Автором книги «Ленин из эмиграции в Россию» является швейцарский коммунист Ф.Платтен. Составитель сборника А.Е.Иванов. Сборник был издан в Москве в издательстве «Московский рабочий», серия Фонд правды в 1990 г. – 222 стр.

Впервые книга была опубликована в 1924 году в Берлине на немецком языке. Затем в 1925 году была из­дана на русском языке издательством «Московский рабо­чий» тиражом всего 10 тысяч экземпляров. Данный сборник в 1990 году был переиздан и дополнен письмами Ф. Платенна из лагеря, Про­щальным письмом к швейцарским рабочим В.И. Ленина, а также статьёй-воспоминанием Е. Ф. Усиевича.

Структура книги выглядит следующим образом: - от составителя; -предисловие;- К истории возвращения в Россию в 1917 году русских эмигрантов, живших в Швейцарии; (включает в себя 5 разделов, приложение); -I. Документы (5 док.) - II. Воспоминания (Н.Крупской, Г.Зиновьева, К.Радека, Я.Ганецкий, Е.Усиевич); - III. Письма Ф.Платтена О.В. Свенцицкой (Декабрь 1939 – март 1942 г.) - Примечания - Именной указатель.

**От составителя.**

Драматичная судьба этой книги не менее драматична и даже трагична чем судьба ее автора, швейцарского коммуниста Фрица Платтена.

Платтен — швейцарец, родился он 8 июля 1883 года в небольшом городке Таблат кантона Санкт-Галлен в многодетной семье столяра Петера Платтена. В 1890 году семья Платтенов переехала в Цюрих — самый крупный промышленный центр Швейцарии.

Пятнадцат лет Платтен поступает на металлообрабатывающий завод «Эшер — Вейс и К0». Постепенно под влиянием передовых рабочих у Платтена и его молодых товарищей на многое открывались глаза.

Платтен стал больше читать социал-демократическую прессу, активно участвовать в агитационной работе среди своих сверстников. В 1904 году Платтен вступает в социалистический просветительный рабочий союз «Эйнтрахт» («Согласие»), а также в организацию политэмигрантов «Интернациональные социалисты».

16 мая 1907 года полиции удалось захватить группу подпольщиков на одной из явок, где оказался и Фриц Платтен. Арест, тюрьма Платтен обвинялся в «принадлежности к преступной организации», Знал ли Ленин Платтена в 1905–1907 годах? На сегодня нет никаких данных, которые свидетельствовали бы об этом.

Ленин особо отмечал революционные действия латышских социал-демократов во время революции 1905–1907 годов, в рядах которых находился в то время Фриц Платтен. Вернувшись в Цюрих весной 1908 года, Платтен вновь распространяет революционную пропагандистскую литературу. Ленин посетил Цюрих и выступил в доме общества «Эйнтрахт» с рефератом на тему о революции 1905 года. Наконец-то мечта Платтена сбылась, он увидел и услышал Ленина.

Платтен занимает высокий пост секретаря правления Социал-демократической партии Швейцарии. Ленин отмечал большое значение цюрихской забастовки как первого решительного выступления швейцарского пролетариата. Сведения об этой забастовке Ленин, очевидно, взял из швейцарских газет, где конечно же упоминалось имя Фрица Платтена как одного из руководителей стачки.

Наступил 1914 год. Началась первая мировая война. Вскоре В. И. Ленин из Кракова перебирается в нейтральную Швейцарию. Фриц Платтен с первых дней войны занял твердую интернационалистскую позицию. Еще до начала войны он находился в оппозиции к правому партийному руководству. С началом же войны члены организации «Эйнтрахт» развернули антивоенную пропаганду, привлекая к этой работе наиболее решительных и последовательных интернационалистов. Такая позиция Платтена не могла не привести его к сближению с большевиками, находившимися в Швейцарии. Никто на собраниях не пользовался у рабочих таким успехом, как Платтен.

В жизни и политической деятельности Фрица Платтена Циммервальдская конференция явилась важнейшим рубежом. Именно здесь, в Циммервальде, Платтен впервые лично познакомился с В. И. Лениным. Платтен и его сторонники проделали большую работу по разъяснению в рядах социал-демократической партии. Результатом этой работы явилось то, что очередной съезд Социал-демократической партии Швейцарии, состоявшийся в ноябре 1915 года в Аарау, проголосовал за предложенную левыми резолюцию.

Ф. Платтен помог Ленину получить вид на жительство в Цюрихе, поручившись за него. С этого времени встречи Ленина и Платтена уже не были эпизодическими. В апреле 1916 года Фриц Платтен принимает участие в международной социалистической конференции в Кинтале. Частые контакты с Лениным, четкая последовательная позиция большевиков по насущным вопросам рабочего движения в условиях продолжающейся войны идейно вооружали Платтена и его сторонников.

Вскоре после съезда 1916 года в Швейцарской социал-демократической партии началась ожесточенная дискуссия по военному вопросу, который должен был специально обсуждаться на предстоящем Чрезвычайном съезде в 1917 году. Проект группы большинства был составлен в духе центристских тезисов Гримма, написанных им еще в июле 1916 года. Совсем в ином духе были написаны тезисы Фрица Платтена. Анализируя эти тезисы, В. И. Ленин оценил их весьма положительно. В феврале 1917 года в России произошла буржуазно-демократическая революция, пал царизм. С момента революции Ленин жил одной мыслью, ехать немедленно в Россию.

Шла война, а нейтральная Швейцария зажата в кольце воюющих держав. В книге Фриц Платтен на документальной основе подробно изложил историю возвращения В. И. Ленина и его спутников в Россию. В свое время эта поездка через Германию вызвала широкий интерес прессы. Не обошлось и без вымыслов и клеветы, обвинений Ленина и его соратников в сговоре с немецкими властями.

Почему правительство Милюкова и К° не пустило в Россию ехавшего с нами швейцарского социалиста Фрица Платтена. Правительство лжет, пуская слухи, что Платтен — друг немцев. Выполнив свою миссию — доставив В. И. Ленина и его спутников к русской границе, — Ф. Платтен вернулся в Швейцарию. Здесь ему пришлось пережить нелегкое время в связи с выполненной им ролью доверенного лица Ленина и его спутников.

В канун нового, 1918 года Платтен доставил в Петроград последнюю группу эмигрантов. Ленин пригласил Фрица Платтена на митинг в Михайловский манеж, где должен был выступить перед первым отрядом социалистической армии, уезжавшим на фронт. Собравшиеся слушали речь Ленина о значении создания революционной армии. Ленин, Мария Ильинична Ульянова и Фриц Платтен сели в закрытую машину, водителем которой был революционный солдат Т. М. Гороховик. Вдруг раздались короткие и сухие хлопки выстрелов. Пострадал только Фриц Платен. В тот момент, когда он пригнул голову Ленина, пуля обожгла ему руку, которой он пригибал голову Ленина.

Как бы ни было приятно находиться среди русских друзей, Платтен понимал, что ему пора домой, к швейцарским рабочим. 4 февраля 1918 года была созвана конференция представителей профсоюзов и социал-демократической партии. Платтен отправился к цюрихским рабочим и принял непосредственное участие в организации демонстрации 10 ноября. Одним из «опасных преступников» был объявлен Фриц Платтен.

Яркой страницей в биографии Платтена явилось его участие в учреждении III Коммунистического Интернационала. По предложению В. И. Ленина Платтен был избран одним из трех постоянных членов Президиума Коминтерна.

Окрыленный результатами I конгресса Коминтерна, Платтен спешил на родину. В Швейцарию он вернулся лишь в конце мая 1920 года, побывав за это время в тюрьмах Финляндии, Румынии, Литвы и Германии как «агент Москвы». И затем в Швейцарии. Скитания по тюрьмам довольно основательно подорвали здоровье Платтена.

Однако Платтен не прерывал связей с товарищами по левому крылу партии.  В марте 1921 года в Цюрихе собрались 145 сторонников Платтена и 28 человек из молодежной группы Якоба Герцога, называвших себя «старыми коммунистами». Фриц Платтен отдает все силы работе по завоеванию трудящихся масс на сторону Коммунистической партии. Несмотря на большую занятость, Платтен поддерживал постоянную связь с товарищами из Советской России.

27 мая 1920 года Фриц Платтен написал Ленину письмо, в котором сообщал: «Ко мне обращаются в большом количестве инженеры, техники, всевозможные специалисты с просьбой исходатайствовать им разрешение на въезд в Россию, дабы дать им возможность принести пользу — Советской России»[[1]](#footnote-1).

Фриц Платтен решает возглавить переселенцев из Швейцарии, и к апрелю 1924 года в селе Новая Лава Канадейской волости Сызранского уезда Симбирской губернии (на родине В. И. Ленина). Свыше 70 человек, в том числе и родители Платтена, составили основное ядро коммуны «Солидарность». На общем собрании коммунары приняли устав и единогласно избрали правление во главе с Фрицем Платтеном. Параллельно с работая на селе Платтен начиная с 1927 года все больше втягивается в работу интернациональных организаций в Москве.

