**Сергей Жучков**

**ЖРЕБИЙ БРОШЕН**

***Действующие лица:***

**Лавр Гео́ргиевич Корни́лов** — русский военачальник, генерал от инфантерии, Верховный Главнокомандующий русской армией.

**Влади́мир Никола́евич Львов** — российский политический, государственный и религиозный деятель.

**Василий Степанович Завойко** — прапорщик, помощник и адъютант генерала Корнилова.

 ***Действие происходит 25 августа 1917 года. Могилев, Ставка Верховного командования русской армии. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Посредине кабинета красивый, резной двухтумбовый письменный стол. На столе, слева, стоит большая настольная лампа. Справа телефонный аппарат. На середине письменный прибор и письменные принадлежности., а так же графин с водой и стакан, наполовину наполненный. В углу кабинета тахта. Возле тахты небольшой столик. У письменного стола и стены несколько мягких полукресел. Справа от письменного стола стоит большой стол, на котором разложены карты и стоит колокольчик. Слева, на стене, висит барометр. Над тахтой, на стене, закреплена бра.***

 ***За письменным столом сидит Корнилов и что-то пишет. Дверь в кабинет открывается и входит Завойко.***

**Завойко** (*громко*): Ваше высокопревосходительство! (*немного смутившись*) Извините... Господин генерал, к вам господин Львов. (*тихо*) Лавр Гео́ргиевич, мне кажется, что, несмотря на его напыщенность, он не представляет никакой реальной силы и не обладает никакими полномочиями.

**Корнилов** (*тихо*): Почему вы так думаете, Василий Степанович?

**Завойко**: Я, точнее сотрудники Ставки провели негласную проверку. Да — он депутат Государственной Думы, Обер-прокурор священного Синода, член Правительства,.. (*иронично*) но все это с приставкой бывший! Да и какой-то он… аморфный что-ли. Говорить-то мастак, а вот своего твердого мнения не имеет. (*громко*) Прикажите принять?

**Корнилов** (*кивнув головой*): Я вас понял. Пригласите.

**Завойко** (*открывая дверь*): Господин Львов, Главнокомандующий ждет вас.

 ***Львов торопливо входит. Корнилов поднимается из-за стола ему навстречу. Завойко выходит из кабинета и неплотно прикрывает дверь.***

**Львов** (*важно*): Господин генерал, я к вам от Керенского с поручением!

**Корнилов** (*улыбаясь протягивает руку*): Здравствуйте, Владимир Николаевич. Рад, искренне рад вновь вас видеть. Ну, что вы сразу так официально.

**Львов** (*пожимая Корнилову руку*): Здравствуйте Лавр Георгиевич. (*растеряно*) Я ведь, в некотором смысле, лицо официальное, вот такой и тон. (*взволнованно*) Генерал, вы же знаете ситуацию в Петрограде?! (*испуганно*) Она критическая! Во всей России фактически двоевластие. Во многих губерниях власть сосредоточена в руках Советов, в которых большевики занимают лидирующее положение. (*растерянно разводя руками*) А представители Временного правительства заняли выжидательную позицию, что не способствует улучшению, как политической, так и экономической обстановки.

**Корнилов** (*успокаивающе кладет руку на плечо Львова*): Успокойтесь, Владимир Николаевич. (*указывая на тахту*) Присаживайтесь, поговорим спокойно и обстоятельно. (*садятся на тахту*) Итак, я вас слушаю.

**Львов** (*глубоко вздохнув*): Перед отъездом к вам, генерал, я разговаривал с Керенским.

**Корнилов** (*с усмешкой*): То-есть, получили инструктаж? А после встречи — на доклад?

**Львов** (*с досадой*): Какой там инструктаж, Лавр Георгиевич! Он все еще витает в облаках, думая, что народ его обожает! И совсем не осознает реальность… (*вздыхает*) Я пытался разъяснить Александру Федоровичу, что сейчас не февраль, что он фактически не имеет поддержки ни у какой политической партии. (*нервно*) Он теряет реальную силу!

**Корнилов** (*качнув головой*): Не ожидал от вас такого… Хотя, вы ведь, когда Священным Синодом руководили нескольких митрополитов из его состава удалили? Да и вообще весь Синод «перетряхнули». (*с интересом*) Ну и как Керенский?

**Львов** (*махнув рукой*): Я упрекнул его в том, что он заигрывает с Советами, в которых основную массу составляют большевики. Но, несмотря на эти заигрывания, Советы постоянно принимают решения направленные против политики правительства. (*разводя руками*) А Керенский: «Мы Советы просто игнорируем...»

**Корнилов** (*с горечью*): Вот он — российский либерализм! Хитрят, виляют, стараясь усидеть на двух стульях. (*назидательно*) Керенскому у большевиков твердости надо поучиться. Кто не с нами — тот против нас! (*встает и прохаживается по кабинету*) Ох, проюлят они Россию… Жесткость необходима! Может быть, даже жестокость… (*с горечью*) Раньше надо было меры принимать… (*постукивает рукой по столу*) Раньше!

