Москвин Игорь

Я -Генрих Ягода

Действующее лицо: Генрих Григорьевич Ягода, 47 лет, [советский](https://ru.wikipedia.org/wiki/СССР) государственный и политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности ([ВЧК](https://ru.wikipedia.org/wiki/ВЧК), [ГПУ](https://ru.wikipedia.org/wiki/ГПУ_при_НКВД_РСФСР), [ОГПУ](https://ru.wikipedia.org/wiki/ОГПУ_при_СНК_СССР), [НКВД](https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_комиссариат_внутренних_дел_СССР)), [нарком внутренних дел СССР](https://ru.wikipedia.org/wiki/Министры_внутренних_дел_России" \l "НКВД_(МВД)_СССР) (1934—1936), [генеральный комиссар государственной безопасности](https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральный_комиссар_государственной_безопасности).

Москва, 12 марта 1938 года.

Меня зовут Генрихом, а фамилию я имею Ягода, хотя так я стал прозываться недавно, лет эдак двадцать тому. При рождении меня нарекли Генахом, от отца досталось отчество Гершенович и потомственная фамилия Иегода. Про фамилию сказать ничего не могу, как-то не проявлял интереса к предкам. Ну, были они, вне всякого сомнения, как у всякого человека, но что мне от них? Жизнь по-другому покатится?

Но я не о том.

Вот, если мое имя вам ни о чем сейчас не говорит, значит, его вычеркнули из истории, хотя я внёс некоторый вклад в её развитие. Не простым слесарем на заводе был, а целым…

Господи, о чём это я? Тут и вспомниться древний философ, изрекший непререкаемую истину: «Историю пишут победители».

Видите ли, победители!

А я проиграл не только место в анналах людской памяти, но и свою жизнь.

В детстве каждому из нас грезится, что мы неповторимы и нас ждёт будущее лучше, чем у наших родителей и предков. Что впереди… А на самом деле набив десяток шишек, угасает у нас энтузиазм и мы…

О чём это я?

Детство, юность… Они давно миновали, пора думать о грядущем. А оно… Нет, не туманно, здесь всё ясно, как божий день – вредитель, предатель, заговорщик и далее по списку всех человеческих грехов.

А так все начиналось…

Теперь вот сижу за метровым ограждением вместе с такими же, как и я. Хотя что я говорю, это я жертва, обычная жертва обстоятельств, а они… Нет, вот они виноваты во сто крат больше, чем ваш покорный слуга. Они хотели сами сесть на трон хозяина, так сказать сами захотели стать творцами чужих жизней. Ан нет, не вышло.

Теперь сидят рядом со мною, хотелось от них откреститься, но мешает ограждение, которое, кстати, ровняет нас.

Сам Хозяин решил сменить свиту, и самое неприятное, что не без шума, а с помпой, чтобы показать тем, кто придёт вместо нас, то место, которое они смогут в будущем занять. Хозяин не просто перебросил своих клевретов на новые места, а с помпой, что, мол, смотрите, дивитесь - какие люди проникли в высшие эшелоны, своими действиями вредили построению светлого будущего…

Да, бог ему судья! Тем более что он из семинаристов.

Ныне я, бывший нарком внутренних дел, бывший член Большевистской партии аж с девятьсот седьмого года, бывший Генеральный комиссар госбезопасности, бывший «первый инициатор, организатор и идейный руководитель социалистической индустрии тайги и Севера», как с восторгом писали эти шелкопёры - мастера пера. Лично из своего боевого нагана, всадивший по свинцовому подарку в головы этих лживых проституток Каменева и Зиновьева. Тогда я понимал, что надо, что эти двое мешают планам Хозяина, а теперь я на их месте и знаю, что спасения нет. Свидетели всегда бывают лишними, ибо могут сказать что-то лишнее или пустить слушок, а так… Нет человека, нет проблемы и не надо затрачивать силы на решение этой проблемы. Свинцовый подарок в затылок и вся, как говорится, недолга..

Второго марта я чувствовал себя, словно в тумане. Заседание началось ровно в двенадцать. Председательствующий Ульрих представил состав суда и предоставил слово для прочтения обвинительного заключения прокурору Вышинскому (тот еще гусь, скажу вам, быстро перекрасился из комиссара Временного правительства в ярые большевики). Вот он поправил очки и с глумливой ухмылкой, топорщившей его рыжеватые усики, начал заунывным голосом чтение, которое продолжалось и продолжалось, словно непрекращающийся словесный водопад. Речь текла и текла, словно горячие капли, с завидной периодичностью падающие на открытый мозг истязаемого. Я не понимал смысла предложений, улавливал отдельные слова. Только в минуту, когда произносилась моя фамилия, я отрывал взгляд от сплетенных рук и смотрел на этого хитрого приспособившегося к новой реальности господина, словно надеясь уловить в его словах спасительные нотки, но, увы, они ускользали от моего внимания, и я вновь опускал глаза на обессилившие руки с чёрными полукругами под ногтями.