В 1931 году Платтен переходит на работу в Международный аграрный институт в качестве старшего научного сотрудника отдела Центральной и Западной Европы. Здесь он проводил большую работу по установлению контактов с родственными учреждениями за границей, в частности в Швейцарии, Германии, Италии, Франции.

В конце 1931 года институт командирует Платтена за границу.  По возвращении из командировки Платтен, продолжая научную деятельность, одновременно вел преподавательскую работу в Московском институте новых языков в качестве преподавателя политэкономии, истории Коминтерна и немецкого языка.  Самозабвенно отдаваясь работе, Платтен не замечал, как сгущаются тучи над его головой. Сначала была арестована жена Платтена Берта Георгиевна Циммерман, работавшая с 1924 года в Коминтерне.  31 августа 1937 года решением Красногвардейского РК КПСС Платтен был исключен из партии «за связь с «врагом народа» — своей женой Б.Циммерман. 12 марта 1938 года Платтена арестовали.

В ходе суда Платтену удалось доказать свою невиновность по политической статье, и он был осужден по ст 182 — за «незаконное хранение оружия» — на четыре года.  Итак, Платтен получил четыре года и был сослан в Няндому, а затем в Липово Архангельской област. Некоторые подробности о пребывании в этом лагере содержатся в его письмах, которые помещены в конце этой книги. Они подготовлены к публикации Е. И. Дружининой — ученицей Платтена в Институте новых языков, матери которой Платтен писал эти письма из лагеря.

В 1942 году кончался срок ссылки Фрица Платтена, и он надеялся вскоре получить свободу, строил планы на будущее. Последнее письмо было написано по-русски кем-то в больнице, а потом пришло известие, что он скончался в больнице 24 апреля 1942 года.

**К истории возвращения в Россию в 1917 году русских эмигрантов, живших в Швейцарии**

Деятельность Ленина и вернувшихся с ним то­варищей была столь колоссальна по своим последствиям, она имела столь огромное историческое значение, что не покажется излишнем попытка дать по возможности пол­ное и основанное на документальных данных описание того, каким образом Ленину удалось в апреле 1917 года переехать через Германию в Россию.

О возвращении Ленина в Россию в 1917 году через враждебную ей Германию в свое время были опубликова­ны краткие сообщения Крупской, Радеком, Гильбо и Платенном.

О первой попытке Ленина проложить себе дорогу в Россию вместе с небольшой группой единомышленников сообщил Платенну он сам в 1919-1920 годах. Ленин сообщил Платенну о своей первой попытке во вре­мя беседы о статье Максимилиана Гардена, напе­чатанной в еженедельнике «Будущее»5.

Во время болезни Пллатена Ленин, при всех постигавших ударах судьбы, проявил свое внимание, прислав злободневную немецкую литературу. Среди присланных журналов была сенсационная статья Гардена «Людендорф и путешествие Ленина».

Приведенные в статье обстоятель­ства чрезвычайно заинтересовали Платенна. «Разоблачения» производило впечатление какой-то мистификации.

В свое время поездка Ленина вызвала большие тол­ки. Ленин сделался мишенью клеветнических нападок. Клевета тоже является своего рода оружием. Но вопрос о том, почему Германия так предупредительно согласилась раз­решить Ленину проезд через свою территорию, гарантировав ему даже экстерриториальность, — до сих пор мелькает у многих в уме.

Люди до сих пор не хотят понять, что все это могло произойти без того, чтобы между Людендорфом и Лениным состоялось какое-ни­будь определенное соглашение. Эти господа не хотели даже согласиться пересмотреть черные списки, в которые были занесены все циммервальдисты.

Ленин, по-видимому, никогда не разделял фантастиче­ских надежд Семковского. Французская печать намеренно распространяла ле­генду о том, что поездка Ленина через Германию могла состояться только вследствие определенного тайного со­глашения. Опубликованные мемуары Людендорфа, Чернина и Гинденбурга дают ясную картину тогдашнего поло­жения Германии.

Правительства Центральной Европы, и прежде всего Людендорф, рассчитывали найти в лице русских циммервальдистов людей, которые будут им по­могать в осуществлении их целей.

Еще весною 1917 года Людендорф основывал свою уверенность в победе только на одном козыре — переброска 70 дивизий с Восточного фронта на Западный должна была дать ему возможность нанести последний, решающий удар, повести «генеральный штурм на Париж» прежде, чем Америке удастся навсегда сделать невозможным прорыв Западного фронта.

Прощальное письмо Ленина к швейца­рским рабочим совершенно выходило из обычных рамок. Ни один документ, исходящий из других эмигрантских групп, не может быть поставлен в один ряд с ним

Было бы, поэтому чрезвычайно интересно знать, что, собственно, могло побудить немецкий гене­ральный штаб разрешить проезд через Германию Людендорф, мечтал найти в Ленине помощника для своей политики.

Поездка Ленина была результатом стараний всех проживавших в Швейцарии русских эмигрантов, за ис­ключением социал-патриотов.

**1. Шаги, предпринятые русской группой проживав­ших в Швейцарии эмигрантов-циммервальдистов с целью вернуться на родину.**

В ЦК входят представители:

а) организаций русских эмигрантов в Женеве, Лозанне, Берне, Цюрихе, Базеле, Кларане, Шо-де- Фоне, Давосе и в других местах;

б) правлений всех организаций помощи рус­ским политическим заключенным и ссыльным;

в) заграничных центральных органов различ­ных русских политических партий:

* организацион­ного комитета Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевистская фракция); Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии (фракция большевиков);
* представители партии социалистов- революцио­неров; группы интернационалистов, представлен­ной в Циммервальде Бобровым (Натансоном);
* Бун­да 16, фракции «Наше слово» 17 (направление Троцкого — Рязанова);
* фракции «Вперед» 18;
* Польской социалистической партии;
* Польской социал-демократии (оба течения) 19;
* латышских социал-демократов 20, еврейских социалистов-территориалистов 21;
* поалейционистов 22;
* анархистов-коммунистов 23.

ЦК объединяет 560 эмигрантов, социал-патриотическая отдельная организация насчитывает 160 эмигрантов ЦК представляет, таким образом, значительное большинство русских эмигрантов в Швейцарии и охватывает все партийные направления, стоящие на почве Циммервальда.

Возвращение русских эмигрантов из Швейцарии в Россию представляется делом крайне неотложным.

Главнейшим препятствием для интернационалистов-циммервальдистов служит то, что все они без исключения фигурируют в специальных, так называемых черных, списках, ведущихся антантовскими правительствами.

21 апреля ЦК по возвращению русских поли­тических эмигрантов, проживающих в Швейцарии, была получена следующая телеграмма из Петрограда: «В ответ на вашу телеграмму, адресованную Чхеидзе, Керенскому и Вере Фигнер, касательно возвраще­ния эмигрантов через Германию, считаем проезд через Германию в обмен на немецких интерниро­ванных граждан невозможным[[2]](#footnote-2).

ЦК послал Совету рабочих и солдатских депутатов в Петроград следующую телеграмму: «В ответ на телеграмму, посланную нами 5 апреля Чхеидзе, Керенскому и Фигнер, получили телеграм­му от Милюкова, в которой он официально откло­няет наше предложение обменять русских полити­ческих эмигрантов на немецких интернированных граждан[[3]](#footnote-3).

Милюков сам, по официальному сообщению Петроградского телеграфного агентства, признал, что путешествие че­рез Норвегию крайне затруднительно.

Когда Ленин решил поехать через Германию, представители партийных группировок интернационалистического направле­ния были против этой поездки.

ЦК по возвращению русских политических эмигрантов, проживающих в Швейцарии, охватыва­ет огромное большинство русских эмигрантов, при­ том самого различного партийного направления.

Гримм предпринял путеше­ствие в Петроград не по собственной инициативе, а по поручению самих русских эмигрантов

Уже после отъезда Гримма ЦК получил от министра иностранных дел Милюкова ответную те­леграмму, в которой без всякой мотивировки откло­няется предложение ЦК обменять эмигрантов на интернированных в России немецких граждан.

9 апреля 1917 г Ленин уехал из Цюриха и 17 апреля прибыл в Петроград. Когда Платенн получил разрешение перевезти в Россию первую партию эмигрантов в 60 человек, то созданный для этой цели ленинский комитет по организации поезд­ки известил об этом Мартова и просил сообщить число едущих с ним товарищей.

**2. Самостоятельные действия Ленина в деле возвра­щения русских эмигрантов, проживающих в Швейцарии**

По инициативе Радека швейцарский корреспондент «Франкфуртер Цейтунг» пытался выяснить в немец­ком посольстве в Берне, как отнесутся немецкие власти к возвращению русских эмигрантов через Германию. Так как непосредственные сношения эмигрантов с немецкими властями были признаны нежелательными, то решено было поручить ведение переговоров товарищу Гримму.

