МИХАИЛ ШАТРОВ ★

БРЕСТСКИЙ МИР

Драма в двух частях

Никогда Ленин не был так велик, как в минуты опасности.

Из *обращения* ЦК РКП (б) «К *партии. Ко* всем трудящимся» 22 января 1924 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Хор — рабочие, крестьяне, солдаты, обыватели, политические дея­тели — Россия первого года революции. **И** среди них —

ЛЕНИН

СВЕРДЛОВ

СТАЛИН

БУХАРИН

ТРОЦКИЙ

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЛОМОВ

КОЛЛОНТАЙ

ЗИНОВЬЕВ

УРИЦКИЙ

КРУПСКАЯ

АРМАНД

ЛУКИНА

ГОРЬКИЙ

БЛОК

СИДОРЕНКО

СУХАНОВ

СТЮЕВ

РОБИНС

СОЛДАТ ИЗ БРЕСТА

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ

ПОЭТ

ВДОВА

ЛАТЫШ

ОРАТОР

ТЕЛЕГРАФИСТЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Петроград. 31 декабря 1917 года. Волково Кладбище. Снег. Похороны. Склоненные крас­ные знамена с черным крепом. Оркестр. Рыдания **вдовы.** Люди из **Хора,** среди них **Ленин, Дзержинский, Бухарин и Сталин,** обнажив головы, окружают могилу. Вперед выходит **оратор.**

**Оратор** **(срывающимся голосом).** Бандитская пуля оборвала жизнь нашего товарища слишком ран\*. Газеты полны известий из Брест-Литовска, что близится час подписания справедливого демо­

4

МИХАИЛ ШАТРОВ

кратического мира! Винтовки штыками в землю, в руки молот и серп — и миллионы тружеников пойдут прямой дорогой к земле обе­тованной— социализму! Но тебя, Степан, не будет с нами...

Рыдает женщина, ее успокаивают.

Мы никогда не забудем твоей короткой, но яркой жизни, твое­го мужества в июльские дни, когда ты помогал укрыться вождям пролетариата, не забудем твоей доли в победе Октября. Прощай, друг, пусть земля тебе будет пухом. Мы говорим тебе последнее прости...

Наступает минута прощания. Вдова приподнимается, обводит всех взглядом, и вдруг

истошный крик потрясает воздух.

Вдова. Пришли! Явились! Не встанет, не побежит по вашей указке! Кончилась ваша власть над ним! Мой он теперь, мой! Все обещали, все расписывали —«хлеб будет, убивать не будут...». На том свете, да? Как попы, да? Язык без костей, обманщики! Господи, да за что это мне? (Рыдает.) Ни стыда у вас, ни совести! Кормильца у меня отняли... Все отняли... Все! Все возьмите, и сына возьмите, нате, нате! (Швыряет мальчишку, стоящего рядом, под ноги людям.) Будьте вы все прокляты!

Кто-то машет оркестру, музыка заглушает проклятия. Рыдает женщина. Гроб опускают в могилу. Последние звуки оркестра. Уводят рыдающую вдову. Люди начинают медлен­но расходиться. Ленин, Дзержинский, Бухарин и Сталин выходят вперед.

Дзержинский (приятный польский акцент). Это просто нерв­ное потрясение, так.

Сталин. Оратор, понимаете! Зачем так говорить, чтобы жен­щина все забыла?!

Бухарин. Ее нужно понять.

Ленин (после паузы). Надо платить по векселям — вот в чем дело. Надо всегда платить по векселям. (Спутникам.) Вы меня не ждите. Здесь неподалеку мама, я давно не был. Смету снег. И сразу же поеду на прямой провод.

Дзержинский. Совнарком в девять, а в двенадцать.— Новый год, так.

Ленин. Куда-нибудь успею. (Уходит.)

Исчезает Волково кладбище. Остаются освещенный планшет сцены — авансцена исто­рии первых месяцев революции, и простые струганые лавки амфитеатром вокруг на которых рассаживаются люди из Хора Сейчас это лавки, потом... Впрочем, все воз­можные трансформации лавок нам не предугадать, оставим это режиссуре. Слева и справа у порталов появляются телеграфные аппараты Юза с телеграфистами. **Дзер­жинский. Сталин и Бухарин** занимают свои места в Хоре. Все готово На­пряженная тишина. В течение всего спектакля Хор будет пристально следить за всем, что произойдет на сценической площадке. Точно так же следила всколыхнувшаяся Россия, да и весь мир за всем, что происходило в Петрограде и Брест-Литовске, где в начале 1918 года решалась судьба революции. Резкий звук лопнувшей струны. Стре­мительное появление **Ленина.** Подходит к телеграфисту справа. Рукопожатие.

Ленин, (диктует). «Всем организациям РСДРП (большевиков), всем Советам, полковым и армейским комитетам. Декрет о мире, принятый Вторым съездом Советов, указал народам путь выхода из войны на основе заключения демократического мира без аннексий и контрибуций. Англо-французская и американская буржуазия не приняла нашего предложения, отказалась даже разговаривать о все­общем мире. В этих условиях мы были вынуждены пойти на сепа­ратные переговоры с Германией, оставив двери переговоров откры­тыми для стран Антанты. Германия, которая побеждает на восточном

БРЕСТСКИЙ МИР

5

фронте и терпит поражение на западном, согласилась с принципами демократического мира — без аннексий и контрибуций — лишь при условии признания этих принципов державами Антанты. Однако 27 декабря, окончательно поняв, что Антанта к переговорам не при­соединяется. германская делегация, отбросив в сторону все фразы

о демократическом мире, заговорила с нами языком победителей. Нам в категорической форме предъявлены следующие требования: признать захват немцами Польши, Литвы и части Белоруссии; вы­вести наши войска из Эстонии и Латвии; очистить Украину; выпла­тить Германии трехмиллиардную контрибуцию. В противном слу­чае — война. Просим обсудить создавшееся положение, запросить мнения массы, выдвинуть свои предложения и снестись с нами. Председатель Совнаркома Ульянов-Ленин». (Телеграфисту.) Спасибо. (Садится на свое место в Хоре.)

В Хоре поднимается **Максим Горький.**

Горький. Я старый русский писатель. Мое имя — Максим Горь­кий. Вот что хотел бы заметить вам, уважаемые... Отказ вождей Смольного от позорного мира встретил бы поддержку со стороны всей демократии, но ждать этого не приходится. Россию отдадут нем­цам на разграбление, чтобы удержаться у власти и самим заняться этим любимым делом.

В Хоре резко встает **Александр Блок.**

Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции является лозунг «грабь награбленное!». Грабят — изумительно, артистично! Нет сом­нения, что об этом процессе самоограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом. Грабят и продают церкви, дворцы, пушки, винтовки — это очень самобытно, и мы можем гор­диться: ничего подобного не было даже в эпоху Великой француз­ской революции.

Блок (страстно). Мое имя — Александр Блок. Когда народ возвращает себе награбленное у него веками — меня не смущает этот грабеж награбленного! Когда кругом кричат: «Гибнет цивили­зация!»— я смеюсь! Почему крестьяне дырявят древний собор? По­тому что сто лет в этом соборе ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных нашему сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли крестьянских де­вок. Вы думаете, что революция — это идиллия? Что творчество ни­чего не разрушает на своем пути? Что безболезненно и бескровно разрешится вековая распря между белой и черной костью?

Горький (сарказм) Боролись с самодержавием подлецов и мо­шенников, чтобы оно сменилось самодержавием дикарей?

На сценической площадке возникает кабинет Ленина в Смольном. Прислушиваясь к полемике между Горьким и Блоком, происходящей без прямого общения друг с Дру­гом, выходят из Хора и сюда спускаются участники заседания Совнаркома.

Блок. Вот! Вот! Со всем сладострастием ехидства наша интел­лигенция подкладывала в кучки отсыревших под снегом и дождями коряг сухие полешки, щепочки и стружки, а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба — интеллигенция бегает кругом и кри­чит: ах, сгорим, ах, сгорим!

Г о р ь к и й. Отрицательное отношение к интеллигенции, которое мы часто наблюдаем в эти дни, есть именно «интеллигентское» от­ношение. Такое отношение не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или сельского учителя, ни рабочий, обязанный интеллигенту своим по­

6

МИХАИЛ ШАТРОВ

литическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не го­воря уж о том, что оно зачеркивает уважение интеллигенции к себе самой, к своей исторической и культурной работе. Интеллигенция — это ломовая лошадь истории, уважаемые...

Блок. Я убежден, что святая обязанность нашей интеллиген­ции сегодня — услышать музыку революции, которая буквально со­трясает воздух, а не выискивать отдельные визгливые и фальши­вые ноты в величавом звоне оркестра!

Горький (хмуро). И все же рано или поздно всем нам при­дется снять розовые очки и увидеть то, что происходит на самом деле.

Блок. Я вижу то, что наша интеллигенция никак не может увидеть октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было и есть очень мало, могло бы быть во много раз больше, — это прискорбно! (Залу.) Я хочу, чтобы мы с вами увидели это величие.

Блок и Горький садятся.

Сталин. По-моему, Горького просто смертельно потянуло в архив. Ну что ж, вольному воля. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов.

Бухарин. Коба, полегче на поворотах. За Горького надо драть­ся, а так, прости, большие ценности расшвырять можем.

Сталин. Ах, Горький—ценность! Если удержимся, найдутся другие. У нас в Грузии говорят: если в доме нет собаки, надо за­ставить лаять кошку.

Бухарин. Ну, знаешь... Не лучше ли завести собаку?..

Сталин. Отрицаю, Николай, твою мягкотелость в принципе. На этом бывшем пролетарском певце надо поставить крест, похо­ронить в гроб и не тешить себя иллюзиями никогда. Кстати, и гос­подинчик Блок мог бы найти выражения похлестче.

Бухарин. Опомнись! Ты понимаешь, что такое эти мысли в устах автора «Незнакомки»?

Свердлов. Мне третьего дня роскошное издание Блока попа­лось. Какая музыка в стихах!

Сталин. А почему у меня нет? Яков Михайлович, не дадите ли полистать?

Бухарин. Яков, отдай совсем. Коба ведь жить не сможет, если у него чего-нибудь нет, что есть у другого. Он у нас этого не терпит.

Сталин. Хочу все знать. Яков Михайлович не даст соврать — в Туруханске, где мы с ним отбывали ссылку, на культуру времени не оставалось.

Бухарин. Это надо было еще в гимназии читать.

Сталин (улыбаясь, разводит руками). В гимназии не обуча­лись. А в духовной семинарии и позже Блоку я предпочитал Марк­са. И в карцере за Маркса сидеть было не так обидно. Существует образование классическое и самообразование. Я уверенно стою на почве последнего.

Коллонтай (выходя из-за кулис). Не опоздала? Послушайте, какой удивительный вечер сегодня — в актовом зале танцуют валь­сы и польки-бабочки, все радостны, возбуждены... Я Смольный давно таким не видела... пожалуй, двадцать шестого октября только... Как быстро мелькают дни... Мы существуем уже шестьдесят восемь дней. Поздравляю!

Бухарин. Александра Михайловна, не отвлекай. У нас тут с Кобой дискуссия идет о преимуществах семинарского образования перед гимназическим. Кстати, о гимназии. В девять утра стук в дверь. «Войдите». Входит господин лет за семьдесят. Лицо знакомое, кто —не знаю. «Вы — Бухарин, редактор большевистской «Прав\*

БРЕСТСКИЙ МИР г

ды»?»—«Он самый».—«Я читал два раза вашу газету и имею один вопрос. Не тот ли вы Бухарин, который учился в Первой москов­ской гимназии?» — «Тот самый».— «Тогда мне ясно, почему ваша га­зета и вся ваша шайка ведет Россию к гибели: эти задатки были **у** вас еще в седьмом классе». Я с открытым ртом — директор моей гимназии, жив курилка!

**Сталин.** А что ты натворил в седьмом классе?

**Бухарин** Подбросил прокламацию в учительскую. Он собрал в актовом зале всю гимназию, выставил меня на обозрение, а за­кончил так: «Чтобы ноги вашей здесь не было!» Я спокойненько встал на руки и ушел из зала прямо на руках. Всех учителей раз­бил паралич, но этот выжил.

**Сталин.** Ай-ай-ай, такое хорошее начало и такой бесславный конец: ничего не смог ответить господину директору.

**Бухарин.** Растерялся.

**Сталин** **(подмигнув окружающим).** Это потому, что ты уже не умеешь больше ходить на руках. Таковы факты, а факты — упря­мая вещь.

**Бухарин.** Пари?

**Сталин.** Готов. Не пройдешь и двух шагов. Только где?

**Бухарин.** Здесь, и немедленно.

**Коллонтай** **(смеется).** Товарищи вы же члены правительства, это несерьезно... Коба, не дразни его, поверь на слово...

**Сталин.** Никогда. Поскольку я, как говорит Бухарин, человек, ревнивый ко всем, кто знает или умеет больше, чем я, хочу на­учиться. Мне сейчас только этого не хватает — ходить на руках. Для полноты революционного образования.

**Бухарин.** Проиграешь ведь — не отдашь. Ну ладно, Алек­сандра Михайловна свидетельница.

**Коллонтай.** Владимир Ильич идет.

**Бухарин. Уходим.** (Встает на руки и в сопровождении Ста­лина уходит за кулисы.)

**Ленин** **(спускаясь на площадку со своего места в Хоре).** В актовом зале вальсы танцуют. И на фронте, представьте себе. Мне только что из Двинска сообщили: наши солдаты братаются с нем­цами и танцуют вальсы на нейтральной полосе. Да, вот вам и пер­вые вальсы восемнадцатого года.

Возвращаются **Бухарин и Сталин.**

**Коллонтай.** Кто выиграл?

**Сталин.** Мы не скажем. Пусть на этот вопрос ответят историки.

**Ленин.** Все равно переврут.

**Дзержинский** **I из-за кулис).** С наступающим восемнадца­тым годом вас, дорогие товарищи. И шестьдесят девятым днем на­шего существования. До Парижской коммуны осталось совсем ни­чего: два дня, так.

**Ленин** **(улыбнувшись).** Дзержинский подсчитывает... Я, приз­наться, тоже подсчитываю...

**Свердлов** **(у телефона).** Товарищи, у левых эсеров случилось экстренное заседание ЦК. Обсуждают немецкие требования. Выхо­дит дольше, чем предполагали. Покорнейше просят простить и пере­нести заседание правительства на завтра.

**Ленин.** Согласимся, тем более Новый год на носу.

**Бухарин** **(посмотрев на часы).** Да, остались считанные ми­нуты.

**Ленин.** Ну что ж, товарищи,-

Все придвигаются к вепсу,

8

МИХАИЛ ШАТРОВ

Перед тем как всех вас поздравить, я хотел бы пожелать всем нам в новом году сделать гораздо меньше глупостей, чем сделали мы их в прошедшем.

Оживление среди наркомов.

Это во-первых... Во-вторых... (Помолчав.) У меня сегодня был очень интересный, ну, допустим, разговор. Я целый день под впечатле­нием. Одна женщина упрекнула меня в том. что мы не держим своих обещаний, не оплачиваем векселей. Я даже приуныл немнож­ко. Ведь на этом рушатся связи. Все можно потерять, но только не доверие народа. Доверие народа — это, если хотите, основной капи­тал нашей партии. Киев, Донбасс, Ригу — все можно вернуть, а вот доверие народа... Никогда бы не забывать нам об этом... Мы обеща­ли народу сделать все для мира... Сделали? Конечно, я убежден, что война — это не вечная кара. Современная техника все больше и больше помогает разрушительному характеру войны. Придет такое время, когда война будет настолько разрушительной, что она вообще станет невозможной. Исключит сама себя. Либо — либо. И человечеству придется выбирать.

Колл он тай. Б"удем думать о человечестве хорошо.

Ленин. Будем думать о человечестве хорошо. А пока... (Бьют часы.) С Новым годом вас, товарищи!

Резкая музыкальная фраза — и сразу как по команде ощетинивается штыками Хор, превращаясь в массу бегущих с фронта солдат; лавки, составленные вместе, становятся крышей вагона, каждый квадратный сантиметр которой берется с боя; и вот уже страш­ная, вооруженная толпа с дикой песней, полной ненависти и угроз, обрушивается на нас, а в музыке скорость и экспрессия все нарастают и нарастают... и все обрывается

внезапно на полуслове.

Освещается сценическая площадка. Здесь **Ленин,** он кого-то ждет. Появляется

**Крупская.**

Крупская. «Новую жизнь» видел? Огромная редакционная статья: большевизм — это угроза культуре. За статьей Алексей Максимович стоит.

Ленин (зло). Ну а миллионы мужиков с винтовками в ру­ках— это не угроза культуре, нет? Он думает, что Учредиловка справится с их анархизмом? А мы справимся, если только не сва­ляем дурака...

Крупская. Гулять? Так поздно?

Ленин. Голова гудит, и покалякать хочется. Сговорился с Бу­хариным. Пройдешься с нами?

Крупская. Устала. Ты его долго не держи: проснется На­дежда Михайловна позовет, а его нет, станет волноваться.

Ленин. Как она себя чувствует?

Крупская. О чем ты, Володя, спрашиваешь? На всю жизнь при­говорена к постели, да еще в таком молодом возрасте,— как тут бу­дешь себя чувствовать?

Ленин. Ну а врачи?

Крупская. Необратимо. Он ей и муж, и нянька, и си­делка... очень мужественные люди... оба...

Ленин. Надо подумать, чем мы можем помочь... Давай-ка на днях зайдем к ним, напомни мне.

Крупская. Хорошо. Николай Иванович идет. (Уходит.)

Появляется **Бухарин.**

Бухарин. Задержали в редакции. Поток писем. Сплошной протест, возмущение против немецкого диктата. Все склоняются к тому, что подписывать нельзя. Настаивают на революционной войне.

Ленин. Если бы у нас было столько полков, сколько имеется резолюций... Вы в этой курточке не замерзнете?

БРЕСТСКИЙ МИР

9

**Бухарин.** Я привык.

**Ленин.** Ну а что вы сами думаете, Николай Иванович? За ка­кое звено нам следует вытягивать цепь?

**Бухарин.** Выбор у нас невелик. Или позорный мир, или ре­волюционная война, связанная, конечно, с целым рядом жестоких поражений поначалу... Тут надо подсчитать все плюсы и минусы.

**Ленин.** Подсчитайте.

**Бухарин.** Сепаратный позорный мир. Полный разрыв с на­шими интернациональными обязательствами. Почему? Да потому, что капиталистическая машина Германии разваливается на полном ходу, а мы в этот момент играем в переговоры да еще хотим укре­пить эту машину, заключив с ней мир.

**Ленин.** Разваливается на ходу? Так ли?

**Бухарин.** Ну, Владимир Ильич, вы не хотите видеть то, что видно даже невооруженным глазом.

**Ленин.** Революцию в Германии? Не вижу. Ну и когда же, по- вашему, будет там революция?

**Бухарин.** Я уверен, что зима и весна ознаменуются полным распадом немецкого капитализма, если, конечно, мы поможем.

**Ленин.** Какого числа? Николай Иванович, какого числа в Бер­лине революция? Я ведь практик, мне тактику надо строить — из­вольте точную дату!

**Бухарин.** Я не говорю вам, что революция будет завтра, но я утверждаю, что мы переживаем ее канун.

**Ленин.** Вы можете гарантировать, что в течение трех-четьь рех-пяти недель будет германская революция'? Можете? Не може­те. К сожалению, Николай Иванович, это все гадание на кофейной гуще. Игра. А если более правилен мой анализ германских дел: революция зреет, но еще не созрела, вычислить ее дату невозмож­но., Что тогда? Я понимаю, что это положение—революция завт­ра — лежит в основе вашей тактики. Но на положениях, спорность которых очевидна, можно ли строить тактику? Да вы бы первый меня высмеяли...