**Львов** (*согласно*): Вы правы, генерал. С другой стороны недовольство Советами растет. (*с сожалением*) Но, если оно перельется через край, то может перейти в резню…

**Корнилов** (*останавливается и резко поворачивается к Львову*): И перейдет! (*потирая бородку*) А может оно и к лучшему?

**Львов** (*делая жест рукой*): Вот-вот… И Александр Федорович так же сказал…

**Корнилов** (*немного резко*): Что он сказал!?

**Львов**: Он сказал: «Вот и отлично! Мы скажем, тогда, что не могли сдержать общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность».

**Корнилов** (*досадливо махнув рукой*): Вот и весь принцип наших либералов — все делать чужими руками! А мы, дескать, тут не причем. А не получится — так, наша хата с краю. (*делает несколько шагов*) А то, что кровь прольется им и дела нет!

**Львов** (*эмоционально*): Вот и я ему сказал, что первой наша кровь прольется.

Так он, аж побледнел и руки затряслись.

**Корнилов** (*иронично*): Руки затряслись… Затрясутся, когда своя шкура пострадать может. (*с издевкой*) Это вам не на митингах перед барышнями красивыми словами бросаться! Здесь о другом речь… (*резко*) И, что Керенский?

**Львов** (*пренебрежительно*): Истерику закатил. Кричит: «Вы что, хотите чтобы я порвал с Советами!? Сделался предателем революции и изменником?!» И на меня смотрит вопрошающе.

**Корнилов** (*с усмешкой*): Изменником… Да он уже сто раз изменил всем и вся! (*Львову*) Ну, а вы, что?

**Львов** (*гордо*): Я сказал просто, чтобы он подумал о России, а не о революции.

**Корнилов** (*иронично*): Да не о революции и не о России он думает. Он, уважаемый Владимир Николаевич, думает только о себе. Слабоват он управлять страной в данной обстановке. (*подходит к столу, где лежат карты*) Подойдите, пожалуйста, сюда. (*делает знак рукой*) Я немного введу вас в курс дел на фронтах.

 ***Львов встает и подходит к карте. Корнилов берет колокольчик и звонит в него. Входит Завойко.***

**Завойко** (*вставая по стойки смирно*): Вызывали, господин генерал?

**Корнилов**: Василий Степанович, принесите мне свежие сводки с фронтов.

**Завойко**: Слушаюсь, Лавр Георгиевич. (*выходит из кабинета*)

**Корнилов** (*указывая на карту*): Вот взгляните, Владимир Николаевич… Это положение на фронтах на 24 августа.

**Львов** (*с интересом*): То-есть, наши войска не только оставили Ригу, но и отошли на несколько десятков километров восточнее?

**Корнилов** (*утвердительно*): Совершенно верно. (*грустно*) Я ведь предупреждал Керенского в докладе, ещё 6 августа, о том, что мы располагаем сведениями о подготовке наступления противника под Ригой! (*с досадой*) И заграничная и войсковая разведки определенно указывали, что в ближайшем будущем надо ожидать начала операции противника на Северном фронте. (*с горечью*) Но военный министр доклад об этом проигнорировал.

**Львов** (*с беспокойством*): А причины Александр Федорович не раскрыл?

**Корнилов** (*возмущенно*): Он просто не заметил моего доклада! И вот, пожалуйста — генерал Гутьер[[1]](#footnote-2) предпринял наступление 8-й германской армии в районе Риги. Противнику на этом направлении противостояла наша 12-я русская армия генерала Парского. 19 августа германские войска перешли в наступление. (*показывая пальцем на карте*) В нем немцы применили новую тактику прорыва. Она предполагала минимальное время на артподготовку и быструю атаку пехоты, которая, для обеспечения неожиданности, выдвигалась на боевые позиции в самый последний момент.(*с уважением*) Скажу честно — это было для нас неожиданным. При этом огневые точки противника накрывались дымовой завесой, образуемой от взрывов специальных дымовых снарядов.

**Львов** (*вопросительно*): Но, мне кажется, что во время наступления генерала Брусилова[[2]](#footnote-3) была применена примерно такая же тактика?

**Корнилов** (*жестко*): Вы ошибаетесь. Брусилов провел очень мощную предварительную артподготовку, а затем, в ходе наступления пехоты, постепенно переносил артогонь вглубь вражеских позиций, тем самым, прикрывая наступающие войска от противодействия обороняющегося противника. (*показывая на карту*) Кроме того, не забывайте, Владимир Николаевич, что против Брусилова стояли австрийцы — вояки не ахти какие. И, после того как немцы перебросили свои войска на юг, наше наступление, к сожалению, остановилось… Что, однако, не умаляет заслуги Алексея Алексеевича, как командующего.

**Львов** (*с ехидцей*): Вот вы, Лавр Георгиевич, отдаете генералу Брусилову должное, а ведь он вас не жалует. Высказывая уважение вашей личной храбрости, он считает вас не способным решать большие задачи, аттестуя вас, как «начальника лихого партизанского отряда — и больше ничего».