Ленин, Радек, Мюнценберг и Платенн отправились для конфиденциальной беседы в комнату правления. Ленин обратился к Платенну с вопросом, согласился бы он стать их доверенным ли­цом в деле организации поездки и сопровождать их при проезде через Германию.

Гримм заявил, что он считает вмешательство Платтена нежелательным. Роберт Гримм ничего не предпринял про­тив задуманного шага, и министр Ромберг принял Платенна для переговоров по делу о переезде русских эми­грантов, проживающих в Швейцарии.

Немецкие власти не долж­ны были знать имен уезжающих эмигрантов. Разрешение на проезд давалось на основе об­мена уезжающих на немецких и австрийских плен­ных и интернированных в России.

Ганецким взял на себя обязанности заграничного представительства русской большевистской партии.

Ромберг известил Платенна о том, что в Штутгарте к ним в поезд сядет г-н Янсон, представитель Генеральной комиссии немецких про­фессиональных союзов. Ромберг сообщил в дальнейшем, что член правитель­ства Гофман сделал распоряжение пограничным властям не чинить никаких препятствий.

К 11 часам утра 9 апреля Цюрихское вокзальное управление было предупреждено о отъезде.

Споры вызвали, просьбы врача — Оскара Блюма (автора книги «Выдающиеся личности русской революции») участвовать в поездке. Ленин и Зиновьев дали ему понять, что будет луч­ше, если он откажется от поездки. На момент и не было доказательств что он шпион.

«Вдруг мы увидели, — пишет Шараш, — как Ленин сам схватил этого человека, успевшего пробраться в ва­гон немного раньше назначенного времени, за воротник и вывел его с ни с чем несравнимой самоуверенностью обратно на перрон»[[4]](#footnote-4).

**3. Переезд Ленина.**

9 апреля 1917 года в половине третьего группа эмигрантов направилась из ресторана «Церингергоф» к цюрихскому вокзалу. Сильнейшим образом взволновала многих ехавших следующая картина. Франкфуртские рабочие и работни­цы проходил длинный ряд измученных, усталых лю­дей с потухшим взором. Это траурное шествие, пробудило в серд­цах ехавших эмигрантов надежду на то, народные массы в Германии восстанут про­тив господствующих классов. В ноябре 1918 года разразилась революция в Германии.

Из письма Клёти от 8 апреля 1917 года видно, что вопрос о «поездке Ленина» был решен немец­ким правительством и высшим военным командованием, при поддержке Генераль­ной комиссии немецких профессиональных союзов.

Керенский угрожал возбудить против едущих эмигрантов обвинение в государственной измене и по всем сведениям надо было ожидать, что Ленин и его товарищи встретят в Петрограде, наряду с большим чис­лом стойких друзей, также множество яростных и подлых врагов.

На конференции эмигрантов с представите­лями шведской и норвежской социалистической молоде­жи был сделан подробный доклад о совершенном переезде и были изложены те политические соображе­ния, которые заставили ехать через Германию.

Впоследствии стала еще более очевидной невозможность вернуть­ся в Россию через Англию и необходимость поездки че­рез Германию, особенно когда по возвращению в Стокгольм, Платенн узнал об аресте Троцкого и его товарищей, произведенном английскими властями.

В Торнео, на пограничной рус­ской станции, встреча, оказанная эмигрантам местными солдатами, отличалась исключительной теплотой.

Платенну на границе заявили, его вынуждены отвезти обратно под конвоем на шведскую границу. При приезде в Петроград Ленин и товарищи его не были арестованы., приезд Лени­на был отпразднован самым торжественным образом. Суханов описал, как Ленина встретили в Петрогра­де.

**4. Статья Гардена и разъяснение Ленина по поводу одной попытки получить пропуск через Германию.**

Как только разразилась рево­люция и в среде русских эмигрантов, проживавших в Швейцарии, встал вопрос о возвращении на родину. Субъект с темной репутацией, в качестве компа­ньона Парвуса, обратился под фальшивым именем к од­ной цюрихской даме, которая, по его сведениям, была близка к одному большевику, и предложил ей добиться разрешения для нескольких видных революционеров вернуться в Россию через Германию. Обстоятельство это убеди­ло Ленина, что посредник по делу — агент немец­кого правительства, и он оборвал дальнейшие переговоры.

В сентябре месяце 1917 года, накануне Октябрьской революции, Платенн по­лучил приглашение явиться на заседание комитета, где ему задавались вопросы относительно участия в переезде Ленина.

Председатель предлагал Фрицу Платтену рассказать, каким образом и почему он взялся за организацию переезда первой партии эмигрантов через Германию.

Гримма с немецким посольством подвинулись на­ столько вперед, что в принципе поездку можно бы­ло считать решенной и оставалось только фиксиро­вать время ее и урегулировать некоторые техниче­ские детали.

В марте 1917 г в половине 12-го я был вызван по те­лефону Радеком.

Придя туда, он застал в ресторане за круглым столом Радека, Ленина, жену Ленина, Мюнценберга после совещания в комнате правления — также Зиновьева, Вронского и товарища Зиновьеву.Гримм был поставлен в известность, что Платтен получает полномочия доверенного ли­ца уезжающих эмигрантов.

Гримм был против это­го. В посольстве Платтен не вел никаких перего­воров политического характера, он заявил там, что пришел урегулировать технические детали поезд­ки, так как принципиальная сторона дела была уже до того разрешена. Представитель Генеральной комиссии профессиональных союзов Янсон пытался вступить в беседу с эмигрантами, однако его попытка была отклонена.

Платтен из вежливости не мог буквально передать Янсону ответ эмигрантов, но дал ему понять, что к эми­грантам он не будет допущен.

На вопрос, кто первый сделал предложение организовать поездку через Германию, Платтен от­ветил, что не решается назвать имя, однако приба­вил, что идея эта исходила от одного очень влия­тельного меньшевика.

Платтену был прочитан протокол на русском языке, где упоминается имя Мартова, по­сле чего Платтен подтвердил, что действительно это был именно Мартов.

Ввиду высказанно­го опасения, что было бы политически нецелесообразным взять на себя руководство дальнейшими поездками после того, как он руководил поездкой Ленина, для Платтена стало очевидным, что ему следует взять свое предложение обратно.

Платтен указал немецкому посольству на необходимость по­влиять на швейцарское правительство в смысле предоставления более льготных условий при проез­де.

На вопрос, заданный Платтеном, считает ли себя комитет компетентным для производства по­добного рода расследования, был дан утвердитель­ный ответ.

На вопрос Платтена, обращенный к представи­телю большевиков, имеет ли он сделать какие-ни­будь возражения против его показаний, последний ответил отрицательно, добавив, что эти показания послужат к выяснению дела.

**5. Дело Гримма.**

Дело Гримма может быть поставлено в связь с по­ездкой Ленина лишь постольку, поскольку эта последняя была результатом усилий всей русской эмиграции, стояв­шей на почве Циммервальда.

Ленин давно уже отно­сился скептически к политической деятельности Гримма и порвал с ним всякие отношения еще в тот момент, ко­гда не было налицо определенных данных, свидетель­ствовавших о том, что Гримм сам нарушил принципы Циммервальда, свидетельствует о глубоком внутреннем чутье Ленина.

Во время переговоров, которые Семковский вел с правлением Швейцарской социал-демократической партии 30 апреля 1917 года, он огласил следующие резо­люции комитета эмигрантов: «1 ЦК по возвращению русских политических эмигрантов, живущих в Швейцарии, объединяет огромное большинство русских эмигрантов, притом самого различного партийного направления, а так­ же значительное количество беспартийных, — в то время как вышедшая из состава ЦК группа «русских эмигрантов, стоящих на почве национальной оборо­ны», представляет лишь те немногочисленные эле­менты, чья политика продолжения войны «до по­ бедного конца» обособила их от огромного боль­шинства эмигрантов.

Гримм, само собою разумеется, был уполномочен ЦК, а не той обособившейся орга­низацией, которой правительства Антанты недела­ют никаких препятствий при возвращении на роди­ну, предпринять поездку в Петроград для того, что­ бы, ввиду трудностей письменного и телеграфного сношения, лично передать Совету рабочих депута­тов, а также министру юстиции Керенскому и комитету Веры Фигнер настроения огромного большин­ства проживающих в Швейцарии эмигрантов.

Накануне отъезда Гримм прислал на имя председателя Швейцарской социал-демократической партии письмо: «Берн, 17 апреля 1917 г Правлению Швейцарской социал-демократиче­ ской партии Цюрих. Во избежание каких-либо недоразумений считаю нужным поставить вас в известность о моей поездке, равно как и о моей миссии, и указать, что я, само собою, взял на себя поручение отнюдь не в качестве члена правления партии, а как частное лицо, к которому обратились с просьбой об этом.