**Бухарин.** И все-таки будет такой день, когда я приду к вам и скажу: «Владимир Ильич, в Берлине революция!» Посмотрим тог­да, как вы будете себя чувствовать, как вы сможете людям в глаза смотреть!

**Ленин.** Я буду самым счастливым человеком.

**Бухарин.** Так почему же...

Лен и н. Николай Иванович, эмоции нам сейчас не помогут. Давайте ваши минусы.

**Бухарин.** Пожалуйста. Мир поможет Вильгельму расстре­лять нарождающуюся германскую революцию. Ту самую, которая, по вашим словам, зреет. Он снимает пару дивизий с нашего фрон­та и бросает их против своего рабочего класса. Русским хлебом он затыкает глотку изголодавшегося недовольного обывателя.

**Ленин.** Вот это серьезные доводы, серьезные... Тут надо по­думать. **(Внезапно.)** Ну хорошо, допустим, мы ввяжемся, а рево­люции в Германии не будет? Ведь тогда нам крышка?

**Бухарин.** Но как же вы не понимаете, что наша револю­ционная война так ударит по Германии, что революция вместо послезавтра начнется уже завтра. Для немцев достаточно одного толчка, и этим толчком могла бы быть наша революционная война. Это же наш долг, ну как вы не понимаете этого, Владимир Ильич?

**Ленин.** Помните, у наших стариков. «Победоносный пролета­риат не может никакому чужому народv навязывать осчастливли- вания, не подрывая этим своей соосгвенной победы». Да, насиль­ственное счастье... Глубочайшая мысль, давайте, Николай Ивано­вич, никогда не будем ее забывать В противном случае придем к полному разрыву с марксизмом, запутаемся в природе революции,

10

МИХАИЛ ШАТРОВ

центр тяжести перенесем на толчок извне. Содействовать, помо­гать революционным движениям будем всегда, но пусть они выра­стают из собственных оснований. Подталкивать никого не будем! (Помолчав.) Вы все просто беременны мировой революцией...

Бухарин. Не отрицаю. Беременны. И хорошо знаем, кто па­паша. Это вы, Владимир Ильич.

Ленин (хохочет). Да уж, отказываться не буду... Поймите, Николай Иванович, я тоже надеюсь на германскую революцию, я тоже живу мировой революцией... И вопрос вопросов тут один — как и чем мы ей действительно поможем?

Бухарин. Я убежден, что без немедленной поддержки со стороны западноевропейской революции мы не вытянем и года.

Ленин. Очевидно, здесь главное в нашем непонимании друг друга. Вы уверены, что мы одни не справимся? Об этом мы с вами спорили еще до Октября. Ну а я полагаю, что мы не только уже можем приступить к строительству социализма в России, но и преуспеем в этом, если правильно определим пути, методы и сред­ства достижения цели. Вот в чем фокус. Хорошо, пойдем дальше. Революционная война. А кто будет воевать?

Бухарин. Сейчас армии нет, это факт, но она вырастет из партизанских отрядов, вырастет в самом процессе борьбы.

Ленин (не выдержав). Какой ценой?

Бухарин. Любой! Но зато мы будем честны перед всем ми­ром, честны перед собой! Честность, моральная безупречность — это высшее счастье революционера!

Ленин. А будем ли мы честны перед нашим народом, который доверил нам не абстракции, не пустые слова и фразы, а жизни... реальные, конкретные... свои жизни? Как по-вашему: революция

для народа или народ для революции? Мы для народа или народ для нас?

Бухарин. Владимир Ильич, скажите, вы уже все решили? Вам все ясно?

Ленин. Да что вы, Николай Иванович! Голова гудит от вопро­сов.

Группа людей из Хора, окружив какого-то человека, направляется к Ленину и Бухарину.

Г о л о с а. Товариш Ленин! Товарищ Бухарин!

Рабочий (из Хора). Товариш Ленин... Вот... товарищ из запад­ных земель... беженец... несчастье у них...

Беженец (продолжая). Их всех привезли к оврагу... и из пу­леметов... Всю организацию, семнадцать человек... И только через три дня немецкий комендант разрешил их похоронить. Товарищи, не бросайте нас! Если немец на Украине и в Литве останется— ко­нец нам. Товарищи, мы с вами из одной партии, не бросайте нас! Там десятки рабочих в тюрьмах, ждут очереди... Они убьют их... Неужели вы бросите нас, братья? Там же виселицы! На каждом шагу! На кого вы нас оставляете? Товарищи! Помогите нам! Не пре­давайте нас, братья!

Бухарин Возьмите себя в руки, товарищ. Не надо нервни­чать. Идемте в «Правду». Мы напечатаем завтра ваш рассказ. Идем­те, идемте... (Ленину.) А ведь на Украине и в Курляндии тоже кон­кретные, реальные жизни, Владимир Ильич. И они ждут. (Уходит вместе с беженцем и людьми из Хора.)

Ленин остается один, стоит молча, думает. Луч света падает на Хор. Поднимается

солдат.

Солдат. Петроград, Смольный, Ленину. Многоуважаемый товарищ Ленин и все остальные народные комиссары! Усердно просим вас: хлопочите скорее мир, потому что остается последнее

БРЕСТСКИЙ МИР

И

терпение солдат, потому что силов наших больше нету голод и хо­лод в окопе терпеть, совсем мы обессилели, и вдобавок из дома пишут, что помирают не евши, так что разговор солдат решился на одном: что бы то ни стало, но на позиции больше не сидеть — хо­тим домой. Делайте нам хоть какой-нибудь мир, а если до января не сделаете, то мы все равно разойдемся домой, а то. еще пуще, пой­дем на Питер и скинем ваше правительство и поставим такое, ко­торое даст нам мир. Просим вас, товарищ Ленин, кладите свои пос­ледние силы за мир, а если погибнет жизнь ваша от палачей, то память ваша, как Иисуса Христа, не погибнет никогда. Дай мир! Дай мир! Иначе ничего нам не надо. К сему от товарищей—-Ша­ронов.

И пока звучит солдатское письмо, на сценической площадке возникает столовая Смоль­ного: небольшие столики с венскими стульями и огромная очередь, пропадающая в кулисах. Из-за кулис люди появляются с чаем и парой бутербродов, присаживаются, быстро расправляются с завтраком и уходят.

К **Ленину,** внимательно слушающему солдата, подходит **Свердлов,** они направ­ляются в столовую, здороваются со знакомыми, встают в очередь—все просто, буднично.

Ленин. Яков Михайлович, на наш запрос о Бресте отвечают?

Свердлов. Идет целый поток. Подавляющее большинство против немецких условий, настаивают на революционной войне. Правда, это преимущественно мнение комитетов и их руководи­телей.

Ленин. Понятно. Нам бы прощупать мнение низов...

Сидоренко (появляясь из-за кулис). Владимир Ильич, раз­решите, я вам принесу завтрак в кабинет?

Ленин. Благодарю вас. Здесь для меня уникальная возмож­ность повидать товарищей. Спасибо. (Свердлову.) Вы у Бухариных давно были?

Свердлов. Вчера. Привозил профессоров.

Ленин. И что?

Свердлов. Бессильны. Предсказывают полную неподвиж­ность.

Ленин. Она знает об этом?

Свердлов. Догадывается.

Ленин. Что Николай Иванович?

Свердлов. Трудно. Нервничает очень и сердится, когда рас­спрашивают.

Ленин. Чем мы можем помочь?

Скрываются за кулисами. Из-за кулис с завтраком в руках появляются **Дзержин­ский, Бухарин, Коллонтай, Ломов,** садятся за столик та авансцене.

Сидоренко, позавтракав, уходит.

Ломов. Если Николай его правильно понял и он склоняется к миру, это чревато таким кризисом... Это же капитуляция по всему фронту, рабочие нас не поймут.

Бухарин. А он тебе на это скажет: «Если правильно, честно объясним — поймут».

Ломов. Поймут наше соглашательство с немецким империализ­мом? А что мы говорили вчера? Мир народов против мира прави­тельств!

Бухарин. Вчера — правильно, сегодня — нет, это азбука.

Ломов. Извини. Я согласен, что так может быть: «вчера — правильно, сегодня — нет»,— но только не по отношению к марк­сизму.

Бухарин. И тут же услышал бы от него в ответ: «К марк­сизму— в первую очередь! Маркс марксизма развивать уже не сможет, мы с вами должны».

12

МИХАИЛ ШАТРОВ

Ломов. Я тебя не понимаю: ты что, согласен с ним?

Бухарин. Надо выдвигать серьезные доводы.

Дзержинский. Товарищи, у меня это не укладывается в го­лове. После того, что мы пережили, пролили столько крови, нам предлагают спокойно смотреть, как в Польше, Литве, Украине опять появятся бароны и помещики? Как будут уничтожать Советы< Как будут вешать наших товарищей? Да я лучше пулю пущу себе в лоб! Николай, но, может быть, ты его неправильно понял? Может быть, он оговорился?

Коллонтай (увидев Ленина, вышедшего из-за кулис с завтра­ком в руках).Спроси.

Ленин и Свердлов садятся за дальний стол.

Ломов (Коллонтай). Не заводи его. (Дзержинскому.) Феликс, не вздумай.

Но Дзержинский уже стремительно поднимаемся и направляется к Ленину.

Дзержинский (волнуясь). Владимир Ильич, говорят, да-да, усиленно говорят, что вы склоняетесь к принятию немецкого дикта­та. Это так? Если так — то есть ошибка!

Ленин. Думаю, Феликс Эдмундович, взвешиваю все за и против.

Дзержинский. Но я надеюсь, что такое ответственное реше­ние вы не станете проводить в жизнь, не обсудив этот вопрос в ЦК?

Ленин. Безусловно.

Дзержинский. Благодарю вас. (Возвращается к своему сто­лику.) Николай был прав. У меня это не укладывается в голове. То есть величайшее заблуждение.

Коллонтай (Дзержинскому). Успокойся. У тебя даже руки дрожат. Думает, размышляет — еще не все потеряно.

Ломов. Нет, уже решил. Посмотри, как он спокоен.

Бухарин. Всегда так — необыкновенное спокойствие на лице и дикая буря внутри. А ведь наверняка ночь не спал. Точь-в-точь как в четырнадцатом году, когда я приехал к нему в Поронино и со всей определенностью сказал, что Роман Малиновский — провока­тор. Старик не поверил, «доверчивы вы ко всяким сплетням», но был очень сдержан... Еще бы! Лидер фракции большевиков в Государственной думе, член ЦК — провокатор... Было от чего дрог­нуть. И виду не подал. Уложил меня в комнатушке наверху, а сам остался на террасе. И всю ночь ходил взад и вперед, взад и вперед, остановится на секунду и снова ходит. Я не спал, все слышал. А утром — аккуратно одет, чисто выбрит. Только лицо больное и под глазами желтые круги, как сейчас. Но жесты привычные, уверен­ные... Хохотал весело: «Ну что, хорошо выспались? Хе-хе-хе... Да-с. Чаю хотите? Хлеба хотите? Гулять пойдем?» А у самого такая тоска в глазах хоть под поезд. А попробуй пожалей его — такой гнев обрушится, как удары молота. Так что это спокойствие нам хорошо известно.

Ленин и Свердлов, закончив завтрак, поднимаются и уходят.

Коллонтай. Товарищи, партия на такой мир с немцами не пойдет. Как ни велик авторитет Ленина, но у нас гоже головы на плечах. И мы несем за революцию такую же ответственность; как и он. Хватит хандрить1 На нашей стороне здравый смысл и боль­шинство в Центральном Комитете.

Бухарин. Но к заседанию ЦК надо обязательно подверстать местные организации. Старик против партии не пойдет. (Ломову.)

БРЕСТСКИЙ МИР

13

Георгий, поезжай-ка ты в Москву, собери там всех наших, прими­те резкую резолюцию Московского комитета...

Вбегает **Сидоренко.**

Сидоренко. А Владимир Ильич... ушел?

Коллонтай. Только что. А что случилось, Сидоренко?

Сидоренко. Солдат... из Бреста... личное письмо Троцкого...

Луч света падает на Хор. Поднимается **Троцкий,** народный комиссар по иност­ранным делам, глава русской делегации на мирных переговорах.

Столовая изчезает, на ее месте появляется кабинет Ленина. В кабинете **Ленин,** читающий письмо, и **солдат из Бреста.**

Троцкий. Дорогой Владимир Ильич, посылаю с нарочным, который пойдет через линию фронта, свои предложения. То, что мы сейчас воевать не можем, для меня абсолютно ясно. Но могут ли воевать немцы? Смогут ли они наступать на революцию, которая, допустим, заявит о прекращении войны? Не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испы­танием: с одной стороны, русская революция, объявляющая войну прекращенной, а с другой — правительство Вильгельма, приказы­вающее в эту революцию стрелять? Я глубоко убежден, что эта си­туация будет искрой для пороховой бочки германской революции, без которой, как и без революции во Франции, Англии и Америке, мы не продержимся и года. Именно отчетливым пониманием этого продиктовано мое предложение провести политическую демонстра­цию: в ответ на ультиматум немцев мы заявляем, что войну

прекращаем, армию демобилизуем, но грабительского мира не под­писываем. Ни мира, ни войны! Если немецкие генералы не смогут двинуть против нас войска, в чем я убежден,— это означает рево­люцию в Германии и нашу гигантскую победу с необозримыми пос­ледствиями. Если же удар против нас окажется возможным для них — мы всегда успеем капитулировать достаточно рано. Ваш от­вет сообщите телеграфом условной фразой «План понравился, про­водите в жизнь». (Садится.)

Ленин, прочитав письмо, откладывает его в сторону, поворачивается к солдату.

Ленин. Спасибо. Так что же было дальше, когда вы перешли линию фронта?

Солдат. Пополз я по нейтральной полосе, кричу: «Братцы,

не стреляйте, свой!» Тишина, никто не отвечает. Свалился в окоп — пусто. По ходу сообщения прошел во вторую линию — тоже никого. Около леса заметил пушку. Подошел — исправная, никого нет. А рядом колея от другой пушки. Идет к немецким окопам. Потом узнал, что перед уходом солдаты три пушки продали немцам, а одну бросили. Команду я нашел в двух верстах от этого места, они как раз собирались домой уходить. На меня никто внимания не обратил. Ну, построились, унтер им речь сказал, даже расплакался, что армия разваливается, сказал: кто хочет, может винтовки бро­сить...

Ленин. Бросили?

Солдат. Ни один, все с собой взяли... Потом большевик им речь сказал, уговаривал не уходить, чтобы фронт не оголять. Но они слушать не стали. Пошло на станцию, штурмом состав взяли. Ну и я с ними. Так и добрался.

Ленин. Скажите, а почему все та-и сол 1аты самовольно ухо­дят домой? Открывают фронт продают оружие... Почему не стали слушать большевика? Ведь большевики все дали солдатам, почему

14

МИХАИЛ ШАТЮВ

же солдаты — а так выходит по вашему рассказу — идут против большевиков?

Солдат (в сердцах). А что, что нам большевики дали?.. По­обещали только, так это все обещали...

Ленин. А землю? Разве землю не дали? Декрет о земле читали?

Солдат. Да вот он! Вот! (Достает откуда-то с груди сложен­ный вчетверо листок бумаги.) Только куда он мне, ваш декрет, на фронте нужен? По нужде сходить и то не хватит...

Ленин. А разве право на землю вам не дали? То, чего вы так хотели, так добивались...

Солдат. На землю... Если солдат на позиции останется, то выходит, что это право не на землю, а на три могильных аршина. А это право у нас и при Керенском было...

Ленин. Но фронт же все равно самовольно нельзя бросать? Разве нельзя было подождать приказа, подождать смены?

Солдат. Устали ждать, товарищ Ленин. Да какой там фронт, срамота одна. Справа на десять верст ни одной живой души и слева... А у солдата дома делов полно. Скоро сеяться, подготовить­ся надо, опять же землю по этому декрету получить... (Аккуратно складывает декрет, бережно прячет на груди). Вот потрогаю я ру­кой свою землю, которую мне Совет выделит, тогда я вам, товарищ Ленин, скажу, дали нам большевики землю или нет.

Ленин (с интересом следит, как солдат прячет декрет). По­нимаю вас. Ну что ж, большое вам спасибо. До свидания.

Они прощаются. Солдат уходит.

(Снимает трубку телефона.) Наркомат национальностей... Здравст­вуйте. А где Сталин?.. Дело вот в чем. В Бресте за спиной нашей делегации переговоры с немцами ведет Киевская рада — буржуаз­ное правительство Украины. Не сегодня-завтра они могут заклю­чить с Германией сепаратный мир и отдать немцам всю Украину. Мне нужна срочная информация об украинских делах. Без доклада Сталина ясности у меня нет никакой. Как только он появится, пусть сразу идет на прямой провод. Я — там.

Ленин выходит из кабинета и подходит к правому телеграфному аппарату. К левому аппарату выходит **Троцкий.** И сразу же заработали аппараты.

Троцкий (диктует). «Троцкий спрашивает Ленина, получил ли он посланное ему письмо. Необходим немедленный ответ на письмо. Ответ должен выражаться словами «согласны» или «не сог­ласны»...»

Ленин (диктует). «У аппарата Ленин. Я сейчас только полу­чил ваше особое письмо. Сталина нет, и ему не мог еще показать. Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только отложить несколько его окончательное проведение, приняв послед­нее решение после специального заседания ЦИК здесь? Как только вернется Сталин, покажу письмо и ему. Ленин».

Троцкий (диктует). «Решение постараемся провести как можно позже, дожидаясь сообщений от вас. Поторопитесь со своей стороны. Делегация Киевской рады ведет явно изменническую по­литику. Обсуждение плана в ЦИК представляется мне неудобным, так как может вызвать реакцию до проведения плана. Троцкий».

Ленин (диктует!. «Ответ Троцкому. Мне бы хотелось посове­товаться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш воп­рос. Ленин».

Троцкий (диктует). «Жду. Троцкий».

БРЕСТСКИЙ МИР

15

Гаснут прожектора, освещавшие телеграфные аппараты у порталов. В кабинет Ленина входит **Сталин** — в шинели, ушанке.

**Сидоренко.** Иосиф Виссарионович! Наконец-то! Владимир Ильич у прямого провода, просил тотчас же...

**Сталин.** Сейчас, сейчас... **(Садится.)** Дайте дух перевести... по времени — одна трубка... **(Закуривает трубку.)** Ну, рассказывай­те... Только без спешки и старайтесь вспомнить все без исключе­ния... Даже малейшие детали... Мне необходимо знать все. Только зная все, я могу дать Ленину верный совет.

**Сидоренко,** Да, собственно...

Телефонный звонок.

Это от Владимира Ильича. Звонят каждые десять минут.

**Сталин.** Успокойте их. Еще не приехал, вот-вот будет...

**Сидоренко.** Слушаю... Еще не приехал, вот-вот будет... Хо­рошо, передам. **(Опускает трубку.)** Как только появитесь, сразу в аппаратную. Владимир Ильич разговаривает с Троцким и...

**Сталин.** Слушаю вас.

**Сидоренко.** Да, собственно, ничего особенного... Прошел только слух, что Владимир Ильич склоняется к немедленному зак­лючению мира на тех условиях, которые имеются сейчас.