**Корнилов** (*с горькой усмешкой*): Я думаю, что здесь играет роль личная обида Алексея Алексеевича за то, что я сменил его на посту Верховного Главнокомандующего.

**Львов**: Вы думаете?

**Корнилов** (*твердо*): Уверен… Кроме того в ситуации, сложившейся на фронтах партизанская тактика — это единственно правильная. Немецкие войска сейчас на нашей территории, следовательно их тыловые коммуникации сильно растянуты. Значит нам необходимо затруднить им снабжение боеприпасами и продовольствием. Вот для этого и нужна партизанская тактика, что умело доказал Михаил Кутузов[[3]](#footnote-4) еще в 1812 году.

**Львов** (*растерянно*): А как же — освобождение Родины от германского супостата? Как же массовый героизм?

**Корнилов** (*с усмешкой*): Современное оружие и военная техника легко справятся с «массовым героизмом». (*серьезно)* Немцы в этой войне с успехом использовали тактику штурмовых отрядов. То есть — малыми, но хорошо вооруженными и обученными, группами занимать передовые оборонительные рубежи противника. (*разводит руками*) По сути — та же партизанская тактика. (*зло*) Да и при нынешнем состоянии нашей армии, разложенной большевиками и различными либералами, говорить об успешных наступательных действиях, простите, просто смешно. (*ставя кулак на карту*) Есть отдельные части, сохранившие верность долгу; есть офицеры и небольшое число солдат, готовых гибнуть и жертвовать собою, но нет массы, спаянной дисциплиною, верою в начальников, желанием боя и победы, способностью проявить мужество и упорство.

**Львов** (*смутившись*): Вы правы, генерал. Простите, что сомневался в правильности ваших решений.

 ***Открывается дверь и входит Завойко. В руках у него бумаги.***

**Завойко** (*подходя к Корнилову*): Лавр Георгиевич, вот сводки за вчерашний день и положение войск на 24 августа. (*подает бумаги*)

**Корнилов** (*принимая бумаги*): Спасибо, Василий Степанович. Можете идти.

 ***Завойко щелкает каблуками и выходит, вновь лишь прикрыв дверь. Львов провожает его взглядом.***

**Львов** (*несколько недоуменно*): Лавр Георгиевич, мне это показалось или у вас с адъютантом какие-то, скажем так, не уставные отношения? Он видимо чувствует себя с вами не подчиненным, а младшим сотрудником, где-то в конторе? (*делая жест рукой*) Да и староват он для прапорщика.

**Корнилов** (*усмехнувшись*): Заметно? Вы правы, Владимир Николаевич, отношения особые. (*кладет сводки на карту*) Вы, наверное знаете, что Василий Степанович крупный землевладелец, нефтепромышленник и прочая, прочая… Он много богаче нас с вами вместе взятых. А прапорщик — потому, что военным стал уйдя добровольцем на фронт. Воевал в составе Текинской дивизии, потом стал моим адъютантом. Умный человек, журналист прекрасно владеющий пером.

**Львов** (*махнув рукой*): Это все я знаю… Но — прапорщик и генерал!

**Корнилов**: А он еще и мой помощник, которому я поручаю составление тех приказов и тех бумаг, где требуется особенно сильный, художественный стиль.

**Львов** (*ворчливо*): Если бы только стиль… Но ведь, поговаривают, что его влияние распространяется не только на стиль, но и на само содержание политических документов!

**Корнилов** (*подняв палец*): Вот здесь вы не правы! Василий Степанович занимается только военными документами, (*помахав пальцем*) Но, отнюдь не политические. (*подумав*) Хотя, в нынешней обстановке, к политическим можно отнести любые документы. И не ворчите — вам это не идет… Но мы отвлеклись… (*показывая на карту*) Взгляните на карту военных действий. (*берет в руки сводки и листает их*) Если сравнить с последними фронтовыми сводками, то можно заметить, что, после взятия немцами Риги, должно наступить продолжительное затишье.

**Львов** (*заинтересованно*): На основании чего вы делаете такие выводы?

**Корнилов** (*водя рукой по карте*): После неудачного июньского наступления Юго-Западного фронта и контрнаступления австро-германских армий — Тарнопольского прорыва, и взятия немцами Риги, противник должен закрепиться на завоеванных позициях, что требует большого времени. Нашими «партизанскими» действиями мы постараемся удлинить это время. У нас так же нет достаточных сил провести контрнаступление. Значит предстоит долгое затишье.

**Львов** (*вкрадчиво*): Следовательно, вы, не ухудшая обстановки, можете направить некоторую часть войск для наведения порядка внутри России. В частности, в Петрограде?

**Корнилов** (*твердо*): Вы правы, если потребуется вмешательство армии для восстановления порядка в столице, мы сможем направить в Петроград боеспособные, верные присяге и не разложенные большевиками части. (*глядя на Львова*) Кстати, на днях я разговаривал об этом с товарищем военного министра Савинковым Борисом Виктровичем[[4]](#footnote-5) и он согласился с моими доводами.