Так как ехать через Францию и Англию могут только те из них, кто является сторонником дальнейшего ведения войны, то часть эмигрантов вынуждена оставаться здесь.

Созданный для этой цели комитет обратился ко мне с просьбой доложить об этом русскому министру юстиции Керенскому и Со­вету рабочих депутатов и на месте принять необхо­димые предварительные меры по этому обмену.

Вторую партию русских эмигрантов, ехавших через Германию, сопровождал товарищ Ганс Фогель. Поездка Гримма, присоединившегося в Стокгольме ко второй партии эмигрантов, закончилась, благодаря деятельности Гримма в Петрограде.

Социалистиче­ские министры Скобелев и Церетели, после переговоров с Гриммом, немедленно одобрили его высылку из России. Когда о действиях Гримма стало известно, обще­ственное мнение пришло в сильное возбуждение. Гримм действовал в Петрограде исключительно под своей ответственностью, не сносясь ни с одним из членов социал-демократической фракции.

Международная социалистиче­ская комиссия по расследованию дела Гримма, ознакомившись с телеграммами, кото­рыми обменялись Гримм и Гофман, рассмотрела вы­ двинутые против Гримма обвинения. Он предпринял этот шаг, не посоветовавшись предварительно ни с находившимся в Петрограде членом Международной социалистической комис­сии Анжеликой Балабановой, ни с представите­лями русских циммервальдских партий.

Гримм не ограничился тем, чтобы запросить у Гофмана сведения только об этом, а в своей телеграмме распространялся об опасности для мирных переговоров немецкого наступления и о необходимости выдачи паспортов делегатам, еду­щим на международную конференцию, созываемую Советом рабочих депутатов.

Следственная комиссия посчитала пове­дение Гримма принципиально не допустимым. Мар­тов и Раковский, принимавшие участие в Циммерваль­дской конференции в качестве представителей русской, польской и румынской социал-демократических партий, выступили 30 июня на происходившем в Петроград.

У пред­ставителя Циммервальда и Кинталя закружилась голова от опьяняющего аромата славы, повеявшего на него на тех высотах, куда вознесли Гримма его дарования и энергия.

**1. Документы**

**1. Ленин о русской революции**

**(Доклад о задачах РСДРП в русской революции)**

Важнейшей предпосылкой для «чуда» переворота в России был «великий мятеж» 1905-1907 годов.

Правительство Гучкова и Милюкова, помещичье капиталистическое правительство, не может дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. Чхеидзе — Туляков и Скобелев — разъезжа­ют по поручению правительства Гучкова и Милюкова для того, чтобы внести успокоение среди солдат, бунтующих против либерально-буржуазных генералов то Чхеидзе и его друзья ведут са­мую скверную политику, на руку буржуазии, и этим вре­дят революции.

В газетах было опубликовано извлечение из Манифеста Центрального Комите­та. Этот Манифест появился в Петербурге 18 марта. В нем выставлены следующие требования: демократиче­ская республика, 8-часовой рабочий день, конфискация дворянского крупного землевладения в пользу крестьян, конфискация хлебных запасов, призыв немедленно на­чать мирные переговоры, которые должны вестись не правительством Гучкова и Милюкова, а Советом рабочих и солдатских депутатов.

Программа мира такова:

1) Совет рабочих депутатов в качестве революцион­ного правительства тотчас заявил бы, что никакими дого­ворами ни царской монархии, ни буржуазных прави­тельств он не связан

2) Он опубликовал бы немедленно все эти разбой­ ничьи договоры

3) Он открыто предложил бы всем воюющим держа­ вам тотчас заключить перемирие.

4) Основные условия мира: освобождение всех ко­ лоний и всех угнетенных народов.

5) Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, а предлагает рабочим всех стран свергнуть свои правительства.

6) Военные долги, заключенные буржуазией, долж­ ны уплачивать сами капиталисты.

**ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО К ШВЕЙЦАРСКИМ РАБОЧИМ**

Уезжая из Швейцарии в Россию для продолжения революционно-интернационалистической работы на на­шей родине, мы, члены Российской социал-демократиче­ской рабочей партии, объединенной Центральным Коми­тетом, шлем вам товарищеский привет и выражение глубо­кой товарищеской признательности за товарищеское от­ ношение к эмигрантам.

Если открытые социал-патриоты и оппортунисты, швейцарские «грютлианцы», перешедшие, как и социал-патриоты всех стран, из лагеря пролетариата в лагерь буржуазии, если эти люди открыто приглашали вас бо­роться против вредного влияния иностранцев на швейца­рское рабочее движение, — если прикрытые социал-патриоты и оппортунисты, составляющие большинство среди вождей швейцарской социалистической партии вели в прикрытой форме такую же политику, — то мы должны заявить, что со стороны революционных социалистиче­ских рабочих Швейцарии, стоящих на интернационалистской точке зрения, мы встречали горячее сочувствие и извлекли для себя много пользы из товарищеского общения с ними.

Для нас не подлежало и не подлежит ни малейшему сомнению, что империалистское правительство Англии ни за что не пропустит в Россию русских интернациона­листов, непримиримых противников империалистского правительства Гучкова-Милюкова и КО, непримиримых противников продолжения Россиею империалистской войны.

Мы остаемся, безусловно верны тому заявлению, ко­торое мы сделали в Центральном Органе нашей партии, в газете «Социал-Демократ», издававшейся в Женеве, в № 47 от 13 октября 1915 года.

Новое пра­вительство России, которое вело переговоры с братом Николая II о восстановлении монархии в России и в кото­ром главнейшие, решающие посты принадлежат монар­хистам Львову и Гучкову, это правительство пытается об­мануть русских рабочих посредством лозунга «немцы должны свергнуть Вильгельма».

Но крестьянский характер страны, при громадном сохранившемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 года, может придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции про­ лог всемирном социалистической революции, ступеньку к ней.

Русский пролетариат не может одними своими сила­ми победоносно завершить социалистической рево­люции.

Немецкий пролетариат есть вернейший, надежней­ший союзник русской и всемирной пролетарской рево­люции.

Превращение империалистской войны в войну гражданскую становится фактом.

**ПРОТОКОЛ О ПРОЕЗДЕ ЛЕНИНА ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ В 1917 ГОДУ**

Члены Заграничного бюро Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии заявили, что не берут на себя ответственности за даль­нейшую отсрочку возвращения в Россию, и послали Мар­тову и Боброву следующее заявление: Переговоры велись товарищем Гриммом с представителем правительства нейтральной страны — с министром Гофманом, который не счел возмож­ным для Швейцарии официально вмешаться в это дело, ибо английское правительство, несомненно, сочтет это обстоятельство нарушением нейтралитета со стороны Швейцарии.

Гримм внес это предложение предста­вителям всех групп политических эмигрантов.

Принимая во внимание эти результаты, Заграничное бюро Центрального Комитета постановляет осведомить всех членов нашей партии о том, что предложение немедленного отъезда принято, что все, желающие сопровождать в путешествии, должны записаться.

**Цюрих, 31 марта 1917 года.**

**Н. Ленин. Г. Зиновьев.**

Документ этот, снабженный комментарием групп противников, передан был Гримму, он сделал официозное заявление содержания: Берн, 2 апреля 1917 г. Уважаемые товарищи!

Только что я узнал о циркуляре Заграничного бюро Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии относительно организации возвращения эмигрантов в Россию.

Я весьма изумлен содержанием этого циркуляра не только, поскольку он касается моей личности, кото­рой приписывается совершенно неправильная по­зиция. Я считаю себя вынужденным, подтвердить нижеследующие факты: В соответствии с результатами совещания русских товарищей, происходившего 19 марта в Берне, я предложил швейцарскому политическому департаменту выяснить, нет ли возможности произ­вести своего рода обмен русских эмигрантов Швейцарии на интернированных в России.

Предложение было отклонено, принимая во внимание нейтрали­тет страны. Окончательный результат переговоров был следующий: русские товарищи должны были обра­титься прямо к Временному правительству через посредство министра Керенского.

Платтена заявил, что разглашение роли Гофмана могло бы причинить существенный ущерб швейцарскому нейтралитету. Гримм заявил о своей готовности предпринять и дальнейшие шаги по делу отъезда той группы, которая решилась на скорейший отъезд.

Третьего апреля Платтен обратился в германское посольство в Берне и заявил, что он продолжает начатые Гриммом переговоры 2 апреля, была принята ре­золюцию.

Организаторы поездки согласны были с первой ча­стью резолюции, но они не могли признать, будто сопротивление Временного правительства организации возвращения русских эмигрантов в Россию не доказано.

Правительство это, чтобы доказать тот факт, что оно — противник империа­листической политики, продолжает применять методы прежнего правительства, конфискует адресованные ра­бочим депутатам телеграммы и т. д.

