**В Совет безопасности**

**при Президенте**

**Республики Узбекистан**

**Обзорный отчет.**

**Альпинизм и скалолазание Узбекистана.**

1. **Текущий анализ состояния альпинизма и скалолазания Узбекистана. Проблемы.**

**АЛЬПИНИЗМ.**

История альпинизма в Узбекистане имеет много славных страниц. Наши команды покоряли самые высокие и сложные вершины мира, включая Эверест, не раз становились чемпионами и призерами всесоюзных чемпионатов, оказывали помощь в обучении военных, спасательных и прочих подразделений технике и приемам передвижения на всех видах горного рельефа, работали на важных народнохозяйственных стройках (промышленный альпинизм). Инструкторы-альпинисты занимались с молодежью, участвовали в горной подготовке войск в Афганистане, готовили кадры промышленных альпинистов. Вплоть до конца 90-х годов существовала стройная система подготовки альпинистов. Альпинизмом в низовых секциях в лучшие годы занимались по республики более тысячи человек из многих городов Узбекистана – Ташкента, Ангрена, Чирчика, Бекабада, Ферганы, Намангана, Андижана, Навои, Зерафшана, Самарканда. Помимо традиционных майских Альпиниад, молодежь училась альпинизму в системе альплагерей (профсоюзные льготные путевки), проводились УТС спортивных обществ, чемпионаты.

К сожалению, в последние годы альпинисты практически лишены государственной поддержки, а их подготовка в основном лежит на энтузиазме инструкторов, которых, в свою очередь, становится все меньше. Наш альпинизм год от года приходит в упадок, что нагляднее всего видно по количеству альпинистов, участвующих в самом массовом альпмероприятии республики - Чимганской альпиниаде, по количеству и сложности совершаемых ими восхождений.

**Основные проблемы альпинизма Узбекистана связаны:**

- с резко сократившимся и крайне скудным в настоящее время государственным финансированием. Для сравнения, по данным двухлетней давности, бюджетное финансирование альпинизма в соседнем Казахстане больше нашего в 80-100 (!) раз, что позволяет привлекать к альпинизму молодежь, проводить различные альпмероприятия, финансируемые из госбюджета и способствующие росту интереса населения, особенно молодежи, к занятиям альпинизмом. И даже те 5-6 млн сум, что выделяются через Минспорта, мы можем использовать лишь на «питание судей» и призы (централизованно выдаваемые Минспортом по сильно завышенным относительно рыночных ценам). Этих денег не хватит даже на оплату проезда хотя бы пары наших спортсменов на чемпионат мира в скальном классе, например. Да и, почти как правило, часто просто получаем отказ в их выделении.

- с отсутствием своего здания или помещения. Уже лет 10, как у альпинистов и скалолазов Узбекистана отнято здание на бывшей территории Физкультурного института, в котором ранее располагались Контрольно-спасательный пункт и Республиканский спортклуб альпинистов и скалолазов, бывшее альма-матер для многих поколений альпинистов и скалолазов. Это был центр альпинизма республики, в котором бурлила спортивная жизнь альпинистов и скалолазов. Здесь они проходили теоретические и практические занятия под руководством инструкторов и тренеров, могли общаться друг с другом, обмениваться опытом, участвовать в лекциях, встречаться с ветеранами. Там хранились альпинистские архивы, имелся склад снаряжения сборной и т.д. Созданный по инициативе ветеранов музей истории узбекского альпинизма ютится сейчас в комнате частного дома в поселке Таваксай;

- с отсутствием внимания со стороны государственных органов к проблемам нашего альпинизма, в основном выражающимся в формальном контроле над деятельностью федерации, а не в практической помощи ее членам. В частности, не учитывается специфика альпинизма, в котором соревнования по восхождениям, как таковые, могут проводиться лишь на высших этапах - типа чемпионатов мира, Узбекистана и пр. В массовых же разрядах, согласно Учебной программе, все восхождения являются учебными, при этом - одинаковые условия старта, да еще на разных маршрутах, нельзя обеспечить – в принципе;

- с высокой ценой на современные виды горного снаряжения, одежды, обуви и пр., и их практическим отсутствием в розничной продаже, а ведь со старыми видами снаряжения высоких результатов в прохождении сложных маршрутов просто не добиться. Это не способствует привлечению молодежи, часто просто не имеющей достаточных средств на современное снаряжение и одежду. Современное снаряжение и горная одежда, хотя бы для членов сборной, ни разу не закупались за последние лет 20, в отличии от прошлых лет, когда снаряжение направлялось даже в низовые секции. Не совсем адекватны поставленным задачам также закупки альпинистского снаряжения для военных и силовых структур. Консультации по этому поводу с нашими специалистами проводятся уже постфактум; снаряжение, как показало участие наших воинов в международном состязании «Эльбрусское кольцо», закупается не в лучшем ассортименте, хотя и по высоким ценам;