- Формула обвинения, - перевёл дух Вышинский, и скользнул взглядом по скамье подсудимых, сидевших в два ряда. Но мне показалось, что он боится смотреть на меня. Или это мне показалось? Я видел, что ближний к прокурору Бухарин опустил руки на деревянную загородку, с особым вниманием слушал обвинительный акт. И так всё предрешено, а этот глупец надеться на лучшее… впрочем, как и я. – Первое. В тридцать втором- тридцать четвёртых годах по заданию враждебных к СССР иностранных государств обвиняемыми по настоящему делу была организована организация под названием «право-троцкистский блок», поставившая своей целью шпионаж, диверсии, террор, подрыв военной мощи и свержение Советской народной власти в СССР. Второе. «Право- троцкистский блок» вступил в сношение с некоторыми иностранными государствами для достижения поставленной цели. Третье. «Право-троцкистский блок» занимался в пользу этих государств шпионажем, снабжая их важнейшими государственными секретами. Четвертое, – я стал слушать внимательнее, но смысл все равно ускользал. - «Право-троцкистский блок» систематически совершал вредительские и диверсионные акты в различных отраслях социалистического строительства. Пятое. «Право-троцкистский блок» организовал ряд террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, осуществив убийства Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького.

Эффектная пауза, в течении нескольких минут не смолкал шум в зале. Я слышал только выкрики: «Смерть недобиткам!», «К стенке их!», «Иуды!», «Предатели!».

По спине пробежал холодок, и впервые мне стало до ужаса страшно, даже когда мне несколько суток не давали спать, даже когда отбили все внутренности, даже когда мне сломали ребра, мне не было так страшно, как сейчас. Там была мучительная боль, причиненная телу, там были два-три сотрудника, которым поручили любыми путями получить признание а здесь ярость и ненависть в криках. Здесь глас народа, пусть даже и подсадного. Страшно… и больно вот тут, в самом сердце.

А ещё недавно возносили меня до небес за мою работу.

- Исходя из вышеизложенного, показаний свидетелей и приложенных к делу документальных данных и вещественных доказательств обвиняемые признали себя виновными в предъявленных обвинениях.

Председательствующий Ульрих держал в руках серую папку и обращался к сидящим на скамье прокаженных. Очередь дошла и до меня.

- Подсудимый Ягода!

Я не слышал его голоса, который звучал неопределенным згомоном далеко- далеко, в моих глазах туман, а в голове неотступно звучали слова «это конец, спектакль подошел к финалу», только после того, как Раковский, сидевший позади меня, толкнул меня в плечо и второго обращения председательствующего, я поднялся.

- Гражданин Ягода, вы ознакомлены с обвинительным заключением?

- Да, - едва прохрипел я.

- Садитесь.

Я рухнул на стул, который протяжно проскрипел, отдавая дань моей пропащей судьбе.

Потом начались допросы.

Вопросы и ответы.

Глупые вопросы и такие же глупые ответы.

Так и хотелось вскочить и закричать:

- Граждане присутствующие, неужто вы не видите, что всё здесь шутейно. Вот сосед слева вскочит и сбросит скорбную маску, а справа вообще зааплодирует всем нам. Так что спектакль окончен, можете расходиться по домам…

Но…

Гробовая тишина.

Только скрип стула от пошевелившегося обвиняемого, только тяжёлое дыхание, только сочувственные взгляды заседателей и председателя суда.

Первого подняли Бессонова.

- Да, я и есть Бессонов Сергей Алексеевич, родился в девяносто втором году в городе Киржаче, Владимирской губернии. Учился я во Владимирском духовном училище, в духовной семинарии, затем был направлен за границу.

- Кем?

- Московским меценатом Шаховым в двенадцатом году.

- И в тот же год вы вступили в партию эсеров?

- Да.

- До какого года вы в ней состояли?

- До восемнадцатого.

Я закрыл уши ладонями и закрыл глаза.

Тяжело даже слушать этих безумцев, сами себе роющие яму.