**Львов** (*вполголоса*): Вы знаете, генерал, Борис Викторович придерживается вашей точки зрения насчет твердости власти. Он так же, как и вы, считает, что Керенский растерялся и не контролирует обстановки. (*доверительно*) Да и сам Александр Федорович считает, что не сможет дать власти необходимой силы и твердости и готов уйти в отставку, раз он мешает. Но с условием, что власть должна быть законно передана из рук в руки. Власть не может ни валятся без призора ни быть захваченной.

**Корнилов** (*с любопытством*): Ну, а если ему окажут поддержку в удержании власти.

**Львов** (*торопливо*): Тогда он готов продолжать работать.

**Корнилов** (*усмехнувшись качает головой*): Я вам очертил общее положение страны и армии, Владимир Николаевич и твердо заявляю, что, по моему глубокому убеждению, (*жестко*) единственным выходом из тяжелого положения является установление военной диктатуры и немедленное объявление страны на военном положении.

**Львов** (*растерянно*): То есть вы считаете необходимым ввести Петроград в зону военных действий и подчинить военным законам? А все тыловые и фронтовые части немедленно подчинить Верховному Главнокомандующему, то есть — вам?

**Корнилов** (*жестко*): Да, передать мне всю гражданскую и военную власть. (*вопросительно*) Вы в курсе, что большевики наметили взять власть в свои руки и, для этого, готовят на конец августа вооруженное восстание?

**Львов** (*испуганно*): Нет, я ничего подобного не слышал!

**Корнилов** (*поучительно*): Вот поэтому и необходимо, твердой рукой, навести порядок в Петрограде. А, чтобы насильственного переворота не случилось, мне необходима вся полнота власти.

**Львов** (*растерянно*): Но ведь это же военная диктатура! (*подозрительно*) Или вы хотите восстановить правление Романовых?

**Корнилов** (*с усмешкой*): Я ведь, Владимир Николаевич, из потомственных Сибирских казаков и своим тяжким трудом в жизни дорогу пробивал, а не царскими милостями. (*твердо*) Поэтому лично я никаких нежных чувств к династии не питаю.

**Львов** (*вздохнув*): Ну, и слава Богу… А то ведь столько слухов про вас идет… (*деловым тоном*) Так может, в таком случае, лучше просто совмещение должности Верховного Главнокомандующего с должностью Председателя Совета Министров?

**Корнилов** (*думает, пройдясь по кабинету*): Пожалуй, можно и по вашей схеме… Конечно все это только до созыва Учредительного собрания. (*смотрит на Львова*) Присаживайтесь, Владимир Николаевич. (*Львов садится на кушетку*) Хотя, честно сказать, я не стремлюсь к власти и готов немедленно подчиниться тому, кому будут вручены диктаторские полномочия — будь то сам Керенский, генерал Алексеев[[5]](#footnote-6), генерал Каледин[[6]](#footnote-7) или другое лицо.

**Львов** (*быстро вставая*): Я не согласен с вашим последним высказыванием, Лавр Георгиевич. (*помахав пальцем*) Раз дело идет о военной диктатуре, то кому же быть диктатором, как не вам. (*вновь садится*)

**Корнилов** (*резко*): Вообще-то я не верю больше Керенскому, (*подумав*) как, впрочем, и Савинкову. Тем не менее, я могу, в случае избрания меня диктатором, предложить Савинкову портфель военного министра, а Керенскому портфель министра юстиции.

**Львов** (*рассудительно*): То-есть, ваши предложения, генерал, не носят никаких ультимативных требований? И вопрос о личности диктатора, в случае возможного сговора, остается открытым?

**Корнилов** (*кивая головой*): Вы меня правильно поняли, Владимир Николаевич. Но это лишь в том случае, если Керенский откажется принять мои предложения по восстановлению порядка в столице.

**Львов** (*с интересом*): И каковы они?

**Корнилов** (*делая жест рукой*): Их немного. (*загибает пальцы*) Во-первых — объявить в Петрограде военное положение. Во-вторых — вся военная и гражданская власть должна быть передана в руки Верховного Главнокомандующего. Кто им будет назначен — решать не мне, но преемственность должна быть добровольной и легитимной. (*слегка откашливается, подходит к столу и отпивает из стакана воды*) Простите, запершило. Итак, в-третьих — все министры, не исключая премьера, должны подать в отставку. Временно, исполнительная власть должна быть передана товарищам министров, впредь до сформирования правительства Верховным Главнокомандующим. (*разводя руками, смотрит на Львова*) Вот и все требования.

**Львов** (*согласно*) Действительно, немного… Я передам ваши требования Керенскому. (*подумав*) Ну, а как же с отправкой в Петроград армейских частей для поддержания порядка? Вы же сказали, что, в сложившийся ситуации, это возможно сделать без вреда для фронта?