- уменьшением количества инструкторов альпинизма в силу естественных причин, а также крайне слабого притока новых инструкторов, для подготовки которых как минимум нужны материальные средства, наличие достаточного количества спортсменов. Каждый год на майской альпиниаде остро ощущается нехватка инструкторов, в том числе – для горной подготовки военных и спасательных подразделений. Ситуация с инструкторами – критическая, скоро просто некому будет учить альпинистов. Для военных Мин.обороны, хотя функционально и физически они подготовлены отлично, уже сейчас горную подготовку проводят «горные инструкторы», не имеющие в активе даже восхождений 4-й категории сложности, другими словами, опыт передвижения на сложном горном рельефе имеют буквально единицы. Не лучше картина и в МЧС. Для сравнения, в РФ спасение пострадавших, включая альпинистов и горных туристов, в горных районах возложено на штатных спасателей-альпинистов, имеющих высокую альпинистскую подготовку, постоянную акклиматизацию. Всем альпинисты и туристы имеют возможность зарегистрироваться в местных КСП, и в случае ЧП - задействуется система МЧС, оснащенного как квалифицированными кадрами альпинистов-спасателей, так и соответствующим снаряжением. Число спасенных ими жизней в горах исчисляется десятками ежегодно;

- с удорожанием поездок в горные районы СНГ и мира;

- с отъездом русскоязычных альпинистов и спортсменов из Узбекистана, где они составляли основную массу занимающихся. Надо признать, что это не в последнюю очередь связано как с традиционной русскоязычностью инструкторов, так и с не очень большой охотой заниматься альпинизмом со стороны узбекскоязычного населения. Тем не менее, определенный интерес к альпинизму у него имеется;

- с пропускным режимом в наших горных приграничных районах. Например, в район высшей точки нашей страны (пик высотой 4643м н.у.м.), расположенной в Гиссарском хребте, а также в прилежащие к ней районы, уже который год не получается получить разрешение на посещение и восхождение;

- с отсутствием системы подготовки промышленных альпинистов для народного хозяйства, единого критерия или стандарта их обучения. Часто таким «обучением» занимаются фирмы, понятия не имеющие о методике подготовки пром.альпинистов, привлекающие в качестве «инструкторов» людей с крайне низким уровнем подготовки, или обученных, в свою очередь, в принципе неправильным и опасным приемам работы на высоте. Они не могут научить приемам и методам правильной организации самоспасения, помощи, спуска или подъема пострадавшего напарника стандартно имеющимся в наличии снаряжением в случае ЧП, хотя ими и предъявляются удостоверения об окончании подобных курсов от некоторых таких же случайных организаций, имеющих образовательную лицензию, но выданную по факту для других направлений обучения. В силу специфики высотных работ это чревато травмами и несчастными случаями, которые время от времени и случаются. Понятно, что в связи с увеличением количества высоких объектов в городах Узбекистана, эта ситуация, без принятия профилактических мер со стороны государственных органов, будет только усугубляться.

В целом - ясно, что альпинизм имеет огромное прикладное значение в вопросах обороноспособности, охраны горных рубежей страны, в вопросах чрезвычайных ситуаций в горах, в воспитании здорового поколения молодежи, а также в народном хозяйстве, где промышленными альпинистами выполняются значительные объемы высотных работ на стройках, оборках горных склонов и т.д.

**СКАЛОЛАЗАНИЕ.**

Как и альпинизм, скалолазание Узбекистана ранее было хорошо развито. Наши спортсмены побеждали на соревнованиях самого высокого ранга, включая всесоюзные. Многие из них имели звания мастеров спорта. Современное спортивное скалолазание сильно отличается от прошлого тем, что оно со скал перешло на скалодромы с искусственным рельефом, преимущественно в залах, что дает возможность обеспечить спортсменам одинаковые условия стартов и прохождения трасс. При этом оно имеет в своем составе три различные дисциплины: соревнования на «скорость», на «трудность» и «боулдеринг» (серии коротких трасс). С 2020-го года скалолазание включено в олимпийские виды спорта. Проблемы скалолазания Узбекистана во многом аналогичны проблемам альпинизма. Правда, привлечение молодежи к занятиям скалолазанием чуть легче осуществимо ввиду возможности тренировок в межсезонье на скалодромах. Скалолазанием в залах можно заниматься круглый год и практически в любом возрасте.