**4. Заявление Гримма 20 июня 1917 года.**

19 июня 1917 года в № 9 Стокгольмского корре­спондентского листка Циммервальдской международной комиссии Гримм опубликовал следующее объяснение:

ВЫСЫЛКА ТОВАРИЩА ГРИММА ИЗ РОССИИ

Заявление Гримма: «Вечером 9 июня ко мне явились товарищи Аксельрод и Мартов и сделали мне ошеломляющий запрос, — не было ли передано мне швейцарским посланником в Петрограде мирное предложение германского правительства в целях прямой или косвенной передачи такового русскому правитель­ству или не делал ли он относительно меня каких- нибудь попыток, направленных к этой цели[[5]](#footnote-5).

Четыре дня спустя, 13 июня, Гримм получил через по­ средников министров Церетели и Скобелева копию бернской телеграммы швейцарскому посланнику в Петрограде, с которой Временное правительство уже тем временем ознакомилось.

Одновременно с этим министр Скобелев упо­мянул, что телеграмма будет завтра опубликована в Берне, а затем в Петрограде и что мне будет дана возможность сделать — перед опубликованием — заявление.

Гримм как социал-демократ уклонялся от ис­пользования в качестве посредника империа­листических мирных планов между правительства­ми.

Гримм притистовал против признания его германским агентом Он слагает с себя пост председателя Циммервальдского объединения и предоставляет швейцарской партии решить вопрос, рас­полагает ли он мандатом или нет. 20 июня Хеглунд заявил, что он, Карльсон и Нёрман временно займутся делами Международной социалистической комиссии.

**ДОКЛАД СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛУ ГРИММА, СДЕЛАННЫЙ 28 АВГУСТА 1917 ГОДА ПРАВЛЕНИЮ И ПРЕЗИДИУМУ ШВЕЙЦАРСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ**

Избранная правлением Швейцарской социал-демократической партии следственная комиссия по делу Гримма выслушала Гримма, рассмотрела прото­кол Стокгольмской следственной комиссии, ознакомилась с докладом товарища Гримма на имя члена правительства Адора и с другими документами.

Товарищу Гримму было поручено 17 апреля 1917 года Центральным комитетом по возвращению на родину русских политических эмигрантов, проживающих в Швей­царии, поехать в Россию и там сделать устный доклад Временному правительству и Совету рабочих депутатов.

По категорическому заверению Гримма, между ним и членом правительства Гофманом перед отъездом не состоялось никакого соглашения о посылке инфор­маций посредничества по ведению мирных переговоров и т. п. 25 мая Гримм обратился к швейцарскому по­сольству в Петрограде и попросил атташе посольства те­леграфировать министру Гофману следующее: «Потребность мира ощущается здесь всеми.

Считают, что конференция эта состоится на­верняка, поскольку правительства не будут чинить препятствий с паспортами. Все страны обещали прислать своих представителей.

26-27 мая в шифрованном виде запрос Гримма Гофману.

Гримм заявил, что ему ничего не известно о телеграмме.

После этого министры- социалисты потребовали от Гримма, что­ бы он подтвердил свои слова письменным объяснением Тогда Гримм дал следующее объяснение –«Содержание телеграммы должно рассматри­ваться как попытка Германии использовать мою деятельность в Петрограде, имеющую целью восста­новить прерванные международные социалистиче­ские связи и содействовать всеобщему миру в инте­ресах германского правительства, его дипломатиче­ских планов и сепаратного мира».

Перед отправлением своего запроса министру Гоф­ману товарищ Гримм не поставил в известность о предпринимавшемся им шаге ни находившегося в тот мо­мент в Петрограде члена Международной социалистиче­ской комиссии товарища Балабанову, ни кого-либо из партийных товарищей-циммервальдцев.

**Заключение 1.**

До посылки телеграммы Гримм проводил в Совете рабочих и солдатских депута­тов и на других собраниях мысль, что необходи­мо потребовать от Временного правительства, заключение немедленного и всеобщего перемирия, и что в слу­чае отказа со стороны Временного правительства нужно потребовать выхода социалистических министров из состава правительства.

Гримм заявляет, что еще до своего приезда в Петроград он задавал себе вопрос, который позже с разных сторон ему задавали в Петрограде: можно ли взять на себя от­ветственность и повести агитацию за немедленное и общее прекращение военных действий, если на­ лицо имеется опасность, что Россия может подверг­нуться нападению со стороны центральных держав и революция будет раздавлена военной силой?

Комиссия имеет тем меньше оснований игно­рировать эти показания товарища Гримма, что и стокгольмская комиссия, лучше ее осведомленная, пришла к тому же заключению. Грейлих, Клёти, Ланг, Г Мюллер, Нобс, Шней­ дер Товарищ Нэн вносит от имени меньшинства следую­щее предложение: «Президиум Швейцарской социал-демократической партии порицает шаг Гримма, выразившийся в сношениях с министром Гофманом, так как он противоречит взглядам социалистов на дипломатию и так как Гримм этим самым подверг опасности мир и нарушил нейтралитет Швейцарии.

Доклад следственной комиссии и внесенные предло­жения подробно обсуждались в президиуме партии на за­седании 1 сентября 1917 года в Аарау. При голосовании за предложение большинства было подано 18 голосов, за предложение меньшинства — 15 голосов.

**ВОСПОМИНАНИЯ**

**Н. Крупская ИЗ ЭМИГРАЦИИ В ПИТЕР Последнюю зиму**

**(1916-1917 гг.)**

В Цюрихе жилось невесело. Рвалась связь с Россией. Только из эмигрант­ской столовой, забегал на минутку Гриша Усиевич.

На первое собра­ние пришло что-то около 40 человек. Ильич изложил свою точку зрения на войну, на необходимость осудить вождей, изменивших делу пролетариата, излагал про­грамму действий.

Однажды забрели фе­шенебельную часть Цюриха и неожиданно наткнулись на Нобса, редактора цюрихской социалистической газеты, ходившего тогда в левых Нобс, завидя Ильича, сделал вид, что хочет сесть в трамвай.

Ильич метался. Он попросил Вронского разузнать, нельзя ли как-нибудь через контрабандиста пробраться через Германию в Россию.

Когда выяснилось, что при помощи швейцарских товарищей можно будет получить пропуск через Германию, Ильич сразу взял себя в руки. Старался обставить дело так, чтобы ничто не носило характера самомалейшей сделки не только с германским правительством, но и с немецки­ми социал-шовинистами, старался все юридически офор­мить. Шаг был смелый не только потому, что грозила кле­вета, обвинение в измене отечеству, но и потому, что не было никакой уверенности, что Германия действительно пропустит, не интернирует большевиков.

Когда пришло из Берна письмо, что дело улажено и можно двинуться оттуда в Германию, Ильич сказал «Поедем с первым поездом». Революционный народ одинаково торжественно и встретил своего вождя, и проводил его в могилу.

**Г.Зиновьев**

**ПРИЕЗД В. И. ЛЕНИНА В РОССИЮ**

Весть о Февральской революции застала эти строки в Берне В. И. жил в это время в Цюрихе. От В.И., зовущую «немедленно» приехать в Цюрих Ждал ли Владимир Ильич столь быстрой развязки?

Мы бродили с В. И. бес­ цельно, находясь под впечатлением нахлынувших собы­тий. Истосковались по русской речи, по русскому возду­ху.

В. И. придумывает планы, один другого неосуществимее: про­ехать в Россию на аэроплане, проехать через Швецию по паспортам глухонемых, добиться обмена на немецких военнопленных, попробовать проехать че­рез Лондон, и т. п.

Впервые выска­занная мысль о порядке проезда через Германию встре­тила, как и следовало ожидать, бурю негодования со сто­роны меньшевиков, эсеров и всей вообще небольшевист­ской эмиграции.

Помню, на Цюрихском вокзале, когда мы все сели уже в вагон, чтобы двигаться к швейцарской границе, не­ большая группа меньшевиков и эсеров устроила Влади­миру Ильичу нечто вроде враждебной демонстрации.

Берлин, который мы ви­дели только из окна вагона, напоминал кладбище.

Один из керенских офицеров, исполняющий должность коменданта Белоострова, даже «рапортует» Владимиру Ильичу. Начинается новая глава в истории международной пролетарской революции.

Крупской о том, как Ильич проехал через Германию

Когда Владимир Ильич пришел к убежде­нию, что нечего и мечтать о том, чтобы союзники пропу­стили его с товарищами, ему оставалось выбрать одно из двух: либо пытаться переехать нелегально через Германию, либо сделать то же самое с ведома властей.

По поручению Владимира Ильича я и Леви, то­гдашний член союза Спартака, находившийся проездом в Швейцарии, обратились к знакомому нам представителю франкфуртской газеты: доктору Дейнгарду.

Через него запросили герман­ского посланника Ромберга, пропустит ли Германия рус­ских эмигрантов, возвращающихся в Россию.

