Двадцать первый век. В ближайшие годы ведущие страны будут готовы покорять Марс — дикую, неизведанную планету, а главное — очень далекую. Дело в том, что здесь, на Земле, есть еще места, на которые, конечно, ступала нога человека, но находятся они, порой, так далеко от цивилизации, что трудно представить, почему там все еще живут люди. В России есть такие места. О них — в этом материале.

**Никольское, Камчатский край, село. Население: около 700 человек. 524 километра до ближайшего города**

Никольское в 1826 году основали жители (алеуты) острова Атту, что на Аляске. Это единственный населенный пункт Командорских островов Камчатского края России.

Здесь живут единственные в России представители алеутов — коренного народа Алеутских островов. Среди них осталось только два единственных в мире носителя медновского диалекта алеутского языка.

**Диксон, Красноярский край, поселок городского типа. Население: около 600 человек. 533 километра до ближайшего города**

Это самое северное место в России, где живут люди. Диксон был основан в сентябре 1915 Павлом Кушаковым и его экспедицией. Поселок носит имя Оскара Диксона — богатого купца, финансировавшего исследования Арктики. Интересно, что в 1942, в разгар войны, у берегов поселения был бой с участием нацистского крейсера «Адмирала Шеера», и это было единственное противостояние с врагом в Сибири.

**Хатанга, Красноярский край, село. Население: около 2600 человек. 597 километров до ближайшего города**

Один из самых холодных населенных пунктов, село Хатанга (на языке эвенков — коренных жителей востока Сибири — слово значит «большая вода») стало частью России в 1626 году. Здесь же находились два ясачных зимовья — места, где собирали ясак — фактически налог для жителей Сибири. Первое из них — Хатангское, второе называлось Нос (возможен также вариант Козлово). И неспроста: «носами» землепроходцы мысы — высокие обрывистые места полуостровов. К слову, это место выбрали для сбора налога в том числе потому, что из-за высоты там не могло быть наводнений.

К 1859 году в селе было аж целых пять дворов и, безусловно, церковь. И жило в них девять человек: пятеро мужчин, остальные — женщины.

В начале XX века, после Октябрьского переворота, жители села чуть было не погибли от голода. К счастью, они смогли наладить торговые отношения: обменивали пушнину на еду. К 1927 году в селе было 508 хозяйств. Чуть позже там появились школа и нормальная больница.

В районе Хатанги сосредоточено очень много полезных ископаемых, но порой их добыча бывает несоизмеримо дорога.

В Хатанге крайне холодно: зимой до -50 по Цельсию. И много снега: снежные покровы до 83 сантиметров. Поскольку село находится за полярным кругом, солнце там не поднимается большую часть зимы, а не опускается — почти все лето.

Сейчас в Хатанге живет около 2500 человек, там есть аэропорт и несколько музеев, посвященных местным природным особенностям, вроде вымерших мамонтов.

**Тикси, Якутия, поселок городского типа. Население: около 4500 человек. 1068 километра до ближайшего города**

Это место служило одним из «контрольных пунктов» Северного морского пути в 1933 году. Сейчас здесь есть обсерватория, федеральный аэропорт, Музей изобразительного искусства и культуры Арктики. В поселке живет чуть около 5000 человек, и, учитывая арктический климат, это неудивительно. Впрочем, здесь чуть теплее, чем в Хатанге и Диксоне.

**Баренцбург, Норвегия, город. Население: около 500 человек. 2296 километра до ближайшего города (в России)**

Стоп! А причем здесь Норвегия? Формально архипелаг Шпицберген, где находится город Баренцбург — это часть Норвегии. Но по договору 1920 года о статусе архипелага заниматься хозяйственной деятельностью здесь может любая подписавшаяся сторона. Так уж случилось, что на большой территории Шпицбергена живут только граждане Норвегии и — внезапно — России. Большинство жителей города — шахтеры. Впрочем, в последнее время угольная промышленность не приносит прибыли, другое дело — туризм. Однако без угля город умрет — попросту останется без электроэнергии.

Еще о туризме. Он здесь активно развивается, постепенно становясь основной деятельностью жителей Баренцбурга. Немного странное место для туризма, учитывая, что это Арктика: там бегают белые медведи, есть полярные ночи и жутко холодно.

А еще тут никто не умирает и не рождается. Ладно-ладно, люди и здесь не вечны, но хоронить их на архипелаге нельзя: тело не сможет разложиться из-за низких температур и, скорее всего, — ужас — станет едой для белых медведей. Но про рождение все именно так: рожениц перевозят на континент — поскольку на архипелаге нет специальных учреждений и специалистов.

И еще о белых медведях. Люди здесь вооружены винтовками, и, в случае нападения зверя, могут ими обороняться. Но каждый эпизод применения оружия для обороны от медведя тщательно расследуется, поскольку просто так стрелять в животных нельзя — они здесь и так очень редки.