**Сталин.** Немаловажный слух. И какова реакция?

**Сидоренко.** Бухарин, Дзержинский, Ломов и Коллонтай возмущены до крайности. Свердлов поддерживает.

**Стал** и н. Каков процент достоверности этого слуха?

**Сидоренко.** Трудно сказать...

**Сталин.** А что Троцкий?

**Сидоренко.** Не знаю.

Снова телефонный звонок.

**Сталин** **(кивает на телефон).** По дороге в аппаратную... **(Ухо­дя.)** Разузнайте позицию Смилги и Бубнова. **(Уходит.)**

**Сидоренко.** Да. **(Снимает трубку.)** По дороге в аппаратную...

Освещаются телеграфные аппараты. **Троцкий** ждет слева, справа **Ленин**

выслушивает доклад **Сталина.**

**Сталин** **(помогая себе трубкой).** Украина, по сути, полыхает гражданской войной. В Харькове создано большевистское прави­тельство советской Украины, которое уже контролирует положение. Почва из-под ног Киевской рады уходит не по дням, а по часам.

Заработал телеграфный аппарат.

**Телеграфист** **(Ленину).** Связь есть.

**Ленин** **(диктует).** «Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним и сейчас же дадим вам совместный ответ».

**Сталин** **(продолжая).** Таковы факты, а факты — упрямая вещь. Учитывая сказанное и то обстоятельство, что Киевская рада дышит на ладан, серьезной политической силой уже не является, ведет за нашей спиной в Бресте изменнические переговоры, предлагаю в дальнейшие отношения с этой так называемой Радой не вступать и объявить ей беспощадную борьбу до полной победы Советов Ук­раины.

**Ленин.** А теперь почитайте это. **(Передает письмо Троцкого.)** У солдата, который привез его, интереснейшая информация. И все-таки я думаю, что Троцкому необходимо переговоры прервать, приехать сюда и здесь обо всем договориться.

16

МИХАИЛ ШАТЮБ

Сталин (возвращая письмо). Я согласен с вами, Владимир Ильич. Мне еще не все ясно, но, даже не вдаваясь в существо де­ла, я просто верю в вас, Владимир Ильич.

Ленин. Я не хочу, чтобы вы верили в меня. Я хочу, чтобы вы понимали меня.

Сталин. Постараюсь разобраться, Владимир Ильич, а за не­ловкое слово — извините.

Ленин (диктует). «Передайте Троцкому. Просьба назначить перерыв и выехать в Питер. Ленин. Сталин».

Резкая музыкальная фраза. Красные сполохи ложатся на Хор. Он преображается Появляется **человек во фраке.**

Человек во фраке. Добрый вечер, господа! Художествен­ная жизнь столицы бьет ключом. Вновь после октябрьских времен­ных недоразумений, которые кому-то вздумалось назвать револю­цией, перед вами гостеприимно раскрывает свои двери наш пре­сыщенный, разложившийся а потому вечный кафешантан «Крас­ный фонарь»! Оркестр, туш! (Доверительно.) Не скрою от вас. гос­пода, что разрешение мы получили только потому, что господа то­варищи из местной управы, узнав о цвете нашего фонаря, возли­ковали. Дай им волю, они зажгут фонарь этого цвета над всей Рос­сией. Но будем надеяться и приложим к этому руку, чтобы наш «Красный фонарь» был единственным и уникальным. Но если мы вам наскучим, вы можете пойти к соседям, где рождается великое пролетарское искусство. Читаю объявление из сегодняшней газе­ты: «Совет раб. и солд. деп. и секция культпросвет дают в клубе „Красная звезда первый пролет, спектакль по пьесе Чернышева „Не в деньгах счастье" и водевиль „Дороговизна”». Есть выбор, гос­пода! Есть выбор! Я обращаюсь к вам «господа», а не «господа быв­шие». как это порой делают гак называемые товарищи настоящие Но ведь в чем исторический парадокс, друзья? В том, что сегодня только бывшие господа могут оказаться настоящими товарищами Мы начинаем нашу программу с вопроса, который волнует всех,— двадцать пятого октября семнадцатого года остановилось ли время?

Демонстрируется номер «Часы» На огромном ковре-циферблате застыли женские фигурки, олицетворяющие цифры 12, 3, б и 9 Звучит музыка, постепенно фигуркр

оживают, танцуют и поют:

Стояли в гостиной на полке каминной Часы со старинной резьбой.

Обруган, облаян, сбежал их хозяин И взять не успел их с собой Стоят пароходы погасли заводы —

Да здравствует социализм!

Но гикает где-то в гостиной старинный,

Пока что живой механизм.

Дин-дон, дин-дон, бим-бом, бим-бом,

Тик-так. тик-так, тик-так

Кругом — погром, кругом — разгром,

Вот так, вот так, вот так...

Вчера институтка, теперь... ну так что же?

Я счастлива думать о том,

Что я занимаюсь, когда раздеваюсь,

Общественно нужным трудом!

Солдаты, матросы! Учтем все запросы!

Вперед! Час слиянья настал1

Забудем что было, и с фронта и с тыла —

В атаку на мой капитал!

Дин-дон, дин-дон, бим-бом, бим-бом,

Тик-так, тик-гак тик-так

Кто был ничем, тот станет всем,

Вот так, вот так, вот так...

БРЕСТСКИЙ МИР

17

Теперь каждому ясно, что наше время идет, отсчитывая товари­щам последние часы. Танцуем танго, господа!

Сквозь танго идет вернувшийся в Петроград **Троцкий.** Ему навстречу выходит

Ленин.

На сценической площадке — кабинет Ленина.

Ленин. Нет, ваша демонстрация авантюрой пахнет. Сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обе­зопасить во чю бы то ни стало.

Троцкий. Хорошо. Еще один довод. Печать Англии и Фран­ции изображает нас не иначе как агентурой Вильгельма. Тема нын­че весьма популярная. Большевики, придя к власти, заключают с Германией явно невыгодный для себя мир. Почему? Да потому что они германские агенты... Германия снимает с русского фронта свои войска и бросает их против англичан и французов. Вы представ ляете, какую смуту все это вызовет в голове европейского рабоче­го? И как мы будем выглядеть в его глазах? И как это облегчш впоследствии Антанте интервенцию против нас! Ведь это будет ин­тервенция против немецких шпионов, захвативших власть в России И европейский рабочий тогда совершенно естественно не выступи! против этой интервенции. А заявлением «ни мира, ни войны» мк дадим рабочей Европе яркое и бесспорное доказательство враждеб ности между нами и правительством Вильгельма.

Ленин. Вы совершенно резонно говорите: а как во Франции, как в Англии? А у меня в голове другой вопрос: а как в деревне под Рязанью? Что скажет наш российский мужик? Решать хотелось бы все вместе, но, видимо, придете\* выбирать... Мужик сегодня важнее.

Троцкий. А, это отсюда у Бухарина выражение «мужицкий мир»?

Ленин. Может быть... Кстати, вокруг него уже почти сложи­лась целая фракция, воинственная донельзя. Это у них, с одной сто­роны, по молодости...

Троцкий. И умные люди могу " делать глупости особенно в молодом возрасте. Но этим правом, как советовал еще Гейне, не следует злоупотреблять.

Ленин. Всего двадцать девять лет.

Троцкий. Уже двадцать девять, Снисходительны вы к нему. Владимир Ильич. Я за этим вашим романом давненько наблю­даю...

Ленин. В уступчивости по коренным вопросам по этим осно­ваниям упрекнуть меня никто не может. А снисходительность... Мы же все товарищи... товарищи по одной партии... Правда, ничто так не мучительно, как споры между единомышленниками. (Помолчав > Ну хорошо, допустим, принят ваш план, мы отказались подписать мир, распустили армию, а немцы плюнули на ваши красивые фра­зы и перешли в наступление. Что вы тогда делаете?

Т р о ц к и й. Подписываем мир под штыками. Легенда о нашей закулисной сделке с Вильгельмом похоронена. Рабочий класс всего мира за нас.

Ленин. И вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

Троикий Ни в коем случае. Честное слоао.

Ленин. Не успеете вы мир подписать, этот зверь прыгает бы­стро. Ход событий будет таков: сильнейшие поражения заставят Россию подписать еще более невыгодный грабительский мир с ус­ловиями гораздо худшими, чем сейчас... Но мир будете подписы­вать не вы. Крестьянская армия после первых же поражений по­вернет штыки против нас и свергнет наше правительство. Мир бу­

18

МИХАИЛ ШАТРОВ

дет заключать буржуазное правительство — или кто-нибудь еще по­хлестче.

Троцкий. Я вас хорошо понимаю. И был бы рад поддержать. Но я себе никогда не прощу, если мы не поставим этого экспери­мента. Умелым тактическим ходом мы выиграем все!

Ленин. Экспериментировать все-таки стоит в лабораториях, в жизни такие эксперименты обходятся слишком дорого... Не за­бываете ли вы, что объектом эксперимента являются люди... жи­вые люди... народ? Вот вы уверены, что немцы наступать не будут. Но на чем строится эта уверенность? На ваших ощущениях, и только. Что реального за этой фразой? Ничего... Значит, она остает­ся только фразой. Но можно ли на фразах строить политику? Ни мира, ни войны — красиво, заманчиво... Но с другой стороны, мы своими руками открываем немцам дорогу в глубь страны. Вы об этом думали?

Троцкий. Но германская революция...

Ленин. А если ее не будет? Что тогда?

Троцкий. Ах, Владимир Ильич, если, если, если.,.

Ленин. Но без этих «если» нельзя. Тактика — штука сложная, я вам скажу... Если ты не сумеешь отступить когда надо, приспо­собиться, если ты не расположен идти ползком, на брюхе, в грязи — тогда ты не революционер, а болтун. Мне тоже не нравится этот путь, но другой дороги нет. А мы обязаны вывести Россию из ка­тастрофы, это наш долг...

Троцкий. Мне очень жаль, Владимир Ильич, что опять у нас с вами тактические разногласия.

Ленин. Да нет, чего уж тут приглаживать, разногласия у нас совсем не тактические.

Троцкий. Время разрешит наш спор.

Ленин. Авантюрой пахнет, Лев Давидович.

Троцкий. Ну почему? Почему? Неужели вы не видите, что ин­тернациональные задачи нашей революции диктуют нам...

Ленин. Только одно: построить социализм не на словах, а на деле. В книгах он построен, надо в жизни. История дала нам шанс. Миру нужен светлый пример. Его значение будет огромным. Точно таким же будет значение нашей неудачи: люди отвернутся от социа­лизма. И поэтому при определении интернационального нашего долга во главу угла я всегда буду ставить положение со строительством со­циализма в России. И с точки зрения этой главной задачи что нам нужно сегодня — мир или война? Всегда — мир. Мы никогда не мо­жем быть инициаторами войны, потому что война не в природе со­циализма. Оборона не в счет, это вынужденный, ответный шаг. Все­гда— мир. А сегодня — особенно. Ну скажите мне, как война с Виль­гельмом поможет нам в строительстве социализма при тех миллионах проблем, которые стоят перед нами?

Троцкий. Через час собрание партактива. Проверим себя на людях.

Ленин. Проверим. Я подготовил тезисы за немедленное подпи­сание.

Т р о ц к и й. После вас выступит Бухарин с идеей революционной войны, ну а потом уже я.

Луч света падает на Хор. Поднимается **рабочий.**

Рабочий Петроград, ЦИК, Свердлову. Рабочие Сурганского рудника протестуют против позорного мира и требуют объявить нем­цам революционную войну. Принято единогласно. Председатель Сов­депа Мартынов.

Опустели места Хора — все ушли на собрание.

Где-то открылась дверь, и стал слышен **голос Свердлова.**

БРЕСТСКИЙ МИР

19

Голос Свердлова. Наше заседание подходит к концу, спи­сок ораторов исчерпан. Наметились три точки зрения. Сейчас мы проведем голосование. Я напоминаю товарищам, что это голосование проводится для ориентировки. Право решения остается за Централь­ным Комитетом, который соберется завтра. Кто намерен поддержать точку зрения Ленина, прошу поднять руки... Считаю...

Внезапно все стихло, кто-то вышел и закрыл дверь.

Появляется **Ленин,** присаживается на пустую лавку. На мгновение снова открывается и закрывается дверь. Появляется **Инесса Арманд.**

Арманд. Владимир Ильич... тебе плохо?

Ленин. Нет... просто стало невмоготу... Непонимающие, враж­дебные взгляды... Говорил как в вату. Слушают и не слышат. Ты тоже против.

Арманд. На этот раз — против. Но ты не прав, что взгляды враждебные. Страдающие. За тебя страдающие. Лучше всех общий настрой Сапронов выразил: «Он одумается и вернется. А лучшего командира нам не надо».

Ленин. Нет, на трибуне стоял я. И как смотрели на меня, видел я. Враждебно, отчужденно.

Арманд. Я сама от тоски чуть язык не проглотила.

Ленин. Не убедил?

Арманд. Ты помнишь свое последнее письмо ко мне? Я была до слез тронута твоей преданной и самоотверженной дружбой, кото­рую ты высказал в нем. И наша дружба требует правды, ничего, кро­ме правды. Владимир Ильич, вы сегодня не тот, что до Октября. Там революционер: горячка, натиск, «ввяжемся, а потом видно будет». А что теперь? Осторожненький аптекарь, который тени своей боится и все подсчитывает и как капитал приобрести и невинность соблюсти. Мы сегодня гуляли с тобой и Надей вокруг Смольного, видели, как формировался рабочий отряд. Ну вспомни, как великолепно держа­лись рабочие, какие они герои, какая сила и величие в этой стройной, готовой сражаться массе! Ну прикоснись к ним мысленно и снова обрети свою былую дерзость! Мне больно видеть твое землистое лицо и желтые круги под глазами.

Ленин (горько). А то, что у них дюжина винтовок на весь отряд, стрелять не умеют, воевать не смогут,— ты этого не увидела? Что это энтузиазм против пушек, голые руки против техники — мне об этом молчать? Ты помнишь горы возле Берна? Оттуда открывался велико­лепный вид почти на всю Швейцарию, она лежала перед нами как на ладони, и в ясный день мы видели с тобой Монблан. Ну что же мне делать, если я сейчас ясно, как на ладони, вижу все, что нас ждет, если партия пойдет за вами? Смолчать? Не сказать, не предупредить из-за боязни остаться в меньшинстве?

Арманд. Я не призываю молчать, я призываю прислушаться к другим.

Ленин. К Троцкому?

Арманд. Пустое. Речь его огирляндена цветами красноречия, но по сути — авантюра.

Ленин. Значит, к Бухарину?

Арманд. Владимир Ильич, руководство партии в своем почти подавляющем большинстве против вас. Этот мир воспринимается все­ми как предательство, как удар в спину. Как то же самое, что сделали перед Октябрем Зиновьев и Каменев.

Ленин. Даже так?

Арманд. Я не знаю, осмелятся ли они сказать это тебе, но го­ворят именно так. И кто? Вы вдумайтесь, какие серьезные, боевые лю­ди сегодня не с вами — Дзержинский, Урицкий, Бухарин, Ломов, Яко­влева, Коллонтай, Пятаков, Володарский, Радек.„ Разве вы можете

20

МИХАИЛ ШАТРОВ

сомневаться в их искренности и преданности революции? В октябре и сентябре, когда у вас были споры с ЦК о восстании, ведь именно они были с вами, поддержали, показали себя двадцать пятого с самой лучшей стороны!

Ленин. Да, это все очень близкие товарищи, я работал с ними долгие годы, находил поддержку в самые труднейшие моменты... Это так.

Арманд. А с кем же вы остались теперь? С Зиновьевым, кото­рому при слове «восстание» каждый раз становилось дурно. И со Сталиным, который с вами только потому, что вы — это вы. Вы этого хотите от нас? Просто потому, что мы верим вам? Шаг к новой церк­ви?

Ленин. Инесса Федоровна, вы прекрасно знаете, что это не так. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Арманд. Тогда мобилизуйся, доказывай, ищи новые аргумен­ты. Мне же ты сумел объяснить, какая я дура с этим рабочим отря­дом!

Ленин смотрит на Инессу и вдруг начинает смеяться.

Кончилось собрание партактива. Люди из Хора возвращаются на свои м°ста.

Арманд (Крупской). Надя, мы здесь!

Крупская. Бухарин получил тридцать два холоса, Троцкий — шестнадцать, мы — пятнадцать голосов.

Ленин (снова сосредоточен, собран). Надя, а чаем мы Инессу Федоровну сможем угостить?

Крупская. Пойдешь к нам чай пить? А не боишься, что мы тебя распропагандируем?

Арманд. Кто кого.

Ленин. Ничего не знаю тяжелее и страшнее внутрипартийной борьбы. И все-таки революция дороже наших самочувствий.

Крупская (Арманд). Я Второй съезд вспомнила. (Ленину.) Помнишь, когда уже стало ясно, что с Мартовым и Засулич не по пу­ти? (Арманд.) Всю ночь просидели мы с ним и продрожали.

На сценической площадке — скромная обстановка квартиры Ленина в Смольном.

**Ленин и Арманд** присаживаются к столу. **Крупская** хлопочет с чаем.

Крупская. Сегодня утром была на «Лесснере», общее собра­ние. Было очень тяжело. И слышать о мире не хотят. Чуть до драки не дошло... За мир высказалось человек пять, постарше, поопытнее... Но утонули в таком море возмущения...

Арманд. Что и требовалось доказать.

Ленин. Это естественно, было бы странно, если бы рабочий класс в своем большинстве реагировал иначе. Сегодня.

Крупская. С твоими тезисами сейчас на рабочую массу выле­зать нельзя, не поймут...

Ленин Ну что ж... Бухарин не с луны свалился, он бывает на этих собраниях. Настроение партийной верхушки и руководителей Питерского комитета мы видели с вами сегодня.

Крупская. Но, может быть, настроение руководителей — это еще не настроение всей партийной массы?

Ленин. Безусловно. Но не забывай, что это лучшие люди пар­тии, ее актив, те, кто два месяца тому назад руководил победой рево­люции Настроение... Вот именно: настроение! Правильно! (Радостно смеется.) Ну конечно! (Нараспев.) На-стро-е-ния! Настроения... Все дело в том, что мимолетные настроения класса и коренные интересы того же класса могут и не совпадать. А меня всегда занимали корен­ные интересы в первую очередь. Откуда у рабочих эти настроения? (Загибает пальцы.) Иллюзии, порожденные легкостью побед от ноября до января,— правильно? Правильно! Стихийный протест и возмуще­

БРЕСТСКИЙ МИР

21

ние против наглости и насилия немцев — правильно? Правильно! Вот эти настроения и отражают Бухарин и его единомышленники. Но все дело в том, что когда вопрос встанет ребром: быть или не быть Со­ветской власти,— рабочие моментально отрезвятся, а Бухарин будет по инерции дуть в ту же дудку.

Арманд. Ну, Владимир Ильич, это необязательно, вы неспра­ведливы к нему.

Крупская. Совсем необязательно.

Ленин. Посмотрим, посмотрим. Пока что они обвиняют нас в том, что социальный источник нашего оппортунизма — это декласси­рованная солдатская масса, мешочники, мужики. Нет, дорогие това­рищи, мы выражаем коренные интересы рабочего класса, а они, меж­ду прочим, и в неразрывном союзе с крестьянством. Война сейчас — это полный разрыв с крестьянством. Когда мужик дотронется рукой до земли, которую ему дала революция, когда перед ним встанет во весь рост опасность потери этой земли — вот тогда он будет защи­щать ее. «Левые» предлагают нам перепрыгнуть через эту не прожи­тую крестьянством ступень развития. Перепрыгнем — сломаем себе шею.