**Корнилов** (*спокойно*): Пожалуй, необходимо послать в столицу третий кавалерийский корпус генерала Крымова[[7]](#footnote-8). Александр Михайлович хорошо знает город, знаком со многими политическими деятелями. Я думаю, что это самая подходящая фигура в таком деле.

**Львов** (*несколько смутившись*): Простите, господин генерал, но каким вы видите управление государством после сложения диктором своих полномочий?

**Корнилов** (*пожав плечами*): Я думаю система управления будет такой: (*загибает пальцы*) Первое — установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций — впредь до избрания Учредительного собрания.

Второе — установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций.

Третье — война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.

Четвертое — создание боеспособной армии и организованного тыла — без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной. Лучше, конечно, этот пункт осуществить в ближайшее время, еще до созыва Учредительного собрания. Поймите — это необходимо сделать срочно!

Пятое — обеспечение жизнедеятельности страны и армии путём упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством.

Ну, и последний пункт. Шестое — разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до созыва Учредительного собрания.

 Как видите, моя цель защита государственного порядка. (*слегка поклонившись*) Я, ни в коем случае не претендую на императорские лавры.

**Львов** (*довольным тоном*): В таком случае, Лавр Георгиевич, я могу считать наши переговоры успешными. (*встает и подходит к Корнилову*)

**Корнилов** (*согласно*): Да, я тоже так считаю, Владимир Николаевич. (*подает Львову руку*)

**Львов** (*пожимая Корнилову руку*): И я могу передать Наш разговор Керенскому?

**Корнилов**: Передайте. (*подняв палец*) И не забудьте, что я не настаиваю на диктаторских полномочиях. Все можно решить и на демократических началах. (*дотронулся пальцами до лба*) Да, Владимир Николаевич, чуть не забыл… Ввиду того, что на Александра Федоровича готовится покушение, я прошу вас передать мою настойчивую просьбу, чтобы Керенский, вместе с Савинковым, незамедлительно прибыл в Ставку, где будет под защитой наших воинских подразделений.

**Львов** (*вопросительно*): Тогда я поеду? Генерал, вы не предоставите автомобиль, чтобы добраться до железнодорожного вокзала?

**Корнилов** (*радушно*): Конечно предоставлю…

 ***Подходит к столу, берет колокольчик и звонит. Входит Завойко.***

**Завойко**: Слушаю вас, Лавр Георгиевич.

**Корнилов**: Василий Степанович, распорядитесь доставить господина Львова к поезду. (*взглянув на часы*) Владимир Николаевич, до отправления на Петроград еще много времени, поэтому без обеда я вас не отпущу.

**Львов** (*польщено*): Стоит ли беспокоится, Лавр Георгиевич?

**Корнилов** (*с улыбкой*): Стоит, стоит. До Петрограда путь неблизкий. Извините, что не смогу составить вам компанию — дела не ждут. (*Завойко*) Василий Степанович, проводите нашего гостя в маленькую комнату для закусок.

**Львов** (*непонимающе*): Что за комната, Лавр Георгиевич? И почему маленькая?

**Корнилов** (*разводя руками*): Вот так Император её называл… Любил он в ней гостя принять и пообедать… Кстати очень уютная (*Завойко*) Прапорщик, распорядитесь накрыть стол. Оставьте младшего адъютанта, а сами возвращайтесь. Владимир Николаевич, если вам что-то понадобиться, то обращайтесь к приставленному к вам офицеру — он все сделает. И, до свидания. (*протягивает руку*)

**Львов** (*улыбнувшись*) Спасибо, Лавр Георгиевич. Все, что мне поручено, я передам. До свидания.

 ***Пожимает руку Корнилову и выходит с Завойко. Корнилов садится за письменный стол.***

**Корнилов** (*размышляя*): Видимо в Петрограде действительно назревает буря, раз Керенский до того перепугался, что Львова прислал — человека, хоть и честного, но вообще не имеющего никаких полномочий. (*потерев бородку*) Или хитрит премьер и провокацию против меня готовит? Замутит воду, да чужими руками жар загребет. Это на него похоже. (*встает и нервно проходится возле стола*) Поэтому надо принять превентивные меры. (*останавливается и покачивает пальцем*) Вернется Завоко, надо будет обсудить. (*подходит к столу и делает пометку на бумаге*) Если Крымов успеет в столицу до возникновения беспорядков, то все обойдется. Он не даст спуску ни большевикам, ни либералам. (*выпрямляется*) Я думаю, что Англия в наши дела вмешиваться не будет — ей выгодно, чтобы в России установилась твердая власть. (*усмехнувшись*) Керенского-то англичане не очень жалуют. Вон, как посол Бьюкенен[[8]](#footnote-9) о Керенском отозвался — дескать, защищает продолжение войны до победного конца, а всякую мысль о завоеваниях отвергает! То есть, ведя войну, ссорится ни с кем не хочет. Его устраивает уже то, что он лично, за счет ведения войны, держится на самом верху власти и понимает, что от всякого перекоса, в любую сторону, может скатиться вниз. Ему все равно с кем власть делить: с левыми, с правыми, с большевиками, лишь бы его не тревожили. (*твердо*) Но так быть не должно… и не будет! (*иронично*) Не понимает, что стоит Советам, в которых большевики составляют основную силу, взять больше власти, как они обойдутся и без Временного правительства и без Керенского. (*усмехается*) Своё правительство создадут! Да не временное, а постоянное! (*подходит к столу с картами*) Ох, недальновиден Александр Федорович… Близорук. (*с усмешкой*) Ведь если вникнуть в наши с ним отношения, то станет понятно, что Керенский ещё в июле покаялся, настояв на моем назначении Верховным. Перепугался моей телеграммы, что я смогу привести народ к победе и приближению справедливого и почетного мира… (*подняв палец*) И ключевая фраза — я смогу привести! Не он, не правительство а я. (*смотрит на сводку*)