Каждый день я поднимался по сигналу, каждый день что-то ел, не чувствуя вкуса. Каждый день меня приводили в зал, где сажали за деревянную ограду, уже поделивший мою жизнь на две части – до и…

Ко мне обратились во время допроса Бухарина в вечернем заседании, состоявшемся, кажется, шестого марта. Да, это, действительно, произошло шестого марта.

По лицу Ульриха было видно, что он устал от этого фарса, но продолжал задавать вопросы, словно это составляло смысл его жизни. Лицо его болезненно кривилось, словно от зубной боли.

- Подсудимый Бухарин, вы подтверждаете показания, данные на предварительном следствии об антисоветской деятельности.

- Свои показания подтверждаю полностью и целиком, - выпалил, как хорошо обученный попугай, Николай и поправил поправил на переносице очки.

- С какого года вы примкнули к «право-троцкистскому блоку»? - не унимался председательствующий.

Бухарин начал отвечать, не дослушав вопроса.

- Примерно с двадцать восьмого и стал одним из центральных лидеров данного движения.

- Каковы были цели вышеуказанного блока?

- Если коротко…

- Да, - нетерпеливо перебил Ультих и снисходительно добавил, - пока коротко.

- Она преследовала, - Николай Иванович облокотился о деревянное ограждение, словно о трибуну, с которой им было сказано немало пламенных революционных речей, - реставрацию капиталистических отношений в СССР.

- То есть, вы имеете в виду, свержение Советской власти?

- Совершенно верно, свержение существующей власти - это средство для реализации поставленной цели.

- При чьей помощи планировалось совершить реставрацию прежнего строя? - теперь подал голос по роли Вышинский и посмотрел на председательствующего, тот кивнул и прокурор взял бразды допроса в свои руки.

- Ряд государств, с которыми мы вступили в сношение, готовы были помочь деньгами и военной силой.

- Что же они хотели в качестве платы?

- Украина отходила Германии, Приморье – Японии, часть кавказских республик- Англии.

- Следовательно, одной из ваших целей было разделение Советского Союза?

- В том числе.

- У вас ставилась задача организовать повстанческие движения?

- Да, с этой целью на Кавказ был отправлен Слепков, в Бийск - Яковенко…

Вышинский не дал закончить Бухарину и сразу же начал сбивать с мысли другими вопросами.

- А каково отношение «право-троцкистского блока» к убийству Кирова?

- Мне об этом ничего неизвестно, - бесцветные глаза с полным равнодушием смотрели из-под очков.

- Подсудимый Рыков, что вы можете сказать об убийстве Сергея Мироновича Кирова?

Поднялся, сутуля плечи, Алексей Иванович. В нём не узнать того всегда решительного человека, портреты которого ещё недавно висели во многих кабинетах.

- Ни о каком участии правых в этом террористическом акте я не знаю.

- Подсудимый Ягода, - я не сразу расслышал, что очередь дошла до меня, но потом как-то осенило и я поднялся с места, а у самого горит в душе, что не пристегнул эту гниду раньше к какому-нибудь заговору. Да что говорить, он исполняет волю Хозяина. Не он, так нашелся другой, какая в принципе разница. – Что можете сказать вы по существу вопроса.

- И Рыков, и Бухарин, - чувствую, как заныли сломанные ребра, и сразу же в голове завертелись слова, которые нужно произнести по сценарию судебного заседания, - говорят неправду. Рыков, самолично, участвовал в заседании, где решался вопрос об устранении Кирова.

Сам же прячу глаза, не могу поднять взгляда, хотел бы рассмотреть носки туфель, но они превращаются в расплывчатое пятно. Я не могу не выдать себя в такую минуту. Не могу. Я – больной человек, у меня отбиты внутренности и даже сейчас чувствую, что они начнут выпадать из меня. Я больше не вытерплю боли, я слаб и не хочу думать, а просто произношу написанные именно для меня ответы.

- А вы участвовали в решении судьбы Сергея Мироновича.

- Да, таково было распоряжение центра, - опять вру.

Но так надо.

Где-то в подкорке мелькает – кому? И тут же пропадает, не останавливаясь в голове. Затылок начинает ломить. Ещё немного и я не выдержу.

Закричу и упаду навзничь, но остаюсь стоять, хотя ноги подкашиваются, я, как и Бузарин, опираюсь на ограждение.

- Что было дальше?

- Я вызвал Запорожца, он как раз в ту пору задержал Николаева, дал указание возвратить тому наган, дневник и создать условия для совершения террористического акта.

- А Запорожец?

Я хотел, было, усмехнуться, но сдержался.

- Он выполнил мои указания.