Послали к Ромбергу швейцарского социалистического депутата Роберта Гримма, секретаря Циммервальдского объединения. Гримм рассказывал, как удивлен, был германский посол, когда ему прочитали наши условия проезда через Германию.

Гримм, продолжал ве­сти переговоры от имени группы Мартова, безусловно, уже в Швейцарии впутался в разговоры об условиях ми­ра, и после, пробравшись в Петроград, сообщал «своему» правительству о видах на мир, что, в свою очередь, веро­ятно, передавалось немцам.

Товарищ Ганецкий, ожидавший в шведской гавани уже несколько дней, притворившись представителем рус­ского Красного Креста, добился права пользования пра­вительственным радио.

В Стокгольме пытался по­ видаться с Лениным от имени ЦК германской социал-де­мократии Парвус, но Ильич не только отказался его при­нять, но приказал мне, Воровскому и Ганецкому совмест­но с шведскими товарищами запротоколировать это об­ ращение.

Ганецкий и Воровский, живущие постоянно в Стокгольме, и я, не могли ехать в Петроград из-за своего грешного австрийского происхождения, были назначены загранич­ным представительством ЦК.

**Гэнецкий**

**ПРИЕЗД ТОВ. ЛЕНИНА ИЗ**

**ШВЕЙЦАРИИ В РОССИЮ (1917 г.)**

«Ильич должен, во что бы то ни стало скорее добираться в Россию»[[6]](#footnote-6), — вот рефлекс после первых сообщений о февральской революции...

Вопрос поездки не меньше волновал самого Владимира Ильича.

Вначале каза­лось, что Владимиру Ильичу следует ехать, как и всем эмигрантам, — на Англию. Но то, что казалось ясным для многих, не всегда удовлетворяло Владимира Ильича. На сделанное в этом направлении предложение и от нас из Скандинавии, и от товарищей из Питера Вла­димир Ильич прислал мне 30 марта из Цюриха следую­щую телеграмму в Стокгольм: «Англия никогда меня не пропустит, скорее интернирует. План Владимира Ильича не так легко было про­ вести.

Не так легко было убедить почтенное Временное правительство «помочь» приезду Владимира Ильича, при этом через Германию: — что сказала бы на это ее вели­чество Антанта?

Получаю вдруг теле­грамму от Владимира Ильича с сообщением, что выслано мне важное письмо, получение которого просит подтвер дить по телеграфу.

В нем маленькая записка Владимира Ильича и 2 фотографии — его и тов. Зиновьева.

Из Питера же приходили сбивчивые инструкции по во­ просу о приезде Владимира Ильича.

Когда оказались напрасны все надежды на помощь Временного правительства обеспечить проезд через Ан­глию, швейцарские эмигранты решили приступить к пе­реговорам с германским правительством.

6 апреля я получаю от Владимира Ильича из Берна следующую телеграмму: «У нас непонятные задержки. Ульянов»[[7]](#footnote-7). Владимир Ильич, очевид­но, убедил меньшевиков, и 7 апреля я получил следующую срочную телеграмму: «Завтра уезжает 20 человек»[[8]](#footnote-8).

Но я ему не особенно доверял и ре­шил сообщить о приезде Владимира Ильича после того, как последний очутился в пределах Швеции... Хотя Линдхаген и Стрем были излишни, я — в виду 2-х телеграмм Владимира Ильича — решил пригласить с со­бой Стрема...

По­степенно появляются фигуры Платтена, Владимира Ильи­ча, Зиновьева, Надежды Константиновны и многих знако­мых товарищей...

Владимиру Ильичу преподносят в каюту сию бумажку. И тут Владимир Ильич прихо­дит к заключению, что немцы надули: сами пропустили, но сообщили шведской полиции — и та теперь возьмет­ся...  Как быть, напи­сать ли Ильичу настоящую фамилию или фиктивную...

Скрывать уже нечего, — в море не выскочишь, Владимир Ильич называет себя. Лишь в 4 часа удалось уговорить Владимира Ильича поспать не­множко. Утром, в 8 часов, не доезжая до Стокгольма, на какой-то станции в вагон нагрянула целая ватага стокголь­мских корреспондентов, получивших телеграфное сооб­щение от своих коллег из Мальмё о приезде Ленина, Вла­димир Ильич их не принял. На станции делают кинематографические снимки, и Владимиру Ильичу никак не удается пройти не­ замеченным...

Вечером в воскресенье 16 апреля Владимира Ильича восторженно приветствует на вокзале в Питере необъят­ная масса рабочих.

**Е. Усиевич ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. И. ЛЕНИНЕ**

Речь идет о Ленине, о некоторых эпизодах из его жизни, которым по­чти не осталось живых свидетелей, и я решаюсь рас­ сказать то немногое, что я о нем знаю. Впервые я увидела Владимира Ильича Ленина в фойе Цюрихского оперного театра, на представлении вагнеровской «Валькирии».

После этого я несколько раз слышала выступления Владимира Ильича на собрани­ях, выступления, которые совершенно меня захватили Познакомилась и с Надеждой Константиновной Крупской, с которой мне довелось работать в Союзе помощи заклю­ченным.

Владимир Ильич заинтересовался Усиевичем, кото­рого знал по некоторым опубликованным работам, и ско­ро очень привязался к нему; через Усиевича ближе по­знакомилась с Владимиром Ильичем и я.

В этот период знакомства мне приходилось бывать на квартире Владимира Ильича и Надежды Константино­вны.

Однако скромность жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны поражала даже нас, выделялась даже на фоне нашего скромного существования.

Питались Владимир Ильич с Надеждой Кон­стантиновной чрезвычайно скудно.

А между тем ничто не было так чуждо характеру Владимира Ильича, как аскетизм. Иной раз мне в то время даже и понять было трудно, что кажется Ильичу таким невыра­зимо комичным в выступлении того или иного меньшеви­ка или другого «научного марксиста», как пышно имено­вали себя всяческие оппортунисты и ревизионисты.

Читал Владимир Ильич чрезвычайно много, можно бы даже сказать неправдоподобно много, если не знать одну особенность чтения Ленина.

Ильичу свойственно так на­зываемое «партитурное чтение» — в то время как обыч­ный читатель охватывает зрением одну-две строки, в лучшем случае целое предложение, при партитурном чтении в поле зрения читающего попадает сразу пол- страницы, а то и страница.

Нужен был мощный воспринимающий аппарат Ильича, чтобы сразу усваивать и перерабатывать таким образом прочитанное.

Конечно, когда литератор говорит о том, как читал Ильич, то от него ждут рассказа о том, что читал в то время Ленин из художественной литературы, что говорил о прочитанном.

Как-то раз, под вечер, из кабинета Николая Александровича Рубакина раздался его полузадушенный голос- «Все ко мне!» Лежа в кресле, прерывающимся от волнения го­лосом он сообщил, что из Лозанны ему позвонили по те­лефону о революции в России, об отречении Николая Ро­манова, о том, что народ вышел на улицы, создано Вре­менное правительство.

И вот в такой-то момент нет в России Владимира Ильича Ленина — единственного, кто мог повести восставшие массы по правильному пути.

Вскоре нам стало известно о разосланной мини­стерством Временного правительства своим посольствам за границей циркулярной телеграмме: «При выдаче паспортов эмигрантам можете руко­водствоваться засвидетельствованием их военной благо­надежности другими достойными эмигрантами или коми­тетами, образованными на основании нашей телеграм­мы»[[9]](#footnote-9).

Ежедневно по окончании рабочего дня мы заходили пить чай к Инессе или захватывали ее на чай в свое ор­линое гнездо и обменивались сведениями, новостями о том, как подвигаются переговоры, которые вел по упол­номочию Ленина революционный швейцарский социал-демократ Фридрих Платтен, депутат швейцарского пар­ламента, с германским посольством о проезде через Гер­манию русских эмигрантов.

Разумеется, Владимир Ильич отдавал себе отчет в том, какой вой поднимут буржуазия и ее подпевалы из меньшевиков и эсеров, как они будут пытаться использо­вать проезд большевиков через Германию, чтобы ввести в заблуждение и оттолкнуть от них массы.

А у Владимира Ильича, как и у нас, земля так и горела под ногами. На станции Кларан мы встретились с Инессой и к ве­черу очутились в гостинице бернского Фольксхауза — На­ родного дома.

«Я подтверждаю:

1) что переговоры, которые велись Платтеном с германским посольством, мне сообщены,

2) что я подчиняюсь всем распоряжениям ру­ководителя поездки — Платтена,

3) что мне известно сообщение «Птипаризьен» о том, что русское Временное правительство проезжающих через Германию угрожает объявить государственными изменниками,

4) что всю политическую ответственность за эту поездку я беру исключительно на себя,

5) что мне поездка моя гарантирована Платтеном только до Стокгольма».

Единственным «основа­нием» для такой легенды послужило то обстоятельство, что, по договоренности Платтена с германским посоль­ством, при проезде через Германию никто из немцев не имел права входить в наш вагон, равно как и мы обязы­вались не выходить из него.