Арманд. Вот, Надя, теперь я узнаю твоего мужа и спешу уб­раться подобру-поздорову, пока он меня своей логикой не припер к стене.

Ленин. Спасибо вам, Инесса Федоровна. Вы очень выручили меня.

К телеграфному аппарату у левого портала подходит **Ломов.**

Ломов (диктует). «Петроград, Смольный, ЦК РСДРП(б). Мос­ковское областное бюро РСДРП(б) находит необходимым немедлен­ное прекращение мирных переговоров с империалистической Герма­нией, а также разрыв всяких дипломатических сношений со всеми дипломированными разбойниками всех стран».

На сценической площадке — кабинет Ленина. Здесь уже все приготовлено к заседанию ЦК: расставлены стулья, разложена бумага. В кабинет один за другим входят члены

Центрального Комитета.

Дзержинский (Бухарину). Мы первые?

Бухарин. Старик в приемной, стоит у окна, читает словарь Ма­карова. Пытается смирить себя словарем. Я его таким никогда не ви­дел.

Дзержинский. У меня с утра отвратительное настроение... Тяжело мне с ним спорить.

Коллонтай. Да он первый бы перестал нас уважать, если бы мы, его ученики, слепо повторяли за ним каждое слово.

Бухарин. Товарищи, драка предстоит серьезная. Я думаю, что­бы не остаться в меньшинстве, нам стоит поддержать формулу Троц­кого, поскольку она все равно приведет к войне.

Ломов. Пожалуй.

Члены ЦК рассаживаются по местам. Присутствуют Ленин, Свердлов, Стасова, Ломов, Урицкий, Коллонтай, Сталин, Бухарин, Троцкий, Муранов, Бубнов, Артем, Зиновьев,

Крестинский, Дзержинский.

Свердлов. Товарищи, в порядке дня заседания Центрального Комитета партии — вопрос о мире. Против есть?.. Считается приня­тым. Слово товарищу Ленину.

Ленин (после паузы). Товарищи, мы, большевики, никогда не отказывались от обороны, от защиты социалистического отечества. Но вопрос стоит только в том, как мы должны защищать сегодня на­ше отечество — войной или миром? Войну мы вести не можем, все факты вам хорошо известны. Политика революционной войны сей­

22

МИХАИЛ ШАТРОВ

час отвечала бы, может быть, потребности человека в красивом, эф­фектном и ярком поступке, но совершенно не считалась бы с объек­тивным соотношением классовых сил и материальных факторов. Нам говорят, что войной мы пробудим революцию в Германии. Но ведь Германия еще только беременна революцией, а у нас уже родился вполне здоровый ребенок — социалистическая республика, которую мы можем убить, начиная войну. Конечно, тот мир, который мы зак­лючим, будет похабным миром, но нам необходима оттяжка для про­ведения в жизнь социальных реформ, нам необходимо упрочиться, а для этого нужно время. То, что предлагает Троцкий,— это интерна­циональная политическая демонстрация, которая ничего не даст, по­тому что она откроет немцам дорогу в глубь страны. Подписывая мир, мы, конечно, предаем самоопределившуюся Польшу, но спасаем социалистическую Россию, даем возможность окрепнуть нашим за­воеваниям. Конечно, тем самым мы сделаем поворот направо, кото­рый ведет через весьма грязный хлев, но мы должны сделать этот поворот. Поймите, подписав мир, мы всем народам покажем, что им­периалисты продолжают драться, а мы строим мирную жизнь, строим социализм. И пример нашей социалистической республики будет стоять живым образцом перед всеми народами, и пропагандистское революционизирующее воздействие этого образца будет гигантским.

Свердлов. Слово товарищу Бухарину.

Бухарин. Товарищи, я считаю, что самая правильная позиция — это позиция товарища Троцкого. В позиции же товарища Ленина я усматриваю два противоречия. Как же вы, Владимир Ильич, говори­те, что мы стоим на позициях обороны? Но ведь оборона предполага­ет войну? Так? Так. Я не встречал ситуации, когда мир являлся бы обороной. Концы с концами не сходятся. Наши проблемы надо рас­сматривать с точки зрения интернациональных проблем. Напрасно товарищ Ленин высказывается против политической демонстрации. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст, нака­заны они будут германской революцией. Немецкие социал-демократы заинтересованы в том, чтобы мы не подписывали мира, так как тем самым мы сорвем борьбу, которую они ведут. Сохраняя свою социа­листическую республику, палец о палец не ударяя, чтобы делом по­мочь германской революции, мы проигрываем шансы международно­го рабочего движения. Вот в чем суть проблемы.

Свердлов. Слово товарищу Троцкому.

Троцкий. Мне кажется, что мы должны тщательно проанали­зировать, что же нам более выгодно. Сейчас превратить все наши силы в военные — это утопия. Поэтому для меня вопрос о револю­ционной войне является нереальным вопросом. Армию необходимо распустить, но распустить армию не значит подписать мир. Своим отказом подписать мир, демобилизацией армии мы будем способство­вать революционному процессу. В то же время мы ясно покажем не­мецким социал-демократам, что у нас нет игры с заранее распреде­ленными ролями.

Свердлов. Слово имеет товарищ Сталин.

Сталин. Товарищи, принимая лозунг революционной войны, мы, конечно, играем на руку империализму. В то же время позиция товарища Троцкого не есть позиция, на которой мы добьемся успеха. Революционного движения на Западе нет, нет фактов, а есть только потенция, а с потенцией мы считаться не можем.

Движение среди членов ЦК.

Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, а для их проведения нужно время. Принимая политику товарища Троцкого, мы создаем наихудшие условия для движения на Западе, а поэтому я предлагаю принять предложение Ленина.

БРЕСТСК1 !Й МИР

23

Свердлов. Слово товарищу Зиновьеву.

Зиновьев. Товарищи, мы, конечно, стоим перед тяжелой хи­рургической операцией, так как миром мы усиливаем шовинизм в Германии и на некоторое время ослабляем движение везде на Западе.

Бухарин. Что и требовалось доказать!

Зиновьев. Не торопись. А дальше видится другая перспек­тива — это гибель нашей социалистической республики. Но и пред­ложение Троцкого неприемлемо, так как на него Гофман ответит, что ввиду неподписания мира мы останемся с ними в состоянии войны. Зачем продолжать этот опыт, когда и так ясно, чем это кончится?

Ленин. Товарищи, я взял слово, чтобы заявить, что я не сог­ласен в некоторых частях со своими единомышленниками Сталиным и Зиновьевым. На Западе, Иосиф Виссарионович, есть не потенция, а массовое движение, правда революция там еще не началась. С Зи­новьевым же я не согласен в том, что заключение мира на время ос­лабит движение на Западе. Угар шовинизма, конечно, будет, но гер­манскую революцию это не затруднит. Суть в том, что там революция еще не началась, а у нас она имеет новорожденного и громко крича­щего ребенка. Да, да, товарищ Коллонтай, и если мы в настоящий мо­мент не скажем ясно, что мы согласны на мир,— мы погибли.

Коллонтай. Я вас прекрасно понимаю, Владимир Ильич, но совершенно с вами не согласна.

Дзержинский. Подписание мира — это капитуляция всей нашей программы. Я считаю, что Владимир Ильич Ленин делает в скрытом виде то, что в октябре сделали Каменев и Зиновьев. Мы сво­им поведением должны давать силы Западу. Мы их не даем. Товарищ Ленин неоднократно указывал нам, что социалистическая республи­ка опирается на беднейшее крестьянство и пролетариат. Мы — пар­тия пролетариата и должны ясно видеть, что пролетариат за нами не пойдет, если мы подпишем мир.

Троцкий. Товарищи, по-моему, почти всем здесь ясна невоз­можность ведения революционной войны. Предлагаю поставить на голосование вопрос: собираемся ли мы призывать к революционной войне?

Свердлов. Голосуем. Кто — за?.. Бухарин и Ломов. Против?.. Одиннадцать.

Ленин. Предлагаю голосовать, что мы всячески затягиваем под­писание мира.

Свердлов. Голосуем. Кто — за?.. Двенадцать. Против — один Ломов.

Троцкий. В таком случае прошу поставить на голосование мою формулу: мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демоби­лизуем.

Свердлов. Хорошо. Кто за эту формулу, прошу поднять руки.

Поднимают руки Троцкий, Бубнов, Бухарин, Дзержинский, Коллонтай, Крестинский,

Ломов, Стасова, Урицкий.

Итого — девять голосов. Кто против?

Поднимают руки Ленин, Свердлов, Зиновьев, Сталин, Артем, Муранов.

Итого шесть, но учитывая письмо Смилги, который также против предложения Троцкого,— семь голосов. Решение Центральным Ко­митетом партии принято. Прошла формула товарища Троцкого. По­вестка исчерпана, товарищи. Считаю нелишним напомнить об абсо­лютной секретности принятых вами решений. Все.

Члены ЦК поднимаются со своих мест, выходят из кабинета. К Ленину подходит

Свердлов, садится рядом.

Что будем делать?

24

МИХАИЛ ШАТРОВ

Ленин. А что можно сделать?

Свердлов (пожав плечами). Не знаю. (Поднимается, ходит по кабинету.) Ясно одно немцы не обратят никакого внимания на ма­гическое заклинание Троцкого, перейдут в наступление, остатки ар­мии побегут, и мы с вами от Совнаркома перейдем к подпольному ревкому. Поймите, Владимир Ильич, когда это произойдет, мы с ва­ми не удовлетворимся тем, что сможем встать и сказать: а мы об этом говорили, мы предупреждали, мы хотели заключить мир. В полити­ке важно не намерение, а результат, ответят нам, и будут правы.

Ленин. Что же вы предлагаете? Повести открытую борьбу про­тив большинства ЦК, раскрыть все наши карты перед немцами, пока­зать им наш раскол? Нельзя.

Свердлов. А что же можно?

Ленин. Ну, Яков Михайлович, не тяните вы из меня жилы... Что вы предлагаете? Я же вижу, что у вас есть какая-то идея...

Свердлов. Использовать возможности внутри ЦК.

Ленин. Какие?

Свердлов. Троцкий. Он чувствует себя не совсем ловко и ко­леблется. Вы думаете, он случайно предложил на ЦК прекратить при­зывы к революционной войне? Это был определенного рода жест на­встречу нам. Мы обязаны использовать эти колебания Троцкого. Вы должны лично повлиять на него, и он в Бресте мир подпишет.

Ленин. Вы думаете, это реально?

Свердлов. Вполне. Ему будет импонировать, что именно вы после поражения обращаетесь к нему с такой просьбой.

Ленин. А не пойдет потом на попятный?

Свердлов. Может пойти. Но может и не пойти.

Ленин (после молчания). Противно.

Свердлов. Еще как!

Ленин. А что, если использовать съезд Советов? Высший ор­ган в государстве... Большевистская фракция вносит на съезд резо­люции с предложением предоставить Совнаркому неограниченные полномочия в вопросе заключения мира без каких-либо конкрети­заций...

Свердлов. Это идея...

Ленин. И если фракция, зная о голосовании в ЦК, зная о на­шей позиции, о позиции Троцкого, о позиции Бухарина, все-таки вне­сет эту резолюцию и съезд даст нам эти полномочия, то тогда мой раз­говор с Троцким будет не только разговором двух членов ЦК, но это будет и разговор главы правительства с подчиненным ему наркомом по иностранным делам.

Свердлов. Да, так верней.

Ленин. Основную ставку мы сделаем не на колебания Троц­кого, а на резолюцию съезда Советов. И тогда это будет политическая тактика, а не политическая интрига.

Луч света падает на Хор. Поднимается **Блок.**

Блок. Вот что я еще понял — это рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна им помощь. Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях ему надо помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сю­да?

На сценической площадке — кабинет Ленина. В кабинете **Ленин и Троцкий.**

Троцкий в шинели, башлыке.

Троцкий. Да... Не скрою, разговор этот для меня неожидан. За­шел попрощаться, и...

БРЕСТСКИЙ МИР

25

Ленин. Мы сами себя и история нас никогда не простит, если мы не выведем сейчас революцию из-под удара. Может быть, и эф­фектно то, что вы предлагаете, но слишком велика цена.

Троцкий. А ЦК?

Ленин. Ни один серьезный революционер не нарушит дисцип­лины, даже формальной, если для этого нет властных причин. Но тот не революционер, а тряпка, безвольная дрянь, кто, прикрываясь дис­циплиной, терпит политику, гибельность которой ему очевидна!

Троцкий. Понимаю вас. (После молчания.) А ответственность?

Ленин. Всю ответственность я возьму на себя. Прошу вас счи­тать, что я как Председатель Совета Народных Комиссаров даю вам, народному комиссару по иностранным делам, категорическое распо­ряжение в случае немецкого ультиматума — договор подписать. Я действую на основании решения съезда Советов, предоставившего Совнаркому неограниченные полномочия в вопросе о заключении ми­ра. После подписания я готов предстать перед любым авторитетным партийным органом.

Троцкий. Хорошо. Я выполню ваше распоряжение.

Ленин. Значит, так: держимся до ультиматума немцев, всячес­ки затягиваем, пытаемся выиграть время, но после ультиматума — сдаем. Я могу надеяться на вас, товарищ Троцкий?

Троцкий. Да. Можете. До свидания.

Ленин. Счастливого пути.

Троцкий уходит. Ленин долго смотрит ewv вслед. Вводит **Свердлов.**

Свердлов. Получилось?

Ленин кивает.

Слово сдержит?

Ленин (пожав плечами). Прошлое не е его пользу, но дал сло­во... Я бы предпочел что-то более надежное, более устойчивое, более верное... Но сегодня приходится довольствоваться словом Троцкого. К сожалению...

Свердлов. Ну а поскольку слово все-таки предмет эфемер­ный, пока они там, в Бресте, будут обманывать друг друга, мы займем­ся армией Мир миром, а армия армией.

Ленин. Я уже говорил Подвойскому, что наша позиция против войны никоим образом не снимает с нас обязанности быть готовыми к войне! Надо немедленно создавать «рмию. Красную Армию. Давай­те готовить декрет.

Свердлов уходит. Ленин подходит к окну, долго смотри" на небо. Появляется **Коллонтай.** Не решается обратиться.

Звезды... какие звезды сегодня... Очевидно, мороз покрепчал... (Кол­лонтай.) А вы когда-нибудь смотрите на звездное небо?

Коллонтай. Только в океане или в деревне.

Ленин. В океане? Ах да! Ведь вы были в Америке. А я в ранчей юности очень хорошо знал все созвездия, теперь начинаю забывать. Вы ко мне?

Коллонтай. Владимир Ильич, я обещала Балтфлоту. что при везу вас на митинг. В любой удобный для вас день. Меня атакуют с утра до вечера.

Ленин. Нет, не поеду.

Коллонтай. Почему? Ведь вы же давно хотели съездить в Кронштадт?

Ленин. Вопросы о мире будут?

Коллонтай. Ну конечно!

26

МИХАИЛ ШАТРОВ

Ленин. Но я же не могу излагать свою точку зрения, а чужую...

Коллонтай. Даже если она принята Центральным Комитетом?

Ленин. Увольте, я ведь тоже живой человек...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Столовая Смольного. Час обеденного перерыва. Сейчас здесь вся совнаркомовская публика. Шумно, весело. Появляется **Ленин.**

Ленин. М-да, народу много. Я лучше потом.

Голос из очереди. Потом у левых эсеров кончится заседа­ние ЦК и здесь будет яблоку негде упасть. Лучше сейчас.

Дзержинский. Владимир Ильич, идите сюда, я вам очередь занял.

Ленин. Действительно занимали?

Г о л о с а. Занимал, занимал.

Ленин (Дзержинскому). Спасибо.

К Ленину подходит **Свердлов,** уже пообедавший. Они отходят в сторону.

Свердлов. Утром из Бреста приехал Радек. Судя по его рас­сказу, договоренность выполняется: затягивают всеми силами. Но

это продлится еще пару дней, не больше. Потом они предъявят ульти­матум.

Ленин. Ясно. Что здесь?

Свердлов. Бухарин с друзьями празднуют победу. Носятся по Смольному со счастливыми физиономиями, всю свою солидность потеряли. Ждут, что вот-вот переговоры рухнут и мы втянемся в вой­ну.

Ленин. Ну-ну... А палец о палец они ударили, чтобы готовить­ся к этой войне?

Свердлов. Вот проект декрета о создании армии.

Передает документы, Ленин углубляется в бумаги.

Из-за стола поднимаются **Зиновьев и Сталин.** Продолжают разговор.

Сталин. Нет, Григорий Евсеевич, я за полную ясность. Горь- кий говорит, что он не может молчать. Не стыдно ли ему, все-таки понюхал в свое время кое-что от большевизма. Он, видите ли, не мо­жет молчать не по адресу контрреволюции, а по адресу той самой ре­волюции, о которой он с придыханием говорил за чашкой чая, но от которой, как черт от ладана, бежит в самые грозные минуты.

Зиновьев. Все дело в том, кто его окружает: меньшевиствую- щая хныкающая публика — Суханов и Строев.

Сталин. А он сам агнец божий? Выгораживаешь, ищешь объ­ективные причины. А я не собираюсь вдаваться в его обстоятельства. Русская революция ниспровергла немало авторитетов, и она будет это делать и впредь, не останавливаясь ни перед кем. Мощь револю­ции в том, что она не склонялась и не склонится перед громкими именами, она будет брать их на службу либо отбрасывать в небы­тие, если они не захотят учиться у нее, не захотят склонить голо­вы перед ней. Не думаешь ли ты, что Горькому не дают спать лавры Плеханова, Кропоткина, Засулич и подобной публики? Не дума­ешь ли ты, что на светлом празднике народов, когда мы победим, самой неприемлемой фигурой будет этот бывший Буревестник?

Зиновьев. Ты максималист, Коба, но тут я с тобой согласен. Ну а что ты скажешь о брестских перспективах?

Сталин (уходя). Я думаю, что выход из тяжелого положения нам дала средняя точка зрения — позиция Троцкого.

БРЕСТСКИЙ МИ\*

27

Уходит вместе с Зиновьевым.

Ленин (услышав последние слова Сталина, долго смотрит ему вслед. Свердлову). Это как же прикажете понимать? Выход из тяже­лого положения нам дала позиция Троцкого? Выход, который может закрыть революцию? Что за реверансы? Нам все-таки нужна гибкость ума, а не гибкость поясницы. Или это поворот на ходу на сто восемь­десят градусов? Почему вы молчите, Яков Михайлович?

Свердлов' (помолчав). Я слишком хорошо знаю Сталина.

Ленин, И поэтому неожиданности для вас нет? Вы это хотите сказать?

Сйердлов (видно, каких усилий ему стоит продолжать разго­вор). Да, именно это.

Ленин. Результат вашей совместной жизни в ссылке?

Свердлов. Оставим этот разговор, Владимир Ильич... Я бо­юсь быть необъективным...

Ленин. Какую чертовщину вы говорите, Яков Михайлович! Мы рассуждаем о серьезнейших вещах, а вы уподобляетесь...

Свердлов. Все дело в его характере и...

Ленин. Ну знаете, если политика будет в такой непосредствен­ной зависимости от наших характеров...

Свердлов. Будет, Владимир Ильич. Но дело не только в харак­тере. Для Кобы партия, мы об этом спорили не раз, это своего рода орден меченосцев.

Ленин. Партия — орден меченосцев?

Свердлов. Да, закрытый орден меченосцев со своей иерархи­ей, дисциплиной, моралью и философией.