 Итак... Взятие немцами Риги обошлось 12-й армии потерей 25 тысяч человек, 273 орудий, 256 пулеметов, 185 бомбометов и 48 минометов. (*задумывается*) Да… многовато, но и противник понес серьезные потери, поэтому пока активных действий от него ждать не приходится. (*делая жест рукой*) Вон, даже кайзер Вильгельм[[9]](#footnote-10) по случаю такого торжества германского оружия в Ригу прибыл. (*покачав головой*) А ведь большую роль в столь быстром и крупном успехе германских войск сыграли нынешние политические события, оказавшие (*движение рукой, сжатой в кулак, вниз*) разлагающее воздействие на русскую армию.

 И, как следствие, поражение под Ригой вызвало обострение внутриполитического кризиса во всей России. (*пренебрежительно*) И этот… Приехал — Керенский его послал! Сам — ни рыба — ни мясо, а туда же! Послать бы его сразу… обратно в Петроград… Так нельзя — политика, черт бы её побрал. (*бьет ладонью по карте*) Ладно, сейчас с Завойко обсудим… политику. Займет Крымов все объекты управления в столице — будете по струночке ходить, господа либералы! А большевиков выметем так, что и дух их в России забудут! (*ставит кулак на карту*)

 ***Входит Завойко, в руках у него блокнот и карандаш. Корнилов поднимает голову и жестом приглашает Завойко подойти к карте. Завойко подходит и встает поодаль от Корнилова.***

**Завойко**: Хотели о чем-то спросить, Лавр Георгиевич?

**Корнилов** (*показывая на карту*): Да. Вот посмотрите, Василий Степанович, сюда… И теперь сравните обстановку на карте с последними фронтовыми сводками.

**Завойко** (*бегло просматривая сводки*): Обстановка на фронтах стабилизировалась. Если не произойдет ничего сверх-ординарного, вроде массового дезертирства фронтовых частей, то немцы, а следовательно и их союзники, не предпримут никаких активных действий.

**Корнилов** (*утвердительно кивая*): Совершенно верно. (*вполголоса*) Судя по тому, как вы лишь слегка прикрывали дверь, Василий Степанович, вы слышали мой разговор с этим, с позволения сказать, посланцем.

**Завойко** (*слегка смутившись*): Правда ваша… Не все, но слышал.

**Корнилов** (*усмехнувшись*): Да не смущайтесь вы! Все правильно — в разговоре с такими скользкими субъектами надо держать ухо востро. Да и незримый свидетель разговора необходим.
**Завойко** (*улыбаясь*): Вот и я, Лавр Георгиевич, придерживаюсь такого же мнения.

**Корнилов** (*деловым тоном*): Значит мне нет необходимости вводить вас в курс дела… Так что скажите?

**Завойко** (*озабоченно*): Если большевики действительно готовят восстание на конец августа, а я думаю, что наша агентура не ошибается, то войска в столицу необходимо ввести незамедлительно. (*выпрямляясь*) Беспокоит одно — успеем ли это сделать до начала выступления большевиков?

**Корнилов** (*задумываясь*): Если направим Крымова в ближайшие день — два, то должны успеть.

**Завойко** (*помявшись*): Видите ли, Лавр Георгиевич, чтобы перевезти кавалерийский корпус Крымова и приданную ему туземную дивизию, придется задействовать довольно большое количество железнодорожного транспорта.

**Корнилов** (*с недопониманием*): Совершенно верно. И в чем затруднение?

**Завойко** (*вздохнув*): Дело в том, что ВИКЖЕЛЬ[[10]](#footnote-11), контролирующий все железнодорожные перевозки, состоит, в подавляющем большинстве, из членов либеральных и левых партий, которые могут препятствовать продвижению войск по железной дороге.

**Корнилов** (*раздраженно*): Они, что не понимают сложившийся обстановки? (*проходится по кабинету*) В конце-концов, в случае задержки, необходимо отметить, в приказе Крымову, возможное передвижение в походном порядке. (*подумав*) На всякий случай подготовьте телеграмму начальствующим лицам железнодорожного транспорта и дорожным комитетам.