Наш вагон отцепили, чтобы прицепить его к другому поезду. Все сношения с германскими железнодорожными властями велись через Платтена.

Владимир Ильич большей частью сидел один или с кем-нибудь из более близких товарищей в своем купе, обсуждая план дей­ствий в России или читая, обдумывая предстоящие ста­тьи и выступления.

Так, один из товарищей, учитывая некоторую склонность к революционной романтике многих из нас и нашу привя­занность к Фрицу Платтену, такому надежному, верному товарищу, такому заботливому другу, вдруг пустил по рукам «документ», в котором говорилось, что так как есть опасность, что Фридрих Платтен не будет впущен в Россию, то, мол, в этом случае нижеподписавшийся обя­зуется также не въезжать до тех пор, пока не впустят Платтена.

Уже с несколькими подписями документ дошел наконец до Владимира Ильича.

Иногда мы вдруг собирались по нескольку человек, у кого голоса были получше и слух не слишком подводил, и шли в купе Владимира Ильича — «давать серенаду Ильичу».

И снова и снова мне приходилось удивляться той необычайной простоте, скромности и естественности по­ ведения, которые отличали Владимира Ильича. Никогда мне не приходилось видеть человека, до того естествен­ного и простого в каждом своем слове, в каждом движении.

Сам он, казалось, совершенно не чувствовал своей исключительности, не то чтобы дать ее почувствовать другим.

Впрочем, должна сказать, что был такой единствен­ный момент в моей жизни, когда мне от присутствия Вла­димира Ильича не только не стало радостно, а даже на­ оборот.

Однажды, когда я в мою очередь бдения весело болтала с товарищами в коридоре, из своего купе вдруг вышел Ильич и потребовал, чтобы я шла спать, так как теперь-де его очередь бодрствовать. Но для нас эта дорога оказалась самой легкой ее частью, и именно потому, что в наш вагон никто не входил, сами мы не выходили и, таким образом, ни с кем посторонним не сталкивались.

Но вот в Заснице наш поезд въехал в трюм огромного па­ рома, сами мы разместились по каютам и после четырех­ часового путешествия очутились в шведском городе Мальмё, откуда уже в шведском вагоне направлялись в Стокгольм.

Они врывались в двери вагона, вскакивали в окна.

Здесь Ленина встретил мэр города, левый социал-демократ, и несколько его товарищей, и в сопровождении их мы отправились в расположенную не­подалеку довольно комфортабельную гостиницу.

Приученные годами к конспирации да к то­му же памятуя о заметке в «Птипаризьен», где нам угро­жали расправой, как с государственными изменниками, мы, как могли, отворачивались от объективов, и в ре­зультате в печати появилось, насколько мне известно, не очень много снимков, да и на тех мало кого можно было узнать.

Ранним морозным утром мы высадились в малень­ком рыбачьем городке Хапаранда и через несколько ми­ нут столпились на крылечке небольшого домика, где за гроши можно было получить чашку черного кофе, бутер­брод.

В это время сани Владимира Ильича объезжали наши, чтобы стать впереди процессии.

Все сани сразу тронулись Владимир Ильич высоко поднял над го­ловой красный флаг, и через несколько минут, со звоном бубенчиков, с поднятым над головой Ленина маленьким флажком, мы въехали на русскую территорию.

В Белоострове рабочие прямо из вагона вынесли на руках Влади­мира Ильича к импровизированной трибуне.

Не помню, кто проводил Вла­димира Ильича и нас вслед за ним в царские комнаты Финляндского вокзала.

Несколько дней спустя почти все мы разъехались по разным городам России, неся в массы ленинские идеи, призывая превращать войну империалистическую в вой­ ну гражданскую, выбивать власть из рук захватившей ее буржуазии.

Усиевичем уехали в Москву, где и встретили Октябрьскую революцию Впоследствии, уже после гибели моего мужа от рук белогвардейцев, мне еще не раз случалось видеть Владимира Ильича — на площадях Москвы и у него на квартире.

Впервые опубликовано в журнале «Новое Время» 1958 № 16.

**Письма из Лагеря**

12 апреля 1938 г. Платтен был арестован. За то, что Платтен хранил как память о его революционной деятельности револьвер, он был приговорен к четырем годам исправительных работ.

Заключенный в один из лагерей Архангельской области, Платтен пользовался правом переписки. Впоследствии (после смерти Платтена) О. В. Свенцицкая написала книгу «Фриц Платтен — пламенный революционер».

В своих письмах к Свенцицкой Платтен упоминает ее сына Николая Иоасафовича Чистякова (ныне доктора технических наук) и ее дочь Елену Иоасафовну Чистякову (Дружинину), ныне историка, члена-корреспондента АН СССР.

В 1931 —1934 годах Леля Чистякова была студенткой Платтена в Московском институте новых языков, она-то и познакомила с Фрицем Платтеном О. В. Свенцицкую и других родных

Она помогала матери в переводе писем Платтена с немецкого языка на русский, а писем матери — на немецкий.

Платтена Абрама Самуиловича Мендельсона (1892—1979) Софья Абрамовна утверждают, что этот револьвер был подарен Платтену Лениным в 1919 году.

Все письма, написанные рукою Платтена, печатаются в переводе на русский язык. Первая открытка была написана кем-то по-русски — очевидно со слов Фрица Платтена.

**Няндом 27.XII.1939 г.**

Как я был счастлив, когда узнал, что ты здорова и все это время усердно работала. Я сидел 20 месяцев в Москве.

29 октября я предстал перед Военным трибуналом НКВД.

Судьи были строги, но объективны. Приговор гласил: Не виновен по ст. 58/п. 6, 8, 11, виновен по ст.

Я благодарен суду за то, что вынесенный приговор не затрагивает моей партийной чести.

Пришли мне только самые необходимые вещи и чего- нибудь съестного: свиного сала и немного пчелиного меду.

**28.XI1.1939 г.**

Приговор гласит: «На основании изложенного Военный трибунал признал доказанным виновность Платтена по статье 182 Уголовного кодекса и не доказанным обвинение. ВТ приговорил: «Платтена Ф. П. по ст. 182 УК РСФСР лишить свободы в ИТЛ на 4 года, без поражения прав, а по ст. ст.

Буду стараться хорошей работой сократить свой срок заключения. Своего постоянного места работы я еще не знаю.

Я могу тебе писать 2 раза в месяц, а ты можешь мне писать сколько хочешь.

**10.1.1940 г.**

С 30-го числа я нахожусь в больнице, но теперь мне лучше и через несколько дней я приступлю к работе.

Благодарю тебя, шлю тебе мой привет и крепко жму твои дорогие руки. Спасибо за халву и масло. Пиши хоть понемногу, только почаще. 20.1.1940 г. Твое письмо от 10 января — самый драгоценный подарок из всех, которые я получил от тебя.

Теперь я знаю, что ты здорова, все время усердно занималась науками и музыкой и духовно сильно выросла и окрепла.

В письме со мной говорит настоящий юрист: разумные советы, спокойная, реальная позиция в отношении положения вещей и ясность в выражениях —это очень характерно.

Твоя работа в Народном комиссариате юстиции, в управлении учебными заведениями дает тебе, конечно, большое удовлетворение.

Я был бы очень благодарен, если бы ты прислала: 1) 2—3 номера газеты DZZ \*, речи Сталина и Молотова на немецком языке (брошюры), учебник русского языка (для немцев). 2) 20—30 бульонных кубиков, 500 гр.

**17.11.1940 г.**

Платтен не знал, что почта не принимала для отправки в лагерь книг с немецким текстом.

**Липово. 8.III.1940 г.**

Теперь ты должна мне писать по следующему адресу: Архангельская область. Няндомский район. Деревня «Липово». Почтовый ящик 233/10..

Это лагерь с легкой работой для инвалидов.

Ты можешь мне писать, как и до сих пор, я же — в лучшем случае одно письмо в месяц, а в худшем — одно письмо в три месяца.

Твое последнее дорогое мне письмо говорит о том, что ты неслыханно много занимаешься и работаешь.

Свенцицкая делилась с Платтеном тем, что имела или могла достать с помощью своих родных.

**164 8.1V.40 г.**

Твою открытку от 23-го и твое письмо от 26 марта я получил 6 апреля 1940 г. Деньги я получил дважды по 30 рублей, таким образом, всего получил 120 руб. Я теперь уже снова здоров и работаю на новом месте — в деревообделочной мастерской, делаю дранки.

**8.IV.40 г.**

Я получил твою открытку от 23.III, письмо от 26.1 II и 60 рублей. Еще жду твоих двух почтовых посылок, о .которых ты пишешь, что уже отправила их. Непременно пришли 3 носовых платка, если только все это нетрудно достать.

Мое первое письмо из Липова я писал тебе месяц тому назад, когда еще не привык к здешним условиям.