Ленин. Но так можно прийти,..

Свердлов. Вот именно. Христианство завоевало массы про­поведью добра и справедливости, а в руках инквизиции те же идеи обернулись пытками и кострами, Я думаю, Владимир Ильич, что Коба не понимает нашу позицию. Он разделяет ее, голосует с нами, но не понимает.

Ленин (улыбнувшись). Ну что ж, будем снисходительны к из­держкам самообразования, на. почве которого так уверенно стоит Сталин.

Свердлов. Попробуем! В четыре часа мы едем к Лукиной.

Ленин. Хорошо. Пообедаю — зайду. А со Сталиным надо потол­ковать.

Свердлов уходит. Ленин выходит на авансцену.

(Себе, нам.) Надеясь на Брест, не упускаем ли мы Питер? Ведь масса каждый день подвергается ультралевой агитации Бухарина и К°. Сбра­сывать со счетов эту агитацию нельзя. Они говорят — мы молчим, не спорим. Значит, масса судит о нашей позиции по Бухарину. На что же надежда? На время, на события, которые проучат, переубедят, все поставят на место? Допустим. Если мой анализ правилен, почва будет ускользать из-под ног Бухарина... настроений будут меняться не по дням, а по часам. Надо очень внимательно следить за сдвигами в настроении массы, за тенденцией к сдвигу... Черт возьми, а не по­падаю ли я, сражаясь с бухаринской схемой, в плен собственной? А может быть, уже нельзя молчать? Надо говорить, спорить, убеждать во всеуслышание... А что это означает? Плыть против течения. Не впервой и не страшно. Но с другой стороны, это значит изложить нем­цу всю нашу подноготную. Нельзя. Пока есть надежда на факты, ко­торые переубедят, и на обещание Троцкого подписать — надо мол­чать. Что может быть ужасней молчания, когда так хочется кричать!

28

МИХАИЛ ШАТРОВ

Голос Дзержинского (из-за кулис). Владимир Ильич, ва­ша очередь!

Ленин. Иду! Иду!

Ленин уходит за кулисы и тут же возвращается с кашей и чаем. Все столики заняты. Лишь за столом, за которым сидят Бухарин, Ломов и Дзержинский, одно место свободно.

Дзержинский. Владимир Ильич, садитесь к нам.

Делать нечего, Ленин подсаживается к ним. Атмосфера за столом веселая. Бухарин

рассказывает анекдоты.

Бухарин. Поспорили философ и банкир Философ говорит: «Жизнь есть долг». А банкир поправляет: «Жизнь есть долги...»

Все смеются. К столику подсаживается **Коллонтай.**

Ленин. Попал я в окружение...

Бухарин (озорно). А вы переходите к нам, Владимир Ильич...

Ленин. Да уж куда денешься...

Бухарин. Ведь мы же говорим и думаем почти одинаково.

Ленин. Это верно, на девять десятых мы согласны, единствен­ная разница — буква «и», как у банкира с философом.

Бухарин. Тогда самое главное — определить эти девять деся­тых, а к ним относятся, очевидно, бесспорные истины, которые не вы­зывают сомнения ни у вас, ни у нас. Ну, например, вот этот стакан. (Берет пустой стакан и ставит его в центре стола.) Что это такое? С одной стороны, сосуд, сосуд для питья, с другой — стеклянный ци­линдр. И сколько бы мы с вами ни спорили, ни ругались, он все равно останется и сосудом для питья и стеклянным цилиндром. Так же и Брест. С одной стороны — сделка с германским империализмом, с дру­гой стороны — тяжелый удар по германской революции.

Ленин (внутренне посмеиваясь). Поскольку Николай Ивано­вич обнажил шпагу диалектики, то мне остается только поблагода­рить его за выбор оружия, которым я в какой-то степени владею, под­нять перчатку и разъяснить, что такое диалектика в отличие от эклектики. Итак, стакан. (Залпом выпивает уже остывший чай, ставит свой стакан рядом с бухаринским.) Это действительно сосуд для питья и стеклянный цилиндр, но не только. Кроме этих двух качеств, у не­го есть бесконечное количество других качеств, сторон, свойств, вза­имоотношений и опосредований со всем другим миром. Ведь так, Фе­ликс Эдмундович?

Дзержинский (ожидая подвоха, неопределенно). Так...

Ленин. Стакан можно бросать и попасть в голову, допустим... Как вы считаете, Георгий Ипполитович?

Ломов (улыбнувшись). Можно.

Ленин. Вот видите, ближайший сподвижник Бухарина товарищ Ломов считает, что стакан может быть инструментом для бросания. А разве нельзя прижать стаканом пачку бумаг? Можно. Итак, пресс- папье. А бабочку в стакане можно поместить? Можно. А если из ве­нецианского стекла, с художественной резьбой? Предмет искусства совершенно независимо от того, годен он для питья и цилиндричес­кая ли у него форма Вы согласны, Александра Михайловна?

Коллонтай. Согласна.

Ленин. Вот видите, и Коллонтай с этим согласна. Пойдем даль­ше. Если мне нужно пить из стакана, то мне совершенно безразлич­но, из стекла ли он и цилиндрическая ли у него форма. Главное, что­бы не было трещин, а на краях зазубрин, о которые можно поранить губы. А если я хочу хранить бабочку в стакане, то мне все равно, есть ли в нем трещины и зазубрины. Логика формальная, которой в совер­шенстве владеет Бухарин, и каждый, кто учился в гимназии более

БРЕСТСКИЙ МИР

29

или менее серьезно, берет формальное определение, берет то, что ле­жит на поверхности, что обычно, что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Каким образом у Бухарина получился этот классический пример эклектического определения? Он взял два раз­личных свойства и соединил их вместе совершенно случайно — и со­суд для питья и стеклянный цилиндр А логика диалектическая тре­бует, чтобы мы шли дальше. Хотите знать предмет — охватите его, изучите все его стороны, связи, опосредования, берите предмет в раз­витии, в его движении и так далее и так далее. И вот если мы подой­дем с этих позиций к стакану и к Бресту, то выводы будут весьма лю­бопытные. Но я не хочу Бухарина и всех вас лишить ' удовольствия сделать эти весьма увлекательные исследования самим Большое спа­сибо за компанию. Приятного аппетита. (Быстро встает и стремитель­но идет к выходу из столовой.)

Дзержинский (с восхищением). А каков Стаиик! С каким блеском, а?

И он и все вокруг радостно смеются.

Луч света падает на Хор. Поднимается Г о р ь к и й.

Горький. Господа большевики имеют законное право опреде­лять мое поведение так, как им угодно, но я должен напомнить этим господам, что превосходные душевные качества русского народа ни­когда не ослепляли меня... Мерзости надо обличать всегда, и если наш мужик — зверь, надо сказать это... А если рабочий говорит: «Я — пролетарий!» — тем же отвратительным тоном человека касты, каким дворянин говорит: «Я — дворянин!»—то этого рабочего надо нещадно осмеять. Теперь, когда известная часть рабочей массы под диктовку товарищей проявляет дух и приемы касты, действуя на­силием и террором, теперь я, разумеется, не могу идти в рядах этой ча сти рабочего класса И на празднике, где будет торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы и где, как раньше, как всегда, личность человека останется угнетенной,— мне на этом празднике делать нечего. Для меня это, гражданин Сталин, не праздник. Я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отно­шусь к ситуации, когда у власти появляется недавний раб, он ста­новится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего.

В Хоре поднимается Блок.

Блок. Все, что от безграмотности, от бескультурья,— отврати­тельно, хотя и объяснимо. И рабская психология нашего человека — это, на мой взгляд, самое страшное, что досталось в наследство рус­ской революции. Говоря словами Антона Павловича, «выдавить из че­ловека раба» — это именно то, что мы хотим, это именно то, о чем мы мечтали! Так как же не помочь? Почему же мешать? Это ведь наша, русской интеллигенции, вина будет, если у большевиков не все глад­ко с этим получится. И последнее: стоит ли нам прекрасное слово «то­варищ» произносить в кавычках? Сегодня это всякий лавочник умеет.

На сценической площадке — квартира Бухарина. В глубоком кресле, укрытая пледом, лежит Надежда Михайловна Лукина, ей двадцать восемь лет. Рядом сидит

Крупская.

Крупская. Лафарги жили от Парижа верстах в двадцати. По­ехали мы к ним на велосипедах. Они уже по старости отошли от дел, жили там постоянно. Встретили нас очень любезно. Володя сел разго­варивать с Лафаргом о своей философской книжке, а меня Лаура по­вела гулять по парку. Я ужасно волновалась — ведь дочь Маркса!— все время посматривала на нее, невольно его черты искала. Смущена я была отчаянно, лопотала что-то нечленораздельное, она любезно

30

МИХАИЛ ШАТРОВ

отвечала, но разговора не вышло. Когда мы вернулись, философский разговор был в самом разгаре. Лаура кивнула на мужа и говорит мне: «Скоро он докажет, насколько искренни его философские убежде­ния». Они как-то странно с Полем переглянулись. Я тогда ничего не поняла. Ну а потом... когда они покончили с собой, до меня дошел смысл и этих слов и этого взгляда... Пришла старость, ушли силы, не­обходимые для борьбы,— и вот... На Ильича эта смерть произвела сильное впечатление. Он сказал мне: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги». Ну что ты, Надя, глазами заблестела? Ты думаешь, я не поняла, зачем ты меня про Лафаргов расспрашиваешь? Ничего об­щего! Писать можешь?

Лукина кивает.

Кружок вести можешь?

Лукина кивает.

Николаю помогать можешь? Рукописи его вычитывать можешь? А о чем думаешь?

Лукина. Надежда Константиновна, ему же всего двадцать де­вять лет... он совсем молодой... а я калека... это несчастье свалилось так внезапно... и будет еще хуже... я боюсь быть ему в тягость... На­чинаю с ним по Бресту спорить, нарочно до таких вещей договари­ваюсь... чтобы обидеть, оскорбить, а он все понимает, начинает хохо­тать, тормошит меня и говорит: «Это что, мне Владимир Ильич еще похлестче говорит...»

Крупская. Драки у них страшенные, как бы всерьез не ра­зошлись... Я, правда, когда они сходятся, всегда стараюсь смыться, но кое-что доносится...

Лукина. Ну а когда он начинает меня вышучивать, от моей ре­шимости и следа не остается... А потом, особенно ночью, снова мысли тисками сжимают — обуза я ему, а он с этим никак мириться не хочет.

Крупская. Слушай, Надя, и мы с тобой и мужчины наши — все ведь мы на одних книжках воспитывались, ну как же он может поступить иначе, не по совести?

Появляется **Коллонтай.**

Коллонтай. Меня из кухни выгнали, хотят всё приготовить сами.

Лукина. Товарищи, товарищи, ну зачем это все?

Коллонтай. А ты, Надежда, молчи. Мы тебя права голоса лишили. Мы сейчас такой пир устроим! Английский чай раздобыли, сахар, лимоны и даже что-то наподобие кекса. А какие повара! Трио виртуозов — Ильич, Феликс и Свердлов. Они там на кухне такой раз­гром устроили, правда под моим руководством. Я, откровенно говоря, думала, что они ничего не умеют, хотела их к вам выставить, но куда там — оказались заправскими мастерами.

Крупская. Еще бы, старые подпольщики...

Коллонтай. А Свердлов заверил меня, что у него есть особый волшебный рецепт заварки чая. И при этом все трое все время хохо­чут, а меня выгнали.

Звучит торжественный марш, который напевает появившийся первым **Дзержинский.** За ним идут **Ленин и Свердлов.** В руках у них все для чаепития, они быстро

сервируют стол.

Лукина. Товарищи, товарищи, ну зачем это, у нас с Николаем все есть...

Ленин. Надя, такого душистого чая вы не пили, уверяю вас, никогда!

БРЕСТСКИЙ МИР

31

Дзержинский. Все дело в способе доведения воды до крити­ческого стоградусного состояния.

Лукина (всерьез). Это, когда появляются пузырьки, называет­ся «под белый ключ»?

Свердлов. Значительно проще: мы просто положили поболь­ше заварки.

Из прихожей доносится звук открываемой двери, кто-то бежит по длинному коридору.

Лукина (испуганно). Это он! Что-то случилось...

Появляется бледный, потрясенный чем-то **Бухарин,** в руках у него кипы бумаг

и телеграфных лент.

Бухарин (срывающимся голосом). Товарищи! Владимир Ильич! В Германии! Революция! (Бросается к Ленину, обнимает его, плачет.)

Ленин (взволнованный, читает телеграммы). В Австрии и Герма­нии... Массовые стачки... В Берлине образован Совет рабочих депута­тов... и в Вене тоже... вооруженные столкновения на улицах Берли­на и Вены... Да, товарищи, революция и гам началась!

Лукина (приподнимаясь, ьзволнованно).

Вставай, проклятьем заклейменный...

Все вокруг подхватывают... Гимн перекидывается в Хор, гам тоже царят радость и счастье, откуда-то появились красные знамен\*, все обнимаются, крики «ура».

Бухарин (в зал). Пожар мировой революции разгорается! Вос­стал германский пролетариат! В Берлине—Совет рабочих депутатов! Гибель капитализма неизбежна! Торжество честного мира обеспечено! Да здравствует международная пролетарская революция! Да здрав­ствует международная пролетарская республика Советов! Пролета­рии всех стран, соединяйтесь!

Поэт (в зал).

Мы ждали, вдаль вперяя очи,

Когда ж откликнутся они?

Мы шли одни во мраке ночи,

Мы шли одни.

Но веря в близкий час рассвета,

В один сомкнувшийся порыв,

Мы ждали братского привета На наш призыв!

И вот горит заря пожаром,

Зажглися братские огни,

Друзья, боролись мы недаром!

Мы не одни! Мы не одни! •

К Ленину подходит Коллонтай.

Коллонтай. Вот видите, хороши бы мы были, если бы пос­лушались вас и подписали договор.

Ленин. Очень хороши: мы бы уже воспользовались передыш­кой, а германская революция договор бы этот уничтожила. Коллонтай. Ну а что делать теперь?

Ленин. Если все подтвердится — рвать, а уж сейчас, во всяком случае, затягивать.

Коллонтай. Так, значит, Бухарин был прав? Прав в том, что его анализ германских дел был более правилен, чем ваш? В том, что его готовность рисковать оправдана нынешнимй событиями?

Ленин. Александра Михайловна, дорогая вы моя, если этот прогноз, что германская революция начнется сегодня, принадлежит

за,

МИХАИЛ ШАТРОВ

Бухарину, да что там Бухарину — самому господу богу, честь и слава ему за такое предвидение! Какие тут могут быть самолюбия, когда там революция? Разве мы здесь себе пьедесталы строим?

Коллонтай. Что же будем делать?

На сценической площадке — кабинет Ленина.

Ленин (входя в кабинет). А на этот вопрос еще Карл Либкнехт ответил: если обстоятельства меняются в двадцать четыре часа, то и тактика меняется в двадцать четыре часа... (Вдруг.) Александра Ми­хайловна, а что, если это не революция? Что, если это не революция? Что, если это преувеличение журналистов? Ведь совсем ничтожное количество информации...

Коллонтай. Вы допускаете?

Ленин. Нет, нет, уже начинаю не верить в реальные события. Так нельзя, черт возьми!

Коллонтай. Владимир Ильич, успокойтесь...

Ленин. Ничего не могу с собой сделать: знаю очень мало, знаю очень мало...

В кабинет входят **Бухарин, Ломов и Дзержинский.**

Ломов. Владимир Ильич, настало время действовать. Мы долж­ны немедленно прервать переговоры в Бресте и возобновить военные действия

Ленин. Считать, что единственная форма помощи германской революции — обязательно война, это все равно что считать, что един­ственный путь к диктатуре пролетариата лежит через вооруженное восстание. Но ведь так мы не считаем?

Дзержинский (взрывается). Пока вы смеетесь над нами и читаете курс политграмоты, в Берлине расстреливают германскую ре­волюцию, которую мы можем спасти. Надо решать, а не иронизиро­вать!

Ленин. Как спасти?

Бухарин. Хотя бы ценой собственной гибели.

Ленин. Да, товарищ Бухарин, вы абсолютно правы: если там действительно революция, а не ее первые признаки, сведения о кото­рых мы с вами раздули до гигантских размеров! Если там действи­тельно взрыв, если там действительно открытая общенациональная гражданская война, если там действительно решительный бой, если гам действительно хотят и просят нашей помощи! Ответьте мне на эти «если»— и тогда нам всем будет ясно, что делать. Но никто из вас на эти «если» не ответит, потому что вы информи­рованы так же плохо, как и я. Поскольку вы собираетесь строить тактику, исходя только из чувства, то с этим надо идти не ко мне. Ввязаться лишь ради того, чтобы совесть не мучила? Нет, извините, германскую не спасем, а собственную погубим. И своим поражением отпугнем от социализма немецких пролетариев, точно так же как раз­гром Парижской коммуны запугал англичан. Вы этого хотите? Мы помогали германской революции и будем помогать — самой своей жизнью, примером, агитацией, братанием, публикацией тайных дого­воров, а будет нужно — и кровью!

Коллонтай. А сейчас не нужно?

Ленин молчит.

Дзержинский. Вы просто боитесь рисковать. А политика — это не алгебра, все в формулы не уляжется, иногда надо и рисковать.

Ленин. Боюсь... Всем чем угодно могу рисковать, но только не нашей революцией.

1. НМ № 4

БРЕСТСКИЙ МИР

33

К телеграфному аппарату у левого портала подходит **Троцкий.** Аппарат начинает

работать.

Троцкий (диктует). «Петроград, Ленину. Не мог связаться раньше из-за неполадок на прямом проводе, организованных немца­ми. Германские события нашей прессой невозможно преувеличены. Революции в Германии нет и не было, есть лишь крутой поворот, сдвиг, начало революции, и только. Все выступления зверски подав­лены. К власти в Германии пришла военная партия, возглавляемая Гинденбургом и Людендорфом. Фактически руководителем перего­воров стал генерал Гофман, который сегодня вечером собирается предъявить нам фактический ультиматум. Огромные территориаль­ные требования, о которых мы вам сообщили раньше, остались без изменений. Предложат категорически дать ответ. Прошу сообщить ваши соображения по существу немецкого ультиматума. Сегодня ве­чером нами будет дан окончательный ответ. Необходимо, чтобы он в существе своем стал известен всему миру. Примите необходимые к тому меры. Троцкий».

В кабинете Ленина, куда пришли **Сталин и Свердлов,** тишина. Все молча читают телеграфную ленту с сообщением Троцкого.

Бухарин. Если бы мы ввязались в драку, этого бы не произош­ло. (Уходит.)

На слова Бухарина никто не реагирует, все подавлены. Только Ленин провожает его долгим взглядом. Молча уходят Коллонтай и Ломов. Дзержинский подходит к Ленину.

Дзержинский. Нам, конечно, нельзя было ввязываться. Вы были абсолютно правы. И хотя я не разделяю вашу позицию по ос­тальным вопросам, но истина есть истина. Так.

Ленин (помолчав). Вам никогда не приходилось задумываться над такой проблемой, что самые положительные качества — и готов­ность к вооруженной борьбе, и пламенная ненависть к буржуазии, и чувство интернационализма, продолженные дальше известной грани, диалектически превращаются в свою противоположность?

Дзержинский. Подумаю.

Ленин. Вы вчера были чем-то удручены. Я не успел спросить, в чем дело.

Дзержинский. Арестовали бандита, так называемого кня­зя Эболи. С фальшивым мандатом сотрудника ВЧК грабил кварти­ры, издевался над людьми. Я приказал расстрелять. Мой первый смертный приговор.