**Завойко** (*отмечая в блокноте*): О чем телеграмма?

**Корнилов** (*акцентируя рукой*): Отметьте, что Родина в опасности… Что создавшаяся обстановка вынуждает меня открыто выступить против бездействия правительства… Ну, отметьте, для пафоса, что мне — сыну казака-крестьянина, ничего не надо лично. Что я хочу сохранения Великой России, путем победы над её врагами. Напишите о последующем созыве Учредительного Собрания, на котором народ решит свои судьбы и новый уклад государственной жизни… Напишите, что я не передам Россию в руки её исконного врага — германского племени и не дам сделать народ русский рабом немцев. Записали? Напишите сильными фразами, но доходчиво. Словом, как вы умеете.

**Завойко** (*твердо*): Все исполню, Лавр Георгиевич. Сегодня же будет готово. (*вопросительно*) Еще что-то?

**Корнилов** (*подумав*): Обязательно напишите в приказы Крымову, чтобы, по прибытии в столицу, немедленно обезоружил части петроградского гарнизона и население, которые примкнули к большевикам. По окончании исполнения этой задачи, пусть выдвинит одну бригаду с артиллерией в Ориенбаум и, по прибытии туда, необходимо потребовать от Кронштадского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк. (*задумывается*)

**Завойко** (*записывает*): Еще что?

**Корнилов** (*вспоминая*): Вот что, Василий Степанович. Продублируйте приглашение Керенскому и Савинкову прибыть в Ставку. Не забудьте отметить, что в случае неисполнения я не могу гарантировать их безопасность в Петрограде. (*проходится по кабинету*) Телеграфируйте о принятых мерах командующим фронтами.

**Завойко** (*спокойно*): Я уже прозондировал их настроение. Все, в приватном разговоре, высказались за наведение порядка в стране даже самыми радикальными мерами. Так что, с этой стороны, поддержка вам обеспечена. Но я еще раз переговорю со всеми.

**Корнилов** (*согласно*): Хорошо. (*подняв палец*) И, Василий Степанович, на всякий случай подготовьте и отправьте соответствующий приказ всем командующим армиями.

**Завойко** (*вопросительно*): Я думаю, что приказ необходимо написать в том же духе, что и руководству железных дорог.

**Корнилов** (*подумав*): Да, пожалуй вы правы. (*погладил бородку*) Только добавьте еще и о зловредном влиянии приказа Керенского от 9 мая сего года, так называемой «декларации прав солдат».

**Завойко** (*пометив в блокноте*): Все так, Лавр Георгиевич, этот приказ окончательно разложил армию. (*возмущенно*) Он неприемлем ни одному настоящему офицеру, фактически приравняв всех — от генерала до рядового. А как же дисциплина? Устав? Как офицерам командовать если их приказы, благодаря господам демократам должны ещё и обсуждаться и утверждаться коллегиальными органами!?

**Корнилов** (*успокаивая*): Что это вы, батенька, так разгорячились. Хотя, как тут не возмущаться? (*с усмешкой*) Вон, даже генерал Брусилов не выдержал, заявив, что есть ещё надежда спасти армию и двинуть её в наступление, если только не будет издана «декларация»… Но если её объявить — нет спасения! Я согласен с Алексеем Алексеевичем. Чтобы восстановить боеспособность, нужно создать дисциплину. Вернуть старую дисциплину, то-есть на прежних началах, (*отрицательный жест рукой*) невозможно; об этом нечего и мечтать. Но авторитет начальников нужно восстановить.(*сжимает кулак*) Нужно снова сделать войска послушными. Ныне с ними ничего нельзя сделать: (*разводит руками*) после каждого приказания — митинг по суткам и в результате — отказ от выполнения распоряжений. (*осуждающий жест рукой*) Целые дивизии отходят, не взирая на уговоры; люди разбегаются. От ротного командира до главнокомандующего власти ни у кого нет. Заменить же эту власть работою комиссий и комитетов невозможно. Военная история показывает, что есть предел свободе армии. Нельзя представить армию без начальников. (*сцепляет кисти обеих рук*) Нужна внутренняя спайка, нужна власть и авторитет у начальников. Солдат должен слушаться своих офицеров.

**Завойко** (*вздыхает*): Еще что-то? (*закрывая блокнот*) К вечеру, я думаю все будет готово. Прежде чем отправить, я принесу все документы к вам, для утверждения Лавр Георгиевич.

**Корнилов** (*задумчиво*): Не спешите, Василий Степанович. От этих приказов и телеграмм судьба России зависит. (*как бы вспомнив*) Вот ещё что… Пригласите к 19 часам ко мне Филоненко[[11]](#footnote-12) и Аладьина[[12]](#footnote-13) — обсудим все вместе и документы и дальнейшие действия. Так что, в 19 часов я жду вас троих в кабинете.

