Член Полярной комиссии АН Л.Л. Брейтфус в 1920 г. отмечал, что «за работами этой экспедиции следует признать большое значение», что «все члены её одинаково, вполне сознательно и ревностно, не щадя своих сил отдавались, каждый в области своей специальности, делу исследования полярной природы».

Впоследствии были изданы очерки и воспоминания участников экспедиции. В.Ю. Визе опубликовал в 1917–1918 гг. несколько научных очерков об исследованиях на Новой Земле и на Земле Франца-Иосифа. Именно Владимир Юльевич занимался по возвращении в Петроград обработкой научных результатов экспедиции. Затем появились записки врача П.Г. Кушакова и, наконец, книга Н.В. Пинегина, выдержавшая в 1920–1930-х гг. несколько изданий (в Берлине и в Ленинграде). Во время плавания и зимовок участники неудачного похода к Северному полюсу вели дневники (В.Ю. Визе, П.Г. Кушаков, Н.В. Пинегин), сохранились также фрагментарные дневниковые записи самого Г.Я. Седова (подлинник утерян, вошли в книгу П.Г. Кушакова).

В 1937 г. Г.Я. Седову исполнилось бы 60 лет. В том же году начался беспримерный трёхгодичный дрейф л/п «Георгий Седов». И в это же время стали появляться новые публикации, посвящённые как биографии полярного исследователя, так и истории его экспедиции. С.Г. Нагорный и Н.В. Пинегин подготовили биографии Г.Я. Седова (1939, 1941). Биографические работы были отмечены положительной рецензией. В ней подчёркивалась важность подобных книг, посвящённых такому патриоту своей родины, как Г.Я. Седов.

В советской литературе постепенно происходила героизация личности руководителя экспедиции Г.Я. Седова. Писатель С.Г. Нагорный резко выступил против В.Ю. Визе, когда тот в начале 1939 г. опубликовал в журнале «Новый мир» часть своих дневниковых записей, относящихся к периоду 1912–1913 гг. Заметки В.Ю. Визе диссонировали с установившейся оценкой личности Г.Я. Седова. Публикация других документов, в которой раскрывалась негативная роль царской администрации в организации седовской экспедиции (подготовили Варфоломеев и Шилов), наоборот, была принята хорошо.

В.Ю. Визе, между тем, хотел в своей публикации «дать живой и, главное, верный образ Георгия Седова». В завершении он писал, что только «при советской власти были опубликованы научные результаты его экспедиции, и память Седова чтит весь советский народ», а «при царской власти Седов не мог осуществить свою мечту». Также высоко оценивал В.Ю. Визе Георгия Яковлевича в предисловии к книге Н.В. Пинегина: «Седов стал народным героем, примером мужественного борца». Визе обладал определённой смелостью, как известный учёный. Например, в 1944 г. он отказался писать биографию Ф.П. Литке, т.к. «не мог не подчеркнуть той большой отрицательной роли», которую тот «сыграл в исследовании Арктики».

В.Ю. Визе подготовил к изданию книгу Н.В. Пинегина, скончавшегося в 1940 г. Её переиздание также готовилось Владимиром Юльевичем. При этом он собрал все рукописные и машинописные фрагменты, подготовленные Н.В. Пинегиным для рукописи 2-го тома (70 %), написал предисловие. Но, безусловно, эпоха диктовала свои законы. Поэтому опубликовать большую часть дневников экспедиции 1912–1914 гг. В.Ю. Визе не мог.