Ленин (помолчав). Феликс Эдмундович, я знаю вас как от­личного пролетарского якобинца и абсолютно полагаюсь на вас.

Дзержинский. Благодарю. (Уходит.)

Ленин (Свердлову). «Окончательный ответ» — это мир, да?

Свердлов. Ну конечно! Вот он говорит, чтобы мы сделали его достоянием всего мира. Запрашивает наши соображения — не изме­нилась ли наша позиция по сравнению с вашим разговором. Сомне­ний никаких нет: он сегодня подпишет. Выиграли, Владимир Ильич! Вы представляете, сколько мы сейчас дел заварим?

Ленин. Пожалуй, да... (Снимает трубку телефона.) Десятый.\*. Подготовьте, пожалуйста, прямой провод. Мы сейчас будем... Да, да...

Сталин (Свердлову). Настоял-таки Старик на своем... И пра­вильно. Я всегда говорю: если в доме нет собаки, надо заставить лаять кошку .

Свердлов. Коба, эта кошка у тебя вырастает уже в целую философию. Но еще древние говорили: non omnia posums — не все мы можем, не все возможно.

3 «Новый мир» № 4

34

МИХАИЛ ШАТРОВ

**Сталин.** Андрей, ты меня знаешь, я за словом в карман не по­лезу: «Да минует меня чаша сия!»

**Ленин** (опуская трубку телефона). Надо действительно подго­товиться к приходу телеграммы от Троцкого. Спать я не пойду, буду ждать прямого провода. Яков Михайлович, пусть радиостанция Цар­ского Села передаст ее в эфир, как только получим. Стоит задержать и завтрашние газеты, «Правду» во всяком случае...

**Свердлов.** Сейчас этим займусь.

**Ленин.** А мы со Сталиным на прямой провод.

Вместе со Сталиным подходит к телеграфному аппарату у правого портала.

(Телеграфисту.) Передавайте: «Брест-Литовск. Троцкому. Наша точка зрения вам известна; она только укрепилась за последнее время. Ждем вашего главного сообщения. Ленин».

Т р о ц к и й (появляясь; себе, нам). Заседание сейчас начнется. Так что же меня останавливает? Есть решение ЦК, которое я обязан вы­полнить... И есть категорическое распоряжение Ленина как Председа­теля Совнаркома, подтвержденное только что, которое я тоже обязан выполнить. И есть мое честное слово, данное ему, что я подпишу мир в случае немецкого ультиматума. И есть живая жизнь, сегодняшний день, на фактах которого строится моя глубокая уверенность, что договор подписывать не нужно, что самое лучшее сегодня — это формула «ни мира, ни войны...». Я дал слово, но я дал его почти две недели назад. Я уверен, убежден, что немцы наступать не будут, выслушают и сог­ласятся... Массу войск им приходится держать в Берлине: стачки и демонстрации могут вспыхнуть в любую минуту... Не будем забывать о том грандиозном воздействии, которое эта формула окажет на че­ловечество. Ни мира, ни войны! Отлично! Звучит как лозунг. Эта фор­мула войдет во все учебники новейшей истории. Революция — это но­вая дипломатия, первый адрес которой — народы, а не правительства. Нет, решено! (Выходит на авансцену.) Господа участники Брест-Ли- товской мирной конференции! Наступил час решений. Народы спра­шивают, когда кончится это беспримерное самоистребление челове­чества, вызванное своекорыстием и властолюбием правящих классов всех стран. Когда кончится эта борьба за раздел мира? Мы более не желаем принимать участие в этой чисто империалистической войне, где притязания имущих классов оплачиваются человеческой кровью. Мы с одинаковой непримиримостью относимся к империализму обоих лагерей и мы более не согласны проливать кровь наших солдат в за­щиту интересов одного лагеря империалистов против другого. В ожи­дании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящие­ся классы всех стран возьмут власть в свои руки, подобно трудяще­муся народу России, мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже ны­нешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудия разрушения, а орудия созидания и совместно с пахарем строить но­вое, социалистическое хозяйство. В то же время мы заявляем, что ус­ловия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венг­рии, в корне противоречат интересам всех народов. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на . теле живых народов. Мы не можем по­ставить подписи русской делегации под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастье миллионам человеческих существ. Пра­вительства Германии, Австро-Венгрии хотят владеть землями и на­родами по праву военного захвата. Пусть они свое дело творят от­крыто. Мы не можем освящать насилия. (Телеграфисту.) Товарищ, прошу вас передать эту телеграмму в Питер. (Передает телеграмму.)

БРЕСТСКИЙ МИР

35

Слева в справа заработали телеграфные аппараты.

В связи с вышеизложенным я передаю объединенным союзническим делегациям следующее письменное и подписанное заявление: «Име­нем Совета Народных Комиссаров правительство Российской респуб­лики настоящим доводит до сведения правительств и народов воюю­щих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от под­писания аннексионистского договора, Россия со своей стороны объ­являет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдает­ся приказ о полной демобилизации по всему фронту. Л. Троцкий, А. Иоффе, М. Покровский, А. Биценко, В. Карелин».

**Ленин** **(скомкав телеграмму, подавленно).** Где же ваше чест­ное слово, товарищ Троцкий?..

Лучи света падают на Хор. Хор возбужден, неспокоен. То там, то тут звучат возгласы: «Мир! Мир!» — крики радости. Поднимается **генерал.**

**Генерал.** Петроград, Смольный, Ленину. Заявление Троцкого воспринято армией как фактический мир. Получен приказ Крыленко о демобилизации, повторяющий заявление Троцкого. Создалась яв­ная неразбериха: мирные переговоры прерваны, соглашение не дос­тигнуто, а приказ говорит об окончании войны и демобилизации всех армий. Происходит стихийная демобилизация. Учитывая тот факт, что армия фактически перестала существовать и понять что-либо в действиях центральной власти невозможно, сообщаю вам о расфор­мировании штаба Ставки Верховного Главнокомандующего и о сло­жении с себя обязанностей начальника штаба. Генерал Бонч-Бруевич.

На сценической площадке — кабинет Ленина. В кабинете **Ленин, Свердлов,** чуть позже войдет **Сталин.** Появляется приехавший из Бреста **Троцкий.**

**Троцкий.** Товарищ Ленин™

**Ленин.** Я думаю, что нам следует поговорить о том, как пра­вительство будет действовать дальше. Поэтому прошу вас, товарищ Троцкий, проинформировать нас...

**Троцкий.** Но, Владимир Ильич, обстановка в Бресте сложи­лась так, что иное поведение было невозможно. Рабочие Франции и Англии теперь абсолютно верят нам и не позволят организовать про­тив нас интервенцию.

**Ленин.** Товарищ Троцкий, и Яков Михайлович и я — мы пони­маем оба, что вы из чего-то исходили. Правда, вы могли бы не играть с нами в эти, скажем мягко, не совсем честные игры и не посылать вашу последнюю телеграмму, в которой, заведомо зная о том, что вы сделаете через час, запрашивали наше мнение...

**Троцкий.** Владимир Ильич!

**Ленин.** Это было, ну, как вам сказать, непорядочно, что ли... Такие отношения невозможны не только между членами одного пра­вительства, но и вообще... между людьми... Я уж не говорю о товари­щах по партии, если, конечно, они действительно товарищи.

**Троцкий.** Владимир Ильич!

**Ленин.** Впрочем, все это эмоции. Только время ответит нам, был ли этот шаг гениальным тактическим ходом, как думается вам, или грандиозной авантюрой, фактическим предательством интересов революции, подарком Вильгельму и его генералам, как полагаю я.

**Троцкий.** Я по-прежнему убежден, что из войны мы вышли™ **(Уходит.)**

**Свердлов.** Льву Давидовичу надо отчитаться перед ВЦИКом... и ВЦИКу принять решение.

36

МИХАИЛ ШАТРОВ

Ленин. Он замечательно начал в Бресте, он замечательно ис­пользовал брестскую трибуну для агитации, и мы все были с ним тогда согласны. А вот этот разрыв, это хлопанье дверью, эта театральщина...

Сталин. Владимир Ильич, вы же сами сказали, что только вре­мя вынесет свой приговор... А вдруг?

Ленин. Вот именно — «а вдруг»? Нам ничего не остается как верить в это «а вдруг».

Свердлов. По докладу Троцкого мы примем такое решение: «Заслушав и обсудив доклад мирной делегации, ВЦИК вполне одобря­ет образ действия своих делегатов в Бресте».

Сталин. В таком случае он будет считать себя победителем. Правда, я не знаю тогда, что же назвать поражением... Впрочем, изве­стно, что блаженной памяти Дон Кихот тоже считал себя победите­лем, когда его расшибло ветряными мельницами.

Свердлов. Два дня тому назад ты считал, что выход из кризи­са — это позиция Троцкого.

Сталин. Это была буферная позиция, она не дала нам раско­лоться, и я поддерживал ее до известной грани. Но когда эта грань была Троцким перейдена, я отвернулся от него.

Ленин. Хорошо. Примем такое решение. Ничего другого не остается. Формально он выполнил решение ЦК и Совнаркома. В на­ши разногласия мы массы и немцев посвящать не будем. Делу это се­годня не поможет.

Звонок телефона.

Слушаю... Немедленно увольте его!.. Никаких разговоров! Нет! Нет! Передайте, что у меня нет никакого желания разговаривать с ним! (Опускает трубку.)

Сталин. Что случилось, Владимир Ильич?

Ленин. Мой секретарь, вы его знаете, Сидоренко. Напился и кричал, что он секретарь Ленина.

Сталин. Но стоит ли из-за этого так волноваться? Вы даже поб­леднели.

Ленин. Стоит. У него глаза хорошие. Как я ненавижу всю эту мерзостную философию «рабов» и «хозяев», простых и избранных, всю эту пакость, которая будет тянуться за нами еще очень долго, если не разделаемся с ней решительно и бесповоротно и если, конечно, сами не будем тянуть ее за собой!

Появляется **Дзержинский** с телеграммой в руке, молча кладет ее перед Лениным.

Тут же за ним в кабинет входит **Троцкий.** В Хоре поднимается **генерал.**

Г е н е р а л. Петроград, Смольный, Ленину, Троцкому. Сегодня в девятнадцать часов тридцать минут от генерала Гофмана мне офи­циально объявлено, что восемнадцатого февраля в двенадцать часов дня оканчивается заключенное Российской республикой перемирие и начинается снова состояние войны. Военный консультант россий­ской делегации генерал Самойло.

Ленин начинает нервно ходить по кабинету. Тро1\*шй следит за ним, ожидая взрыва,

Свердлов. Пойду собирать Центральный Комитет. (Уходит.)

Уходят Дзержинский и Сталин.

Ленин. Ну вот, эксперимент, который вы так хотели проде­лать, проделан. Вы удовлетворены?

Троцкий. Нет, Владимир Ильич, эксперимент еще не закон­чен. Это все словеса. Надо дать Гофману перейти в фактическое наступление.

БРЕСТСКИЙ МИР

37

Ленин. То есть как? (Потрясен, не верит тому, что услышал.) Вы хотите играть и дальше? Ведь это означает потерять Двинск, потерять людей, артиллерию.,. Кому это нужно?

Троцкий. Конечно, это означает новые жертвы. Но очень нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на рус­скую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали и немецкие, и английские, и французские рабочие. Узнали бы как о факте, а не о простой угрозе...

Ленин. А вы не думаете о том, что теперь вы уже оперируете не невесомыми величинами, а реальными человеческими жизнями? Вы подумали о том, что за каждую минуту промедления, нашего с вами промедления, народ расплачивается могилами?

Троцкий. Владимир Ильич, в такой постановке...

Ленин (гневно). Именно в такой! Только в такой! Если вы не по­нимаете, что дальнейшие проволочки губят революцию, то это отлично понимаю я!

Троцкий. Если мы пошли на этот опыт, то его надо довести до конца!

Ленин. Вы пошли на этот опыт, товарищ Троцкий, вы поста­вили нас перед свершившимся фактом, хотя давали мне слова, а теперь не желаете видеть, чем этот опыт уже закончился! Не жела­ете, несмотря на реальные факты.

Т р о ц к и й. Да я не вижу этих фактов!

Ленин (протягивает телеграфную ленту). А это что?

Троцкий. Не более чем бумажка! Зачем мы тогда городили весь этот огород? Только фактическое наступление немцев даст нам ответ на все вопросы.

Ленин (сдерживая себя). Ну хорошо. В первый ваш приезд я спросил вас: «А если немцы возобновят войну?» Вы мне ответили:

«Тогда мы будем вынуждены подписать мир». Что же вам мешает это сделать теперь? Уязвленное самолюбие? Полноте, товарищ Троцкий, политику ли считаться с самолюбием, когда в руках судьбы мил­лионов?

Т р о ц к и й. Товарищ Ленин, я оставляю в стороне тон вашего разговора и хочу вам ответить, что речь шла не о словесном ульти­матуме, а о фактическом наступлении немецкой армии.

Ленин. Значит, вам нужны жертвы? Без них в реальность не­мецкого наступления вы не поверите?

Троцкий. Это демагогическая постановка вопроса!

Ленин. Это сознательное обнажение сути вопроса.

Троцкий (пытаясь уйти от ответа). В конце концов, почему мы верим этой телеграмме? Я уверен, что это немецкая провокация. Я немедленно опротестую ее по радио!

Ленин. Вы хотите уйти? Ну что ж... Говорить нам с вами дей­ствительно не о чем. Будем разговаривать с Центральным Комитетом,

В кабинет один за другим входят члены ЦК, рассаживаются, читают телеграмму Самойло.

Свердлов. Товарищ Троцкий, вы посмотрели декрет о соз­дании армии? Владимир Ильич просил меня опросить всех членов ЦК и Совнаркома о замечаниях и дополнениях к декрету, которые могли появиться за последнее время,

Троцкий. Только одно. (Достает из кармана декрет.) Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Мы всегда дол­жны ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбеж­ной смертью позади.

Свердлов, Армию на страхе не построим. Но я доложу Владимиру Ильичу ваши соображения.

38

МИХАИЛ ШАТРОВ

Дзержинский. Над Двинском появились аэропланы. Ожида­ется наступление на Ревель. С западного фронта, из Франции, на наш фронт переброшены четыре дивизии. Немцы выпустили радио с заявлением, что они берут на себя охрану цивилизованных стран от заразы с Востока.

Свердлов. Товарищи, открываю заседание Центрального Ко­митета. Предлагаю вопрос свести к посылке или не посылке теле­граммы с согласием на мир на вчерашних условиях. Дадим выска­заться за это предложение и против. А потом будем решать. Против посылки телеграммы слово предоставляется Троцкому.

Троцкий. Товарищи, только сейчас массы начинают перева­ривать то. что происходит. Подписание мира теперь только внесет сумбур в наши ряды. То же самое можно сказать в отношении нем­цев, которые полагают, что мы только ждали их ультиматума. Воз­можно, они рассчитывают на психологический эффект. Необходимо подождать, какое впечатление все это произведет на немецкий ра­бочий класс. В Германии прекращение войны было встречено с ра­достью, не исключена возможность, что германское наступление вы­зовет серьезный взрыв в Германии. Повторяю, нужно подождать эффекта и тогда предложить мир, если немцы сами его не пред­ложат.

Ленин. Я категорически за посылку телеграммы сейчас, не­медленно, пока есть еще какое-то время. Хватит предположений, хватит фантазировать на пустом месте, надо исходить из реальности, она горька. Немцы идут в наступление не столько для того, чтобы решить территориальные вопросы, сколько для того, чтобы сбросить Советское правительство. Задумайтесь над этим. Бездействие сейчас смерти подобно.

Свердлов. Давайте голосовать. Кто за посылку телеграммы?.. Ленин, Свердлов, Смилга, Зиновьев, Стасова, Сокольников. Шесть человек. Кто против?.. Троцкий, Дзержинский, Бухарин, Иоффе, Урицкий, Ломов, Крестинский. Семь. Предложение отвергнуто боль­шинством в один голос. Будем ждать развития событий.

Ленин. Которые могут погубить нас! (Выходит из кабинета.)

Свердлов. Товарищи, никто не расходится. Сейчас двенад­цать ча,сов. Как только поступят первые телеграммы, сразу же про­должим заседание ЦК.

Члены ЦК поднимаются со своих мест, собираются группками, разговаривают вполго­лоса, кто-то выходит, возвращается. **Ленин** выходит на авансцену, к нему подходит

Свердлов.

Ленин (Свердлову). А может быть, уже пора? Выйти к массе и назвать вещи своими именами. Авантюру — авантюрой, безответст­венность— безответственностью!

Свердлов. Владимир Ильич, есть решение ЦК...

Ленин. Но, может быть, наступил тот момент, когда не может быть места формальным соображениям? Мы с вами молчим, перед массами не выступаем, и политика, гибельность которой . нам оче­видна, освящена и нашими именами. Так не пора ли внести ясность? Меня ничто не остановит! Мы пойдем к матросам, к солдатам, к рабо­чим, к народу! Обратимся к партии! Интересы революции—единст­венный закон! Не хочу, чтобы про нас когда-нибудь сказали горько и страшно: революционная фраза о революционной войне погубила русскую революцию!

Свердлов. Владимир Ильич...

Появляется **Робинс.**

Представитель союзников — полковник Робинс.

БРЕСТСКИЙ МИР

39

**Ленин.** Мы знакомы, здравствуйте, полковник^ У нас перерыв. Мы сможем поговорить. Прошу вас.

Свердлов **уходит.**

На каком языке вы предпочитаете объясняться?

**Робинс.** Прошу прощения.»

**Ленин.** Хорошо, будем говорить на английском, но не будьте слишком строгим судьей. Слушаю вас.

**Робинс.** Означает ли заявление Троцкого, что мир с Германи­ей заключен? Если не означает, то в какой степени помощь союзни­ков может сыграть свою роль в том смысле, что вы решитесь тогда воевать с Германией?

**Ленин.** В прошлый раз вы сказали мне, что обратились к своему правительству с рекомендацией признать нас де-факто. Полу­чен ли ответ?

**Робинс.** Нет, пока нет. Но мистер Ленин, я надеюсь, не сом­невается в том, что я действительно считаю, что такой шаг со сто­роны моего правительства был бы наиболее целесообразен.

**Ленин.** У меня нет сомнений, что сказанное вами сейчас вы­ражает ваши личные намерения. Но в то же время у меня нет уве­ренности, что ваши личные намерения совпадают с намерениями вашего правительства. А теперь я отвечу на ваши вопросы. Мира с Германией пока нет, мы заявили о своем отказе подписать тяже­лые грабительские условия, которые нам навязывал германский им­периализм, и только. Возобновятся военные действия или нет — думаю, что этот вопрос лучше адресовать германскому генштабу. Сыграет ли свою роль ваша помощь в наших решениях? Нет, не сыграет. Мы будем строить нашу стратегию исходя из интересов на­шей революции — и только.

**Робинс.** Но если возобновится война?

**Ленин.** Мы примем вашу помощь. Мы будем сотрудничать с союзными правительствами, если это сотрудничество не будет свя­зано с политическими условиями. Более того, мы готовы распростра­нить это сотрудничество по экономическим вопросам и на мирное время. При этом мы считаем, что такое сотрудничество было бы взаимовыгодно для обеих сторон.

**Робинс.** Россия такой рынок! Но...

**Ленин.** Да, «но» существует. Иногда мне даже кажется, что все эти разговоры о помощи являются лишь прикрытием для того, чтобы втянуть Россию в войну с немцами, помощи на самом деле не оказать и похоронить таким образом советскую власть.