К скалолазанию привлекают детей, начиная с 5-летнего возраста, наши тренеры занимаются, в т.ч., и с детьми-инвалидами (по «параклаймбингу» проводятся даже международные, включая олимпийские, соревнования). В то же время, скалодромы – наиболее больная точка в развитии скалолазания, т.к. их у нас в Узбекистане – раз-два и обчелся. Скалодром в Чирчике находится на частной территории и далеко для регулярных поездок на него ташкентских спортсменов. Спортзал, в котором он находится, часто занят спортсменами других видов спорта. Очень небольшой скалодром, построенный руками энтузиастов, есть в 145-й школе. Он плотно загружен в свободное от учебных занятий время и свободен для скалолазов всего по несколько часов только по вечерам, 2-3 раза в неделю. Коммерческие скалодромы в парке Локомотив и Локомотив-Анхор для регулярных тренировок спортсменов слишком дороги.

Вопрос о скалодромах поднимался нами не раз, но все упирается в отсутствие финансов и площадей под скалодромы. Для сравнения, в соседних с нами Кыргызстане и Казахстане таких скалодромов много, в т.ч. - финансируемых государством, особенно в Казахстане.

Причем, для проведения тренировок и соревнований в одном из видов скалолазания – «скорости» – нужны так называемые «эталонные скалодромы», на которых по всему миру трассы одинаковой длины и высоты (15м), наклона и имеют одинаковые «зацепы». С учетом того, что олимпийский формат состязаний по скалолазанию предполагает подведение итогов в многоборье (скорость, трудность и боулдеринг), без наличия трасс на «скорость» нельзя получить приемлемый результат – в принципе: нет трасс – нет тренировок – нет результата.

При этом - наши спортсмены регулярно побеждают и занимают призовые места в соревнованиях на «трудность» и в «боулдеринге» у спортсменов из Казахстана и Кырзызстана, культивирующих скалолазание.

Крайне недостаточно финансирование поездок скалолазов Узбекистана на зарубежные соревнования. В основном они ездят на средства родителей и самих участников. К сожалению, для выезда на соревнования в более далекие страны у нас просто отсутствуют средства. В этом году по этой причине сорвался выезд двух наших чемпионов на чемпионат мира, а ведь им по «Программе солидарности» международная федерация выделила средства на частичную оплату поездки. Причем – такая частичная оплата выдавалась далеко не всем странам. Олимпийский комитет обещал, но в итоге так и не выделил на их участие в мировом чемпионате недостающие 700 евро. ФАиС с трудом набрала средства (500 евро) на оплату ежегодного членского взноса в Азиатскую федерацию, куда нас перевели из Международной федерации IFSC из-за отсутствия средств (2000 евро/год) для оплаты аналогичного взноса.

Спонсоры пока крайне неохотно финансируют мероприятия скалолазов и альпинистов.

Руководством РШВСМ по нашим неоднократным просьбам в штат введены две единицы тренеров по скалолазанию, тренеры аттестованы и работают, есть тренер и в чирчикском ДЮСШ, но этого крайне мало. Остальные тренеры работают на голом энтузиазме.

Все упирается в первую очередь в отсутствие скалодромов, на которых и должны проводиться тренировки и соревнования, включая международные, и олимпийские - в т.ч. Никакой оплаты скалодромов со стороны Минспорта не проводится.

Скалолазания в регионах уже практически нет – оно ограничивается Ташкентом и Таш.областью, а ведь потенциально одаренная молодежь имеется и там.

Как и в альпинизме, в скалолазании вся работа ведется в основном энтузиастами, работающими с молодежью, в том числе – с детьми-инвалидами.

На встрече с президентом Узбекистана в парке «Ватанпарварлар» г.Карши мне удалось вкратце эти проблемы ему озвучить. Он внимательно выслушал, после чего заметил, что оба этих направления в последнее время были запущены, но, ввиду важности альпинизма и скалолазания, будут даны указания по исправлению ситуации.

В свою очередь, мы с активом федерации обсудили сложившееся положение.

1. **Пути решения проблем альпинизма и скалолазания Узбекистана.**

- Адекватное, согласно указаниям президента Узбекистана, увеличение финансирования уставной деятельности федерации, включая расходы на снаряжение и т.п., со стороны государства. Как вариант – за счет «прикрепления» спонсоров или от заинтересованных в нашем развитии структур. Например, Мин.обороны и другие силовые структуры, а также «Ватанпарвар» - заинтересованы в горной и специальной подготовке своих струдников, МЧС – в подготовке спасателей для обслуживания, в т.ч., бурно развивающегося туристического кластера, и т.д.