Я работаю в деревообделочной мастерской и живу в рабочем бараке.

С 12 '/2 и до 4 '/2 часов я снова работаю и в 5 часов снова получаю суп и кашу, и так ежедневно.

Уже 8 дней прошло с тех пор, как я отправил в ЦК ВПК (б) заявление о моем досрочном освобождений.

Получила ли мою доверенность на получение денег из Госфонда? Используй наступающие весенние и летние дни, чтобы укрепить здоровье и отдохнуть.

**15.IV.40 г.**

Ты прислала так много хороших и полезных вещей, что не знаю, как выразить тебе мою благодарность. Теперь прошу тебя о самом нужном: 10 пакетов махорки, 10 пакетов табака по 1 рублю за 100 грамм, курительной бумаги и 10 коробочек спичек. С тех пор как я здесь, мне нечего курить.

**16.IV.40 г.**

Я ввел тебя в заблуждение, когда сообщил тебе, что имею право только один раз в месяц писать тебе.

Лишенный свободы «без поражения прав», Платтен исключал возможность конфискации его имущества. Платтена в 1956 году его сыну Георгию была выплачена небольшая компенсация за пропавшее имущество отца.

Ты прислала мне такие прекрасные и полезные вещи, что я не знаю, как выразить тебе мою благодарность, но даю тебе слово, что когда-нибудь и я доставлю тебе какую-нибудь большую радость. Ты, вероятно, уже получила мою доверенность на получение денег из Госфонда. Пока дни длинные, я должен хоть немного заниматься умственной работой, поэтому прошу тебя также о книгах и тетрадях. Я тебе уже сообщал, что направил в ЦК партии заявление о моем досрочном освобождении.

Каждый листок твоего календаря, который я срываю, приближает меня к тебе, и я надеюсь, что календарь на 1941 год мне уже не понадобится.

**27.1 V.40 г.**

Платтен избегал называть имена родных О. В. Свенцицкой, боясь им повредить.

У меня теперь есть и сладкое и питательное, все такие полезные и необходимые для здоровья вещи.

Я всегда чувствую себя счастливым, когда думаю о тебе, о том, как ты справилась с такой огромной работой и вступаешь на путь юриста.

Время от времени одну открытку с приветом от тебя — и я буду надолго счастлив.

**6.V.40 г.**

1 мая я тебе не написал, но и до, и в день 1 мая, и после 1 мая постоянно вспоминал тебя и твою студенческую комнатку. В ближайший свободный день я напишу тебе письмо.

**168 8.V.40 г.**

Война с клопами окончилась моим поражением, и я охотно покинул поле сражения. Здесь я не вижу цветов и потому не могу, как ты, послать тебе их в письме, как мой весенний привет с далекого севера. 1 мая этого года, так же, как и в 1938 и в 1939 гг., я мысленно переносился в Москву, где после демонстрации я вечером заходил к тебе и ты встречала меня так, как встречают только дорогих гостей.

Тем не менее я хорошо понимаю, что не за хранение оружия я получил 4 года.

**1.VI.40 г.**

Много времени прошло с тех пор, как я получил твое последнее письмо. Твои посылки, кроме того, что они так важны для моего здоровья, прежде всего привет от дорогого человека, который в такой момент находит и время и силы, чтобы послать мне такие драгоценные продукты.

Если через 2—3 месяца ты сможешь что-нибудь мне послать, положи в посылку также два обыкновенных упаковочных мешка.

Тогда я смогу сделать себе к зиме соломенный тюфяк, чтобы было мягче и теплее спать, т. к.

Если я получу то или другое и, кроме того, 3—4 тетради, я смогу немного заняться умственной работой.

Постарайся прислать 2 мешка, 4 тетради, 4 немецких учебника или «Дуден», немецко-русский словарь.  Без умственной работы я не смогу выдержать здесь еще два года.

Известия тревожны, но если война продлится еще 1—2 года, исполнится предвидение Ленина о том, что войны должны привести к революциям.

**7—8.VI.1940 г.**

Несколько дней тому назад я поблагодарил тебя за посылку, которая на некоторое время разрешила нашу табачную проблему.

Уже 4—5 недель не получал от тебя ни единой строчки и поэтому очень тоскую.

Вдруг входят в мастерскую товарищи и говорят: «Фриц, тебе пришла посылка». Я отправился на пункт выдачи и, действительно, получил твою великолепную посылку.

Бульонных кубиков мне теперь хватит месяца на 3, а масла — месяца на 2. Кастрюля—до 12 марта 1942 года, а 12 марта 1942 года она будет передана другому товарищу на его дальнейшие 5 лет. Я хочу эти 1 '/г года использовать на разработку учебного материала.

Писем в последнее время я не получал, но надеюсь, что вскоре и они обрадуют меня.

Если тебе позволяет время, следи очень внимательно за газетами; главное, основное заключается не в сражениях, а в коалициях держав и в их империалистических устремлениях. Ее могу спокойно делать дранки, когда мир находится перед величайшими историческими событиями.

Шлю тебе, дорогая Ольга, очень сердечный Платтен надеялся вернуться к преподавательской работе.

**Липово. 15.VI.40 г.**

Хочу сообщить тебе, что две твои посылки я получил, а два дня тому назад получил еще 30 рублей. В последнее время я не получаю твоих писем и очень тоскую по ним. Еще при жизни Ленина им было предопределено время наступления империалистических войн и следующих за ними пролетарских революций, и на совести каждого члена партии лежит обязанность использовать такие благоприятные периоды для осуществления ленинских идей. Совершенно неожиданно для себя я позавчера получил открытку от Эмилии, которая находится в Ерцеве, в 130 километрах от меня: Она работает дояркой и имеет право выхода за зону, что свидетельствует о том, что она хорошая, добросовестная работница.

**12.111.41 г.**

Твои письма и посылки очень мне помогли, и я благодарю тебя за все, что ты для меня сделала. Надеюсь, что придет время, когда и я смогу выразить тебе мою благодарность приятными для тебя вещами и сладостями.

**Письмо написано по-русски, очевидно,**

**со слов Ф. Платтена: 25 марта 1942 г.**

Я имею право сейчас, а также и ты, прислать мне письмо и посылочку, которые нам разрешили, а также и вам. Затем, дорогая Оля, напиши, как вы живете в настоящее время и как поживают дети и другие знакомые. Я, дорогая Оля, сейчас лежу в больнице. Я был сильно слабый и пухлый, но сейчас все лучше и лучше. Когда будет новый адрес, то я вам сообщу. По получении сего письма пишите мне ответ.

В обострившейся международной обстановке письма из лагеря и в лагерь доходили плохо, а с 22 июня 1941 года и вовсе не шли.

**ПОСЛЕСЛОВИЕ**

Срок заключения Ф. Платтена истек уже 12 марта 1942 г. По сообщению Н. М. Зисмана, жившего с ним в одном бараке, Платтен был вызван к начальству для разговора о своих планах после освобождения.

Платтен сказал, что может преподавать немецкий язык немцам Поволжья. «По тому, как реагировали на его ответ, Платтен понял, что его не выпустят»[[10]](#footnote-10),— сказал Зисман, отметив, что никогда еще не видел Платтена таким расстроенным.

Получив письмо Платтена от 25 марта со штампом Московского почтамта «18.IV. 1942», О. В. Свенцицкая не могла и подумать, что это письмо — последнее.

Ведь Платтен отбыл свой срок и сообщал об улучшении своего здоровья.

Однако ни одной строчки от Платтена она больше не получила, а все ее обращения к лагерной администрации оставались без ответа.

12 апреля 1945 г. пришло неофициальное извещение от «начальника части» о том, что 24 апреля 1942 г. Ф. Платтен умер.

Позднее, в 1965 г., пришло новое, официальное сообщение о том, что Платтен умер 22 апреля 1942 г.

Зисман, посещавший Платтена в больнице, ни врач Розенблюм, лечившая его, не могли сказать ничего определенного, и каждый ограничивался словами: «Он умер без меня».

Так погиб близкий друг Ленина, революционер, замечательный человек Фриц Платтен, заслуги которого перед международным рабочим движением неоценимы.

15 мая 1956 г. по заявлению, поданному Е. И. Дружининой на имя Н. С. Хрущева и председателя КПК при ЦК КПСС Н. М. Шверника, Фриц Платтен был реабилитирован.

1. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.20. [↑](#footnote-ref-1)
2. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.39 [↑](#footnote-ref-2)
3. См.Там же. С.39-40 [↑](#footnote-ref-3)
4. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.54. [↑](#footnote-ref-4)
5. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.102. [↑](#footnote-ref-5)
6. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.134. [↑](#footnote-ref-6)
7. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С136. [↑](#footnote-ref-7)
8. См.137. [↑](#footnote-ref-8)
9. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С.145. [↑](#footnote-ref-9)
10. См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию, М.: Моск. рабочий, 1990. С 175. [↑](#footnote-ref-10)