**Завойко** (*встав по стойке смирно*): Разрешите идти, господин генерал! (*улыбается*)

**Корнилов** (*с улыбкой*): Можете идти.

 ***Завойко поворачивается и выходит. Корнилов садится за письменный стол и задумывается, обхватив голову руками.***

**Корнилов** (*поднимая голову*): Всё, господа, шаг сделан. (*задумывается*) Страшно — люди надели маски и перестали быть самими собой. (*делая жест рукой, как бы стыдя кого-то*) Что вы наделали, люди? Армия фактически развалилась. Господа политики, как будто играют заученную роль на сцене жизни. Тактические, партийные, карьерные побуждения, осторожность, чувство самосохранения (*зло*) не знаю какие ещё дурные или хорошие чувства заставили людей надеть шоры и ходить в них в роли беспристрастных зрителей. Отсюда весь этот пафос митинговых речей! (*пренебрежительно*)

 Керенский — идеолог солдатских комитетов. Керенский — душка и патриот, радеющий за народ русский. (*с усмешкой*) А от адъютантов требует, сидя в своем вагоне: «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!». Члены правительства, на заседаниях требуют полной демократизации армии, а за столом, в частной беседе просят наведения суровой военной дисциплины… Как в июле горячо стало, так сразу казаков на помощь призвали! (*бьет ладонью по столу*) Каково! (*презрительно*) Заложники демократии… (*с горячностью*) Не понимают, что сейчас лишь на двух крайних флангах общественного строя есть настоящая сильная воля! (*опустив голову*) К сожалению воля к разрушению, а не к созиданию. Один фланг уже дал большевиков, а другой — монархический, разбитый в февральские дни, быть может не сказал еще своего последнего слова. (*вставая и прохаживаясь вдоль кабинета*) А ведь если вдуматься, то становится ясным, что все стороны, перед возникновением этой трагической ситуации, черпали свои силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции, различаясь между собой не классовыми, корпоративными или имущественными особенностями, а лишь идеологией и приемами борьбы! (*нервно ходит*)

 С Советами они бояться поссориться! А не понимают, что Советы чужими руками, в действительности, не прямо разрушали российскую государственность. (*останавливается и руками, как бы что-то расшатывает*) Они её расшатывали и расшатали до крушения армии и всей страны. (*с горечью*) Мне кажется, что скоро все отдаленные уголки бывшей Империи отделятся и станут провозглашать себя суверенными государствами. (*возмущенно*) Вот до чего доведет ваша демократия! На всех углах кричат о бескорыстии, патриотизме, судьбе народа, а самим на все это наплевать. Главное деньги получать от заграничных добродетелей, а там — хоть трава не расти. (*проходит к столу и садится*) Ну, а эти... доброхоты… (*с усмешкой*) Не понимают что разгром русской армии и развал России, представляют огромную опасность и для Германии и для Австро-Венгрии (*подумав*) да и для других стран. (*саркастически*) Поймете, господа духовные растлители, что, после страданий русского народа, ощутите эти страдания сами… (*откидывается на спинку полукресла*)

 Итак, господа правители-демократы, (*ставит на стол два сжатых кулака*) между нами выросла пропасть, которую уже перейти невозможно! Жребий брошен!

 ***Посидев в такой позе несколько секунд, Корнилов резко выдыхает, встает и выходит из кабинета.***

 **Окончание спектакля**

1. Оскар фон Гутьер — германский военный деятель, генерал пехоты, был одним из самых успешных немецких генералов Перовй мировой войны из-за своих инноваций в тактике прорыва позиций фронта. [↑](#footnote-ref-2)
2. Брусилов Алексей Алексеевич - военачальник, педагог, генерал-адъютант, Верховный Главнокомандующий русской армии (22 мая — 19 июля 1917 г.) [↑](#footnote-ref-3)
3. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов — русский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армии в Отечественной войне 1812 г. [↑](#footnote-ref-4)
4. Бори́с Ви́кторович Са́винков — русский революционер, один из лидеров партии эсеров, глава Союза защиты Родины и Свободы, участник Белого движения, писатель. [↑](#footnote-ref-5)
5. Михаил Васильевич Алексеев — генерал -адъютант, начальник штаба Верховного Главнокомандующего (с августа 1915 г.), один из создателей Белого движения. [↑](#footnote-ref-6)
6. Алексей Максимович Каледин — генерал от кавалерии, войсковой атаман Донского казачьего войска. [↑](#footnote-ref-7)
7. Александр Михайлович Крымов — генерал-майор, командир 3-го кавалерийского корпуса. [↑](#footnote-ref-8)
8. Джордж Уильям Бьюкенен — британский дипломат, посол Великобритании в России с 1919 по 1918 гг. [↑](#footnote-ref-9)
9. Вильгельм II – последний император (кайзер) Германской империи. [↑](#footnote-ref-10)
10. ВИКЖЕЛЬ - Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза. [↑](#footnote-ref-11)
11. Максимириан Максимилианович Филоненко — российский политический деятель, с 19 июля 1917 г. комиссар при Ставке Верховного Главнокомандующего. [↑](#footnote-ref-12)
12. Алексей Федорович Аладьин — российский политический деятель, депутат 1-й Государственной думы, советник генерала Корнилова. [↑](#footnote-ref-13)