- Создание материальной базы и инфраструктуры для развития альпинизма и скалолазания, в первую очередь – строительство **бесплатных для спортсменов и детей** скалодромов «олимпийского формата» в Ташкенте и регионах, желательно – в залах, чтобы на них круглый год могли заниматься спортсмены, дети, включая параолимпийцев, молодежь, включая допризывную, военные, просто местное население – для здоровья. На первых порах – в Ташкенте и Таш.области, в горных областях Ферганской долины, Самаркандской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. Хотя, с другой стороны, для тренировок скалолазов-спортсменов не имеет значения, в каком городе расположен скалодром – в Нукусе или Фергане, в городе, поселке или кишлаке. Лишь бы был сам скалодром с соответствующей инфраструктурой и обеспечением, квалифицированные тренеры, получающие достойную зарплату, и дети, желающие тренироваться в этом интересном, развивающем и полезном виде спорта. Для занятий скалолазанием «для здоровья» и приобщения школьников в небольших городах и поселках, к примеру, можно для начала ограничиться небольшими «боулдеринг-залами», в которых нет необходимости страховки веревками и обвязками, т.к. они невысоки – максимум 4 метра, а для страховки на пол стелятся специальные маты. Имея в виду недавнее постановление президента Узбекистана о передаче в использование пустующих площадей цехов, помещений и т.д., неплохо было бы передать часть из них, в т.ч. ангары, под строительство скалодромов. Возможно, еще имеются в наличии сегменты разобранного купола радара (диаметром 25- 30м и такой же высоты) из ташкентского аэропорта или др. подобных объектов по республике, которые также можно было бы использовать при строительстве скалодромов.

- Для международных соревнований к скалодромам предъявляются строгие международные требования, поэтому к строительству таких сооружений «под ключ», включая обеспечение соответствующим снаряжением, желательно привлечение подрядчиков, имеющих соответствующий опыт и репутацию. К сожалению, в Узбекистане своих фирм, имеющих такой опыт, нет. Строительство местной фирмой скалодрома в Карши показывает, что качество исполнения работ очень низкое, много недоделок, которые обязательно нужно исправлять в большом объеме, во избежание ЧП. Первый блин, конечно, комом, как говорится, но не хотелось бы такой опыт распространять на другие регионы, тратя при этом большие средства.

- выделение площадки, имеющей возможность подключения электричества, рядом или на территории бывшего «Мехната» для нужд спортсменов, включая детей, и инструкторов ФАиС Узбекистана. В настоящее время эта большая территория используется как база горной подготовки Минобороны. Тут можно было бы наладить наше взаимовыгодное сотрудничество, мы готовы к обсуждению вопроса с военными;

- Выделение для деятельности ФАиС Узбекистана соответствующих помещений или хотя бы небольшого здания в Ташкенте, типа бывшего помещения КСП или Республиканского клуба. Появится центр, в котором будет сосредоточена деятельность по различным аспектам альпинизма и скалолазания, где люди смогут получить методическую помощь, общаться, учиться, обмениваться опытом, куда смогут обращаться за помощью по интересующим их вопросам, где можно будет разместить музей альпинизма и

скалолазания Узбекистана. Еще лучше было бы, если рядом будет возможность построить скалодром.

- выделение средств на организацию в летний период (с обеспечением разрешения от местных властей) в горных районах республики выездного альплагеря. В нем можно было бы проводить горное обучение по путевкам для всех категорий, включая скалолазов, военных, спасателей МЧС, а для спортсменов и детей - бесплатно или по путевкам минимальной стоимости, как в прежние годы. ФАиС Узбекистана учредила занимающееся альпинистской подготовкой НОУ «Альпинизм таълими», в уставе которого предусмотрена образовательная деятельность по альпинизму и скалолазанию.

- предусмотреть в программе горной подготовки военнослужащих и спасателей МЧС выполнение второго спортивного разряда по альпинизму для офицерского состава и руководителей групп (наличие 2-го спортивного разряда предполагает самостоятельную, без инструктора, работу группы на горном рельефе соответствующей категории), а для рядового состава – выполнение 3-го спортивного разряда. Такое обучение возможно в рамках альплагеря. Инструкторы по альпинизму могут готовиться из таких квалифицированных альпинистов 2-го разряда, имеющих восхождения 4 категории сложности;

- приведение в цивилизованный вид обучения и контроля за таким обучением в промышленном альпинизме. Обучение промышленных альпинистов с обязательной сдачей ими экзамена должны проводить только опытные инструкторы альпинизма, аттестованные специальной комиссией или комиссией ФАиС Узбекистана. Других специалистов по этому вопросу пока в республике просто нет. Обучение по всей территории Узбекистана должно проводиться по единой Программе или стандарту, которые обеспечат набор минимальных требований при работе на высоте, а не вразнобой, как в настоящее время. Соответствующие Программа и инструкции нами уже разработаны и апробированы нашими инструкторами. Необходимо их принятие в соответствующих органах, чтобы они стали обязательными для организаций и лиц, выполняющих высотные работы, причем неважно – в качестве подрядчиков или для своих нужд.

Вот вкратце наш взгляд на необходимые меры для исправления сложившейся в альпинизме и скалолазании Узбекистана нерадостной ситуации. Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными в данном вопросе лицами и организациями.

 **С уважением,**

 **президент ФАиС Узбекистана А.А. Хурсандов.**