**Робинс.** Нет, нет, мистер Ленин! Я уверен, что, если бы на­чались военные. действия, речь шла бы о действительной помощи. И вы воевали бы не с пустыми руками. Вас поддержат Англия, фран­ция, Италия, США — это не считая собственного народа. С такими картами даже менее опытный игрок, чем вы, мог бы начать игру и вести ее на выигрыш.

Ленин (вырвав из блокнота пять листочков бумаги и подержав их на ладони; улыбаясь). Я не игрок, а политик. Но даже если бы я был игроком, я бы не сел играть с такими картами. Четыре из них — пустые... (Протягивает Робинсу четыре листка.) Это сотрудничество союзников с нами. И лишь одна — реальная. Это поддержка рабочих и крестьян России. На это мы надеемся и из этого исходим.

**Робинс** (пряча четыре листка в карман). Мистер Ленин, я уве­рен, не пройдет и недели, как я верну вам эти листки, густо исписан­ные словами и цифрами. Честь имею. Не смею отнимать у вас время... (Рукопожатие. Робинс уходит.)

40

МИХАИЛ ШАТРОВ

Лучи света падают на Хор. То там, то тут поднимаются люди.

Комиссар. Петроград, Смольный, Ленину, Крыленко. Немец­кие войска перешли в наступление. В Двинске царит паника. Армия бежит, не оказывая никакого сопротивления. Совет армейских ко­миссаров принял решение Двинск оставить.

Офицер. Смольный, Ленину, Крыленко. Части Пятой армии беспорядочно отступают к Режице и Дриссе. Двенадцатая армия, обороняющая подступы к Петрограду, на три четверти самовольно оставила позиции и ушла в тыл.

Большевик. Смольный, Ленину, Крыленко. Фронт тает по минутам. Немедленный мир нужен во что бы то ни стало. Мясников.

Члены ЦК рассаживаются по своим местам. В руках у них телеграммы с фронта.

Троцкий. Надо запросить Берлин и Вену: чего они, собст­венно, хотят?

Ленин. Вам все еще не ясно?

У р и ц к и й. Запросы — это все отсрочки, а надо действовать немедленно. Самое вредное сейчас — выжидательная политика. На­до или причислить голоса отсутствующих Артема и Муранова, пози­ция которых известна, или же, наоборот, должны подчиниться те, кто в меньшинстве.

Свердлов. И что тогда? Воевать?

Урицкий. Да.

Ленин (не выдержав). ЦК высказался против революционной войны. Теперь же, не имея ни мира, ни войны, как изволил сфор­мулировать это очень интересное состояние Троцкий, мы все-таки втягиваемся с молчаливого согласия ряда здесь присутствующих товарищей именно в революционную войну! Шутить и играть с вой­ной нельзя! Игра, товарищ Троцкий, зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если и дальше занимать вашу среднюю по­зицию! У нас нет возможности ждать и часа. Ждать — это значит сдавать русскую революцию на слом! Если опять запросить немцев, как предлагает Троцкий, то это опять будет только бумажка, не бо­лее! Это не политика! Предложить мир — это политика! Мы пишем бумажки, а они берут города, склады, вагоны — и мы околеваем! Поймите, что, играя с войной теперь, мы отдаем нашу революцию немцам! Мы могли подписать мир, который нисколько не грозил ре­волюции! Но мы этого не сделали. Теперь уже поздно прощупывать, так как даже ребенку ясно, что немцы могут и будут наступать.

Свердлов. Вы выступили, Владимир Ильич?

Ленин. Нет, это была реплика. Я выступлю в конце.

Бухарин. Товарищи, разговоры об «игре с войной» просто уди­вительны. События развиваются именно так, как мы предсказывали. А среди нас просто паника и растерянность. Мы всегда говорим, что либо русская революция развернется, либо она погибнет...

Ленин. От разгула революционной фразы!

Бухарин. А ведь я вас, Владимцр Ильич, не перебивал. Теперь нет возможности отложить бой с мировым империализмом, они идут на нас с открытым забралом. Если они даже возьмут Питер, рабочие все равно будут сопротивляться. Мы далеко еще не исчер­пали своих социальных возможностей. Мы и мужика можем натра­вить на немцев. Мы все можем. У нас есть только наша старая так­тика — тактика мировой революции. И она нас приведет к победе.

Свердлов. Слово предоставляется Ленину.

Ленин поднимается, но долго молчит.

Владимир Ильич..

БРЕСТСКИЙ МИР

41

Ленин. Самое страшное, что многие из нас действуют не ис­ходя из реальной обстановки, а как бы, несмотря ни на что, остать­ся на своей старой позиции. Я опять ошибся. Я думал, что факты в какой-то мере пйвлияют, заставят хотя бы задуматься... Куда там! У Троцкого опять средняя позиция, опять новые прожекты, а часы идут, отсчитывая нам последние минуты. Бухарин как сел на своего конька — революционную войну,— так и слезть без посторонней по­мощи не может. Его не интересует, что крестьянин не хочет войны и не пойдет воевать за нас. Раз Бухарину нужно — значит, пойдет. Мы все можем... Нам все нипочем, как в известной песне, «для ра- сейского солдата пули-бомбы ничего, с ними он запанибрата, все безделки для него!»... Говорят, что немцы в случае мира возьмут Лифляндию и Эстляндию. Ну что ж, мы можем их отдать во имя жизни русской революции. Потребуют вывода войск из Финляндии. „ Пожалуйста, пусть они возьмут революционную Финляндию.

Движение среди членов ЦК.

Да, это горько, страшно, но это необходимо. Мы уступаем простран­ство фактическому победителю, чтобы выиграть время. Если мы от­дадим Финляндию, Эстляндию и Лифляндию — революция не поте­ряна. Если мы потеряем революцию, то что мы приобретем для са­моопределения Финляндии?

Бухарин. Чистую совесть!

Ленин. Мы приобретем глубокую и справедливую уверенность пролетариев всего мира, что русской революцией руководили огра­ниченные тупицы, которые ради позы прошляпили самое главное. Только это. Больше ничего. Предлагаю немедленно послать немцам телеграмму с согласием на мир.

Свердлов. Приступим к голосованию. Кто за предложение Ленина?.. Ленин, Смилга, Свердлов, Сокольников, Зиновьев, Сталин и Троцкий. Кто против?.. Бухарин, Урицкий, Ломов, Иоффе, Крестин- ский. За предложение Ленина — семь, против — пять, но учитывая Дзержинского, который присоединяется,— шесть. И воздерживается Стасова.

Ленин. Теперь весь вопрос, согласятся ли немцы. (Уходит.)

Луч света падает на Хор. Поднимается **немецкий генерал.**

Немецкий генерал. События идут своим чередом. Свин­ства в русской армии гораздо больше, чем мы предполагали. Сра­жаться больше никто не хочет. Вчера один лейтенант и шестеро сол­дат взяли в плен шестьсот тридцать казаков. Сотни пушек, локомо­тивов, вагонов, несколько тысяч пленных, дюжины дивизионных штабов захвачены без всякой борьбы. Сегодня прибыл курьер боль­шевиков с их письменным согласием на мир. Но пока мы не дойдем до озера Пейпус, мы не остановимся.

В Хоре поднимаются **Горький** и сотрудники газеты «Новая жизнь» **Суханов**

**и Строев.**

Горький. Суханов, прошу вас: последний абзац еще раз. А вы, Строев, тоже послушайте.

Суханов (читает). «Можно было идти на утрату революции — это значило: погубив тело, оставить живым дух, принеся в жертву реальные интересы — сохранить честь революции. И тогда пораже­ние было бы не страшно. Но наши правители в своем ослеплении и панике не выполнили своего прямого долга. История не оправдает этого. Но современникам надо думать не о будущей судьбе, а о спа­сении. Советская власть показала свое банкротство не только в деле мира. Она уже давно сделала все возможное, чтобы своей политикой

42

МИХАИЛ ШАТРОВ

подорвать и все остальные устои революции. Ликвидация сущест­вующего правительства всеобщего развала и позора, создание вместо него власти, способной к работе и защите революции, должны быть безотлагательно поставлены на очередь всей сознательной демо­кратией».

**Строев.** Прекрасно!

Г **орький** **(неодобрительно покачав головой).** Это ведь факти­чески призыв к свержению Совета Народных Комиссаров, так?

**Суханов.** Не фактически, а просто дословно.

Г **орький.** Тем более. Вы не находите, что это перебор? Двад­цать два?

**Суханов.** Алексей Максимович, это логический итог нашей борьбы. И это единственная конструктивная платформа сегодня.

**Горький.** Нет. Не думаю.

**Суханов.** Вы колеблетесь?

Г **орький.** Да, я не уверен, что это правильно. И тем более от имени редакции. Больше того...

**Суханов** **(обиженно).** Хорошо, я дам ее за своей подписью. **(Уходит.)**

**Горький** **(немного помолчав).** Какие новости, Строев?

**Строев** **(радостно).** Все трещит по швам! Немцы идут к Пскову! Говорят, не сегодня-завтра они попытаются прорваться сюда.

Г **орький** **(почти кричит).** Да как вы смеете радоваться? Да как вы можете? Вы пытались хоть на секунду представить себе, что будет, если они прорвутся сюда? Значит, по-вашему, кайзер лучше Ленина? Если это так, то вы не социалист! Если это так, то почему мы вместе? **(Заходится в кашле, садится.)**

В Хоре поднимается **рабочий.**

**Рабочий.** Петроград, Смольный, Ленину. Рабочий класс Коно- валовского района, всесторонне обсудив создавшееся положение, скрепя сердце постановил: мир заключить — сорок четыре, против — тридцать один.

На сценической площадке — кабинет Ленина. **Ленин и Свердлов** склонились

над картой.

**Свердлов.** Наступление продолжается. У Нарвы и Пскова героическое сопротивление наших отрядов, но...

**Ленин.** Это прообраз будущей армии, когда-нибудь она уди­вит мир, но сегодня — это капля в море.

**Свердлов.** Существует реальная и с каждым часом усили­вающаяся опасность для Петрограда. Декрет «Социалистическое Оте­чество в опасности!» мы распечатали отдельными листовками, и сей­час их развозят по районам.

**Ленин.** Если мы не сделаем отчаянных усилий для превраще­ния киселя в нечто твердое, мы слетим. К декрету надо добавить осадное положение в Петрограде. Из Петропавловки доставьте в Смольный всех арестованных царских генералов. Предложим им ра­ботать на оборону. К вечеру надо поднять на ноги весь рабочий и солдатский Питер.

**Свердлов.** Сегодня в «Новой жизни» Горький напечатал статью с открытым призывом к свержению Советского правитель­ства.

**Ленин.** Выбрал подходящий момент. Редакционная?

**Свердлов.** Нет. Подписал Суханов.

**Ленин.** Что ж, статья Суханова — логический конец всей этой линии Горького. Ох, как потом ему будет невесело все это вспоми­нать... Газету закрыть. Суханова под суд! А Луначарского попросите написать статью о Горьком. Именно сейчас. Он пролетарский писатель

БРЕСТСКИЙ МИР

43

и по духу и по происхождению. И он сможет существовать только как пролетарский писатель. Ничего не замазывать, но и дверь не закрывать. На светлом празднике народов самой желанной фигурой будет Горький. Когда можно ждать ответ немцев?

Свердлов (посмотрев на часы). Уже можно ждать.

Ленин. Спешить они не будут.

Свердлов. Вы не спите третьи сутки.

Ленин. Сейчас выйду на воздух, взбодрюсь немного.

**Свердлов** уходит. Ленин подходит к заработавшему правому телеграфному аппарату, читает ленту с последними сообщениями.

Красные сполохи ложатся на Хор. Звучит знакомая мелодия. Появляется **человек во фраке** и огромный ковер-циферблат с застывшими женскими фигурками.

Человек во фраке. Жизнь продолжается, господа! Будем оптимистами и срочно восстановим в памяти немецкий, которому нас учили с детства. Время работает на нас!

Звучит музыка, оживают женские фигурки, танцуют, поют:

Evviva разруха над взлетами духа,

Над бывшим величьем знамен!

Мы чокнемся чаем за ставшую «раем»

Россию последних времен.

Лишь бунт оборванцев да иго германцев —

Судьба ей на новом веку!

Ее как невесту в окрестностях Бреста Чужак запродал чужаку.

Кто пьет нынче кофе?

Бронштейн да Иоффе, портной, часовщик, фармацевт Сумели впервые продать всю Россию!

А это особый гешефт!

Дин-дон, дин-дон, бим-бом, бим-бом.

Тик-так, тик-так, тж-так,

Кто был ничем, тот станет всем,

Вот так, вот так, вот так...

Появляется **патруль революционных матросов.**

Матрос. Социалистическое отечество в опасности!

Публика кафешантана разбегается, матросы уходят.

Ленин (телеграфисту). Я буду у себя. (Возвращается в кабинет j

Сюда заглядывает **Сидоренко,** чуть позже появляется **Бухарин.**

Заходите. Получилось у меня так... (Берет лист бумаги, читает.) «Дзер­жинскому. Податель — Сидоренко — был моим личным секретарем несколько дней. Я был им вполне доволен. Уволен он был за один случай, когда в пьяном виде кричал, как мне передали, что он «сек­ретарь Ленина». Сидоренко говорит мне, что он глубоко покаялся, и я лично вполне склонен верить ему. Парень молодой, по-моему, очень хороший. К молодости надо быть снисходительным. На основании всех этих фактов судите сами, смотря по тому, на какое место про­чите. Ленин». Устраивает?

Сидоренко. Владимир Ильич... (Берет протянутую записку, хочет что-то сказать, но не может, уходит.)

Бухарин. Я готов.

Ленин. Нет, даже гулять идти сил нет. Давайте просто посидим.

Бухарин. Давайте.

Ленин (после паузы). Ну что, Николай Иванович, горькие дни?

Бухарин. Вот я принес вам «Правду» с вашей статьей «О революционной фразе»... Значит, вы решили обнародовать наши разногласия?

44

МИХАИЛ ШАТРОВ

Ленин. Да, пришло время вашим идеям противопоставить дру­гую точку зрения. А масса пусть делает выбор.

Бухарин. Вы подписали ее «Карпов», насколько я помню, так вы подписывались перед Октябрем?

Ленин. Да. (После паузы.) Были союзники — Робинс, Садуль и Локкарт. Предлагают оружие, если мы начнем драться.

Бухарин. Неужели возьмете?

Ленин. Возьмем, если не будет политических условий.

Бухарин (горько). Что мы делаем, Владимир Ильич? Мы пре­вращаем партию в кучу навоза. Грязь. Грязь все это.

Ленин. Кисейная барышня на посту главного редактора «Прав­ды»! Нам только этого не хватало! Может быть, вы и в непорочное зачатие верите?

Бухарин. Кто-то должен верить в непорочное зачатие, иначе все... все можно оправдать.

Ленин. Зря обиделись. Если обижаться, то у меня столько по­водов было — на тысячу человек хватит. Работать надо, а не оби­жаться. Вы все про революционную войну толкуете, а что вы для ее подготовки реального сделали? Вот взяли бы на себя организацию санитарного дела — уже помогли бы. А вы все резолюции пишете...

Бухарин радостно смеется. Ленин удивленно смотрит на него.

Вы чего?

Бухарин. А все-таки подумываете вы о войне, Владимир Ильич... Это самое главное. Левые эсеры нам сегодня то же самое говорили.

Ленин. Что они говорили?

Бухарин. Пришел сегодня Прошьян — пока вы, говорит, резо­люции пишете, не лучше ли арестовать на одну ночь Ленина, объя­вить немцам войну, а потом единогласно избрать его снова Предсов- наркома, потому что лучше, чем он, никто войну вести не сможет.

Ленин. Знаете, Николай Иванович, это не так уж смешно, как кажется... Когда вам говорят о таких вещах, то надо в первую оче­редь додумать о том, почему именно вам говорят, к вам обращают­ся... Это' во-первых. А во-вторых, больше никогда и никому не рассказывайте об этом разговоре. Достаточно, что знаю я.

Доносятся гудки питерских заводов.

(Прислушиваясь.) Поднимаются заводы.

Бухарин. Это звучит как музыка. Когда слушаешь ее и вспо­минаешь те компромиссы, на которые вы нас толкаете, хочется плакать.

Ленин. Не слишком ли вы часто плачете, Николай Иванович?

Бухарин. Почему вы так жестоки? До вас не достучаться... Когда вы сегодня абсолютно спокойно сказали, что мы можем оста­вить революционную Финляндию, у меня просто похолодело сердце. Я не мог вам возразить — в горле стоял ком...

Ленин. Не присваивайте себе монополию на переживания. Это смешно. Вы охотиться любите? По болоту ходили? Тогда вы сами знать должны, что если по болоту прямо—угодишь в трясину по самые уши. А то еще хуже. Надо по кочкам. А она иной раз вон где, в стороне. А вам уже кажется, что с нее и дороги дальше не найти, придется назад идти. Вздор Вы без компаса, потому вам так и кажется. А с компасом можно и назад и в сторону — все равно вы­ведет. Но, конечно, если вы все будете повторять Радека...

Бухарин. Я не повторяю Радека, у меня достаточно...

БРЕСТСКИЙ МИР

45

Ленин. По части фантастических идей вы все можете соревно­ваться друг с другом и все вместе с одним Рязановым! А если всерьез, то вы рассуждаете примерно так: природа революционной партии исключает компромиссы, наша партия пошла на компро­мисс — значит, наша партия перестала быть революционной.

Бухарин. Перестает, к сожалению...

Ленин. Один литературный герой доказывал своему сынишке, без спросу взявшему кусочек сахара, что человек, совершивший такой поступок, без сомнения способен и дом ограбить, и родителей зарезать, и государя императора убить!

Бухарин. Но все-таки кусочек сахара он взял?

Ленин. Десять кусочков сахара!

Бухарин. Владимир Ильич, и все-таки существует нравствен­ная цена компромисса... Это аморальность, которая разъедает Душу. Что бы вы там ни говорили, но безнравственно бросать украинцев, эстонцев, латышей и финнов в беде. Безнравственно их горем по­купать себе жизнь.

Ленин. Вы правы: на одной чаше весов горе украинцев, финнов, латышей. А что на другой? Ответьте, блюститель нравственности! Кровавая бойня! Гибель сотен тысяч русских рабочих и крестьян, бессильных сейчас победить хорошо налаженную военную машину немцев. Знакома ли вам такая нравственная категория, как ответ­ственность за судьбу миллионов? Знаете ли вы, что такое бремя влас­ти? Это значит всегда быть политическим реалистом... Это значит всегда быть чуждым игре на эмоциях, хотя так хочется иногда все послать куда-нибудь подальше!.. Это значит всегда подсчитывай и выс­читывай — ведь на твоих руках миллионы судеб...

Бухарин. Но я не могу голосовать за виселицы для моих то­варищей!

Ле нин. А я могу? А я могу?

Бухарин. Но неужели мы не можем как-то по-другому... не растаптывая свои принципы?.. Неужели мы не можем обойтись без грязи? (Рыдает.)

Ленин. Ну, Николай Иванович... зачем же так?.. Успокойтесь. Уверяю вас: мне сейчас не легче. Но mi\* обязаны с вами спасти рево­люцию.

Бухарин. Ну хорошо, а если бы мы были сильны? Вы пошли бы на войну?

Ленин. Я все равно пошел бы на мир, только цена этого мира была бы иной, не такой, как сегодня.

Бухарин уходит. Ленин долго смотрит ему вслед. Появляется **Крупская.**

Крупская. Что с тобой? Что-нибудь случилось?