- Подсудимый Бухарин, вы подтверждаете показания Ягоды.

Николай Иванович пробурчал в ответ что-то нечленораздельное и тоже опустил вниз взгляд.

- Так да или нет?

- Подтверждаю, - бросает более раздражённо, чем следовало по сценарию.

- Значит, вы были сторонником террористических актов?

- Да.

- С какого года?

- Наверное, с года тридцать второго.

- А ранее в восемнадцатом вы не были сторонником устранения руководителей партии и правительства?

- В тот год был план о создании левого правительства.

- Тогда же в восемнадцатом году у вас был план устранения Ленина?

- Да, его должны были арестовать.

- А товарищей Свердлова и Сталина?

- Их тоже.

- Устранить? – Вышинский блестит очками и дожимает бедного Николая.

- Да.

- Вы хотите сказать, что тогда у вас существовал план убийства товарищей Ленина, Свердлова, Сталина?

- Вы не так…

- Вы пытались устранить товарищей Ленина, Свердлова, Сталина?

- Да, - обреченно ответил Бухарин и начал протирать очки полой пиджака.

- Вы жили за границей?

- В двенадцатом - тринадцатых годах в Австрии, следующий год я прожил в Америке.

- Как вы возвращались в Россию из Америки?

- Через Японию.

- В вышеперечисленных странах вы не были задержаны или связаны с полицией?

- Нет.

- Подсудимый Рыков, что вы расскажете о белорусской национал- фашистской организации, возглавляемой Шаранговичем?

- Что вас, гражданин прокурор, интересует?

- Вам было известно, что Шарангович связан с польской и английскими разведками?

- Я знал об этом.

- А Бухарин?

- По-моему тоже.

- Подсудимый Бухарин, вы не будете отрицать слова своего дружка?

- Тем не менее, я об этом ничего не знал.

- Подсудимый Шарангович, вы сидели в польской тюрьме?

- Я тоже, - вскипел Бухарин, - сидел в шведской тюрьме. Притом дважды - в российской, один раз – в германской. Но это не значит, что я являюсь шпионом этих стран.

- Не ёрничайте, Бухарин, мы еще вернемся к данному вопросу, - по губам Вышинского скользнула улыбка, словно кобра изготовилась к прыжку, потом посмотрел на председательствующего, тот кивнул и произнес:

- Объявляется перерыв. Заседание продолжится седьмого марта в одиннадцать часов утра.

Моя же очередь настала в вечернем заседании восьмого марта после Левина.

- Подсудимый Ягода, что вы можете рассказать о своих преступлениях?

Что-что, пронеслось в голове, но потом такое безразличие овладело мною, тем более что когда меня одевали (честно говоря, до сих пор болит тело, руками двигать могу, но вот поднять… словно молнией пронзает) дали понять, шутки отброшены в сторону.

- Так как я был председателем Объединенного Государственного Политического Управления, то о моем участии в «право-троцкистском блоке» знало только руководство в лице Рыкова, Бухарина, Томского. На первом этапе я предоставлял центру секретную информацию, которую они использовали в борьбе с партией. С тридцать первого года, когда борьба вошла в активную фазу, я начал внедрять в ОГПУ правых Молчанова, Миронова, Прокофьева, Буланова, Шанина и других. В конце того же года по указанию Томского я установил связь с Енукидзе, но наш план народных восстаний провалился из-за удач коллективизации. Но после прихода к власти фашистов в Германии мы начали ориентироваться на них, разрабатывая план вооруженного переворота, опираясь на преданные нам части. Захват власти планировался произвести в период проведения Семнадцатого съезда партии с арестом всех ее участников, но, увы, план провалился.

Я выпалил речь без остановки, как на уроке литературы, остановился перевести дыхание и во время речи смотрел в лицо Вышинскому. Такое непереносимое охватило желание, подойти и со всего размаха размазать очки по его, лисьей улыбающейся, роже.

- Что вы расскажите о террористической деятельности «право-троцкистского блок»?

- Об устранении Кирова я говорил ранее, но могу повторить.

- Мы слушаем.

- Летом тридцать четвертого года Енукидзе мне сообщил, что вынесено решение ликвидировать Кирова, и что это поручается мне. Мной были разработаны несколько планов, но в конце ноября Запорожец, который занимал должность заместителя начальника управления НКВД и был в курсе моих планов относительно Кирова, мне сообщил, что его сотрудники арестовали некоего Николаева с пистолетом и картой, в которой был маршрут Кирова. Николаев был освобожден, а охрана на одном из маршрутов следования Сергея Мироновича вовсе убрана. Спустя некоторое время теракт удачно проведен, - опять без пауз в одну строку.

- Что вы можете рассказать об убийстве Алексея Максимовича Горького?

- Он мешал нашей организации.

- Чем же? – удивление сквозило на лице старого лиса. Если бы я не знал, что ему все известно, то, наверное, поверил в его чувства, а так… Хорошая актерская игра. Он тоже прекрасно выучил свою роль.

- Горький - непоколебимый сторонник сталинского руководства и в случае удачи в захвате власти он становился рупором протеста против нас, как внутри страны, так и за ее пределами, учитывая его громадный авторитет. Пришлось идти на крайние меры, - последние слова произносил, задыхаясь.

- Кто совершил этот акт?

- Левин уже говорил о завышенных дозах лекарства, которые были прописаны Горькому и притом от крупозного воспаления легких лекарства не давались.

- Если подытожить результаты вашей деятельности. Вы признаете себя виновным в давешнем участии в работе «право-троцкистского блока»?

- Признаю, - что мне ещё остаётся, как не выражать своё одобрение. Так и хочется скандировать: «Слава Сталину! Слава партии! Слава неподкупным чекистам и кристально честным судьям!»

- Вы признаете, что были одним из руководителей блока?

- Признаю.

- Вы признаете, что вашей целью было свержение Советской власти и реставрация капитализма?

- Признаю. Была задача захватить Кремль.

- Вы признаете себя в шпионской деятельности?

- Нет, это я признать не могу, - они столько времени пытались мне вбить в голову, но у каждого есть своя черта, за которую он никогда не зайдёт. Моя – это предательство. Не могу переступить через себя. Но, не предатель я и никогда им не был.

- Но под вашим крылом сидели и немецкие, и английские, и польские шпионы, Вы это признаете?

- Да, признаю

- Но вы, зная, что они шпионы, покрывали их?

- Да.

- Вы обязаны были их арестовать?

- Да.

- Но Вы покрывали их?

- Да.

- Значит, вы содействовали их работе.

- Получается так.

- Хорошо.

- Признаете себя виновным в убийстве Кирова?

- Признаю?

- В убийстве Горького?

- Признаю.

- Куйбышева?

- Да.

- Менжинского?

- Да. А ещё я признаю, что убил Свердлова, Ленина и Дзержинского.

- Ягода, - с негодующим шипением, стиснув зубы, выдавил из себя Вышинский, посмотрел на председательствующего. - Вопросов больше не имею.

Я сел опустошенный, выжатый, словно лимон. В голове только одно свербит непрекращающимся жужжанием: готовь зеленку, пуля приготовлена.

Что говорили остальные, я не помню, прошло мимо меня. Да, разве ж это важно? Блок, теракт, убийство, вредительство, а в конечном итоге – один конец.

Смерть.

Не знаю, боюсь ли ее или нет, еще не почувствовал. Хотя лукавлю, кто ж по доброй воле, собственному желанию захочет лишиться радости: дышать, ходить, распоряжаться чужими судьбами, иметь всё и власть, и деньги, и женщин. Есть ли такой идиот? А меня Хозяин обрек на «самопожертвование ради идеалов революции», да плевать я хотел на всё и всех. Какие идеалы! Какая революция! Да гори оно красным пламенем, когда меня уже не будет!

Одиннадцатого марта с самого утра начал свою обвинительную речь Вышинский. В правой руке он держал десяток листов с отпечатанными текстами. За время его непрерывной тирады я не заметил, чтобы он заглядывал в них. Так и чешет, чешет, как заведенный. Помню не все, но отравители, вредители, враги народа, убийцы, наймиты иностранных разведок врезались раскаленным металлом и жгли не только разум, но и душу.

Наконец настал последний час. Комедии ли? Трагедии ли? Не знаю, но последнее слово я лелеял, слагал по словечку давно, а как поднялся, так все вылетело. И начал лепетать о тридцатилетнем стаже в рядах партии, о том, что был вовлечен в противоправную деятельность по своей глупости, что, скорее всего, я сошел с ума, раз поднял руку на любимую Советскую власть. Лепетал, словно мальчишка, уличенный в воровстве сладостей.

А потом:

- Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная Коллегия Верховного Суда в составе:

Председательствующего – Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР армвоенюриста Ульриха,

членов – Заместителя Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР корвоенюриста Матулевича и Члена Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР диввоенюриста Иевлева

в открытом судебном заседании в городе Москве, второго марта – тринадцатого марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года, рассмотрела дело по обвинению….