Ленин. Нет, ничего... Какие новости?

Крупская. У нас в районе полная перемена настроений. Пони­мают, что выхода нет. Все догадались, что статья в «Правде» твоя.

Ленин. Надя, если в ЦК снова возьмет верх левая фраза, я вый­ду из Центрального Комитета.

Крупская. Что ты, Володя, что ты!

Ленин. Не могу быть могильщиком революции. Я отдал этому жизнь... Все это левое словоблудие, красивые заклинания — это пани­хида по революции. Присутствовать на ней — извините, я тоже че­ловек!

Крупская. Но разве ты все испробовал?

Ленин. Да. Отступать дальше некуда. Пойду к массам. Меня поддержат. Массы трезвеют не по дням, а по минутам, а левые про­должают дуть в старую дудку. Я говорил тебе и Инессе, что будет именно так, а вы не верили... Решено.

Крупская. Но это раскол.

46

МИХАИЛ ШАТРОВ

**Ленин.** Очевидно. Но бывают моменты, когда резмежевание — благо. Все слова сказаны, все попытки сделаны. Или вместе с левыми в темный мутный омут, или без них в сторону, на чистую воду. **(Неожи­данно.)** Ах, черт возьми, как нам не хватает сейчас революции в Гер­мании! А вдруг?! А вдруг там сейчас революция?

**Крупская.** Да что ты, Володя!

**Ленин.** А вдруг? Идем!

Быстро уходят.

Луч света падает на Хор. Поднимается **немецкий генерал.**

**Немецкий генерал.** Только сегодня утром отправлен но­вый ультиматум большевикам. Надо прямо сказать: министерство

иностранных дел и верховное главнокомандование хорошо порабо­тали. Ультиматум содержит все требования, какие только можно бы­ло выставить. По этим новым условиям Россия теряет сорок шесть миллионов населения, то есть двадцать шесть процентов; угля — семьдесят пять процентов; чугуна — семьдесят три процента; уро­**жая—** тридцать семь процентов; железных дорог — двадцать шесть процентов и так далее. Должен собраться большевистский штаб, что­бы обсудить этот ультиматум. Я сильно сомневаюсь, что они примут его, ибо он составлен так, чтобы большевики оскорбились и отклони­ли. А нам только это и нужно: мы пойдем тогда на Петербург и унич­тожим эту заразу, угрожающую всему цивилизованному миру.

На сценической площадке — кабинет Ленина. Несколько членов ЦК склонились над

немецким ультиматумом.

**Сталин.** Ну что там?

**Бухарин.** Условия в тысячу раз хуже, чем были. Завтра в семь утра они ждут нашего ответа.

В кабинет вбегает **Ленин.**

**Свердлов.** Ультиматум.

**Ленин.** **АвГ** ермании? Есть ли новости?

**Свердлов.** Все то же самое.

Один за другим в кабинет входят остальные члены ЦК, рассаживаются.

Товарищи, нам придется сейчас решить, по сути дела, судьбу нашей революции. Счел своим долгом напомнить вам об этом. Итак, прини­маем мы эти условия или нет?

**Бухарин.** Отдать половину России или нет? Это смешно даже спрашивать! Не лучше ли всем нам вот в этом составе выйти на пло­щадь перед Смольным и на глазах рабочих покончить самоубийством? Во всяком случае, честнее!

**Свердлов.** Каков же выход?

**Бухарин.** Собрать все силы в один кулак и ударить как сле­дует! Это ответ революционеров на наглость империализма.

**Ленин** **(взрыв невероятной силы).** Довольно! Довольно! Боль­ше я не буду терпеть ни единой секунды! Довольно игры! Ни единой секунды! Для революционной войны нужна армия — ее нет. Для ре­волюции нужен мир — и он может быть! Политика революционной фразы окончена! Окончена, товарищ Бухарин! Если же эта политика будет продолжаться и теперь, я немедленно выхожу из правительст­ва и из Центрального Комитета и иду к массам. Но революционного словоблудия я больше терпеть не буду! Все! Прошу покорнейше при­нять отставку!

Наступает молчание. Все потрясены. Молчание длится долго.

БРЕСТСКИЙ МИР

47

Троцкий. Товарищи, мы выслушали заявление Владимира Ильича. Что можно сказать об этом? Доводы Владимира Ильича для меня совершенно неубедительны. Если бы мы были единодушны, мы могли бы обороняться и справились бы с этим наилучшим образом. Можно и дальше возражать Владимиру Ильичу. Но дело сейчас не в этом. Нужно максимальное единодушие. Его нет, и поэтому я не возь­му на себя ответственность голосовать за войну.

Сталин. Я полагаю, что мир можно не подписывать, а просто начать мирные переговоры.

Ленин возмущенно пожимает плечами, но Сталин не видит этого.

Этими условиями они нас нарочно провоцирую^ чтобы мы отказа­лись. Раз у нас нет средств вооруженной рукой остановить наступле­ние немцев, то мы должны принять другие меры. Либо передышка, либо гибель революции — другого выхода нет.

Дзержинский. Никакой передышки не будет, все это уто­пия. Наше подписание мира, наоборот, будет усилением германского империализма. Давайте смотреть правде в глаза. Подписав эти усло­вия, мы никак не гарантируем себя от новых ультиматумов. Подпи­сывая этот мир, мы ничего не спасем. Но я согласен с Троцким: если бы партия была достаточно сильна, чтобы вынести развал и отставку Ленина, тогда можно было бы принять решение. Теперь же — нет.

Ленин. Я чувствую и слышу, что некоторые упрекают меня за ультиматум. Я его ставлю только в крайнем случае. А этот случай пришел. Сталин совершенно не прав, когда он говорит, что можно не подписывать. Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор советской власти через три не­дели. Эти условия советской власти не трогают, поймите же вы это наконец! Если единомышленники Бухарина и Ломова в Москве могли договориться до страшной и чудовищной фразы о возможности утра­ты советской власти, то дальше, как говорится, идти некуда! Это пси­хология взбесившегося мелкого буржуа, а не коммунистов! У меня нет ни малейшей тени колебаний. Я ставлю ультиматум не для того^ чтобы его снимать.

Ломов. Выход, который предлагает Ленин, ведет революцию к гибели, и поэтому на этот путь я не встану. Здесь очень много гово­рят о панике в рядах армии, а на самом деле этой паники нет. У стра­ха глаза велики. Мы, если захотим, очень многое можем сделать. Но если Ленин грозится отставкой, то вы напрасно пугаетесь. Надо брать власть без Владимира Ильича! Надо идти на фронт и делать все воз­можное. Хватит малодушничать, будьте на высоте задач, которые воз­ложил на вас мировой пролетариат!

Свердлов. Кто еще?

Все молчат. Только Ленин нервно ходит в своем углу: три шага налево, три шага направо.

Тогда будем решать. (Желая оттянуть развязку.) Может быть, кто-то еще хочет высказаться?

Все молчат

Голосуем только один вопрос: принять ли немедленно новые герман­ские условия? '

Дзержинский (не выдерживает). Товарищи! Надо перед голосованием устроить перерыв! Нам надо успокоиться! Мы возбуж­дены! Мы не слышим друг друга! Сейчас может произойти непопра­вимое несчастье для всей нашей партии, для всего нашего движения! Мы на грани раскола! Я требую перерыв!

Свердлов. Кто еще настаивает на перерыве? Никто. Голосуем. Кто за принятие новых предложений?. Ленин, Свердлов, Стасова, Ста­лин, Зиновьев, Смилга, Сокольников. Кто против?.. Бухарин, Ломов,

48

МИХАИЛ ШАТРОВ

Урицкий, Бубнов. Кто воздержался?.. Троцкий, Дзержинский, Иоффе, Крестинский. Итак, за принятие немецких условий семь членов ЦК, против — четыре, воздержались — четыре.

Бухарин. Какое же это большинство, когда четверо воздер­жавшихся тоже против! Их просто запугали отставками!

Урицкий. От своего имени, от имени членов ЦК Бухарина, Ломова, Бубнова, кандидата в члены ЦК Яковлевой, а также Пятако­ва и Смирнова заявляю следующее: не желая нести ответственность за принятое решение, которое мы считаем глубоко ошибочным и гу­бительным для русской и международной революции, тем более что решение принято меньшинством ЦК, так как четверо воздержавших­ся стоят на нашей позиции, мы заявляем, что уходим со всех ответ­ственных партийных и советских постов, оставляя за собой полную свободу агитации как внутри партии, так и вне ее за положения, ко­торые мы считаем единственно правильными.

Сталин. Это раскол. Это фракция.

Все молчат. Всем трудно говорить в эту минуту.

Троцкий. Кажется, мне надо мотивировать свое воздержание. Я скептически отношусь к возможности добиться мира хотя бы ценой капитуляции. Но я не хотел мешать созданию большинства для полу­чения единой линии.

Ломов. Владимир Ильич, а вы допускаете открытую агитацию против подписания мира?

Ленин, Да, допускаю.

Сталин. Я хочу поставить такой вопрос: не означает ли уход товарищей с ответственных постов фактического ухода из партии? Ведь брестские решения — ни мира, ни войны — тоже были приняты большинством в один голос, и ведь мы подчинились?

Ленин. Уход из ЦК не означает ухода из партии.

Урицкий. Хотя Сталин и предлагает нам выйти из партии, мы из партии уходить не думаем. Мы уходим с ответственных постов, а не из партии. А съезд разрешит вопрос, кто является выразителем мнения партии.

Сталин. Товарищи, я никого не обвиняю и считаю, что вы вправе поступать так, как считаете лучше. Я только хочу сказать о том чувстве боли, которое я испытываю к уходящим товарищам. Ведь Ломова, Смирнова, Пятакова совершенно некем заменить. Отдают ли себе товарищи отчет в том, что их поведение поведет к расколу? Если вы хотите ясности, а не раскола, то я прошу вас отложить ваши за­явления до завтра или, еще лучше, до съезда партии.

Ломов. Нет! Вы ответ немцам не откладываете, а будете прово­дить его в жизнь сейчас. И мы своего заявления не отложим.

Свердлов. Товарищи, сторонникам мира радоваться пока что рано. Ответ немцам должен быть дан не от имени ЦК нашей партии, а от имени высшего советского органа — ВЦИКа, через который нам нужно провести наше решение, а это далеко не просто. Учитывая на­личие оппозиционных партий, учитывая, что левые эсеры наверняка будут голосовать против нас, могу со всей определенностью сказать: каждый голос на вес золота. Если в наших рядах, в рядах большеви­стской фракции, не будет единства, точка зрения ЦК во ВЦИКе боль­шинства не получит.

Бухарин. Вы хотите лишить нас свободы голосования?

Свердлов. Да, товарищи, свободы голосования не будет. Все большевики должны проголосовать едино, так, как постановил Цент­ральный Комитет. Товарищи, прошу всех членов ВЦИКа быть на за­седании, все дела должны быть отложены, повторяю: каждый голос на счету. Кто не придет? Нет таких? Отлично. Если мы выступим еди­ным фронтом, это может увлечь и некоторых левых эсеров. Заседа­ние Центрального Комитета закрыто. Прошу всех перейти в Таври­

БРЕСТСКИЙ МИР

49

ческий дворец, где соберется ВЦИК. До семи утра осталось совсем ничего.

Группа латышей из Хора поднимается со своих мест и входит в кабинет Ленина.

Латыш (срывающимся от волнения голосом, с сильным акцен­том). Брестский мир обрекает советскую власть в Латвии на гибель. Да, так есть. Голосуя вместе с вами за этот мир, подписывая его, мы тем самым де-факто подписываем смертный приговор лучшим сынам латышского рабочего класса, которые томятся сейчас у немцев... ко­торых завтра отправят на виселицы по нашему голосованию. Это очень трудно, товарищи... Это большая трагедия для нас, латышей — членов ВЦИКа. Но мы понимаем, что сейчас самое главное — спасти советскую Россию, которая в будущем, мы уверены, придет нам на помощь, поможет вернуть советскую власть на нашу землю... Вот по­чему мы решили все-таки голосовать вместе с вами за мир... Но мы просим вас понять наши чувства, понять, что нам мучительно тяжело...

Ленин (после паузы). Мы не можем требовать сверхчеловече­ских усилий. Товарищам действительно очень тяжело. Я считаю, что мы должны поблагодарить товарищей латышей за проявление под­линного интернационализма, и в то же время вношу предложение разрешить им не голосовать. Даже без них у нас останется в запасе несколько голосов.

Свердлов. Возражений нет? Нет. Товарищи, единственная просьба: когда начнется голосование — уйдите из зала, чтобы фрак­ция осталась единой и сплоченной, чтобы никто не видел, что среди нас есть неголосующие. Все, товарищи, прошу пройти в Таврический.

Уходят все, кроме Ленина и Свердлова.

Ленин. Ну как, Яков Михайлович, дрогнут наши во ВЦИКе?

Свердлов. Могут.

Ленин. Что ж, воспользуюсь последней возможностью... Выйду к трибуне и буду кричать, требовать, убеждать... глазами. Каждый из них еще раз встретится со мной.

Возвращается **Дзержинский.**

Дзержинский (очень взволнован). Товарищи... вы меня зна­ете достаточно хорошо... вся моя жизнь — это революция... борьба адская... но сердце все равно живое... всегда сочится кровь, когда несправедливость... Я до сих пор не могу примириться с Брестом... но сейчас понял — если мы этого не сделаем, другим придется все начи­нать сначала... (Уходит.)

Свердлов. Совсем забыл. (Досгает из кармана листок из блок­нота.) Просил передать Робинс.

Ленин. Ответ американского правительства?

Свердлов. Английский язык... Дальше немецкого мне прод­винуться пока что не удалось.

Ленин (берет листок, читает, переводит). «Поддержка честных людей всего земного шара...» (Улыбается.) Это важно, очень важно, полковник Робинс. И когда-нибудь станет решающим фактором (Свердлову.) Пора и нам. Что с вами, Яков Михайлович? Вам плохо?

Свердлов. Устал. Чертовски. (Садится.) Полный раскол, Вла­димир Ильич... Не знаю... выдержим ли мы...

Ленин (долго молчит, собирается с мыслями). Да, конечно, это величайший кризис нашей революции... Но зато у нас теперь есть но­вый способ учиться, который поможет нам эту трещину изжить Жизнь, ежедневный опыт масс. Если бы трещина между нами прош­ла в самый низ, в массы — раскол был бы неминуем. Но единство масс восстанавливается сейчас очень быстро. Именно под влиянием

50

МИХАИЛ ШАТРОВ

фактов массы поймут правильность политики передышки и своим дав­лением снизу заставят сомкнуться обе половинки партии, трещина будет уничтожена. Уничтожена. (Помолчав.) Так, значит, орден мече­носцев, говорите? Ну-ну...

Свердлов (поднимается). Готов. Можем идти.

На сценической площадке — зал заседаний ВЦИКа. Хор представляет собой членов ВЦИКа. Все места заняты. Шумно, продолжаются бурные споры. Но вот появляются **Ленин и Свердлов** — воцаряется тишина. Свердлов проходит к трибуне, Ленин

занимает свое место в Хоре.

Свердлов. Товарищи члены Всероссийского Центрального Ис­полнительного Комитета! На ваше решение выносится только один вопрос: принять ли новые условия мира? Учитывая важность этого вопроса для судеб русской и мкровой революции и желая подчерк­нуть ответственность каждого члена ВЦИКа, постановлено голосо­вать поименно. Прошу члена ВЦИКа, чья фамилия будет названа, пройти к трибуне и громко и членораздельно заявить свою позицию. Начнем, товарищи.

Воцаряется мертвая тишина. Ленин встает со своего места, подходит к трибуне; теперь каждый голосующий непременно встретится с его взглядом.

Член ВЦИКа Авдеев!

Авдеев. Я против мира!

Хор взрывается аплодисментами, криками, оскорблениями.

Свердлов. Требую абсолютной тишины. Акулов?

Акулов. За мир.

Свердлов. Карахан?

К а р а х а н. За мир!

Свердлов. Каховская?

Каховская. Против!

Свердлов. Штейнберг?

Штейнберг. Против!

Свердлов. Мартов?

Мартов. Против!

Свердлов. Спиридонова!

Спиридонова. Против мира.

Свердлов. Енукидзе?

Енукидзе. За мир.

Свердлов. Дан?

Дан. Против!

Свердлов. Луначарский?

Луначарский. За мир!

Свердлов. Коллонтай?

Коллонтай. Согласна на мир.

Свердлов. Дзержинский?

Дзержинский. Да. Мир.

Свердлов. Домов?

Ломов. За мир.

Свердлов. Урицкий?

Урицкий. Мир.

Свердлов. Бухарин?

Бухарин (подойдя к трибуне, только Ленину). Вы перестали бы меня уважать, если бы узнали, что я, Николай Бухарин, ваш уче­ник, против своей партийной совести поднял руку за решение, кото­рое, по моему глубочайшему убеждению, расстреливает нашу рево­люцию.

Ленин молчит, только смотрит.

Владимир Ильич...

Ленин молчит.

БРЕСТСКИЙ МИР

54

Свердлов. Бухарин?

Бухарин. Что же мне делать, Владимир Ильич?

Ленин молчит.

Свердлов. Член ВЦИКа Бухарин?

Бухарин. Против мира.

Хор взрывается криками: «Браво! Позор! Тише!»

Свердлов. Прошу тишину! Продолжаем. Г орбов?

Г орбов. Отказываюсь голосовать!

Свердлов. Сталин?

Сталин. За мир.

Свердлов. Сокольников?

Сокольников. За мир!

Свердлов. Иоффе?

Иоффе. За мир.

Свердлов. Фабрициус?

Фабрициус. Воздерживаюсь!

Свердлов. Троцкий?

Молчание, никто не отвечает. Все начинают оглядываться.

Троцкий?

Г о л о с. Не явился!

Свердлов. Зиновьев?

Зиновьев. Выступаю за мир.

Свердлов. Рязанов?

Рязанов. Безусловно против!

Свердлов. Ульянов-Ленин?

Ленин. Мир!

Свердлов. Свердлов — за мир. Камков?

К а м к о в. Против!

Гаснет и вновь зажигается свет. Голосование закончено.

Свердлов. Итак, товарищи, голосование закончено. Разреши­те огласить итоги. За мир — сто шестнадцать голосов, против — во-. семьдесят пять, воздержалось — двадцать шесть. Таким образом, предложение о мире, внесенное большевиками, принято!

Последние слова Свердлова тонут в криках и воплях: «Предатели! Россию продали! Позор!» Большевики поднимаются со своих мест и, окружив Ленина, выходяг к нам

на авансцену.

Ленин (себе, нам, товарищам, очень негромко, доверительно). Мы вынуждены подписать это... Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной правде. Чем яснее мы поймем это, тем более твердой, закаленной сделается наша непреклонная решимость до­биться того, чтобы советская Россия выполнила свой главный интер­национальный долг — построила новое общество, дала народам мира осуществленную светлую идею, противопоставила войне, грязи и под­лости капитализма мир, чистоту и бла1 ородство социализма. Что нам нужно для этого? Мир или война? Для нас такой альтернативы не су­ществует. Нам нужно созидать, поэтому жажда мира для нас — это не тактический прием в минуты бессилия, это смысл всей нашей политики, всей нашей жизни. Каждый час мира дает социализму в тысячу раз больше, чем каждый день войны, пусть даже победонос­ной. Учитесь у тяжелых, но полезных уроков революции, товарищи... Учитесь, чтобы побеждать.

1962—1987 гг.

Занавес