БЕССОННИЦА

( Три ночи Начальника Генштаба)

Действующие лица:

Жуков.

Тимошенко.

Ватутин.

Дежурный офицер.

Часть действующих лиц не появляется на сцене – звучат только их голоса:

Сталин.

Пуркаев.

Клёнов.

Климовских.

Октябрьский.

Кузнецов.

Внутренние монологи Жукова – только звук его голоса.

С самого начала слышен звук тикающих часов. В моменты затемнения на сцене звук становится громче.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 Звучит тиканье часов. Голос: «До начала Великой Отечественной войны оставалось девять недель»

 Кабинет начальника Генштаба, генерала армии Жукова. Входят Тимошенко и Жуков. Тимошенко садится в кресло. Жуков, буквально бросив папку на стол, нервно ходит по кабинету.

Тимошенко. Да, Георгий Константинович, согласен с вами - это, конечно, редкая наглость.

Жуков. Непонятно, на что они рассчитывали? Нежели думали, что у нас одни идиоты в руководстве?

Тимошенко. Они понимают, что товарищ Сталин всячески оттягивает военные действия и готов идти на некоторые компромиссы. Но такое…

Жуков. Действительно, это уже ни в какие ворота не лезет - Шуленберг просит произвести розыск могил погибших в войну в боях со старой русской армией.

Тимошенко. Группы розыска они создали…

Жуков. Угу, для розыска. Знаем мы этот розыск

Тимошенко. А мы должны обеспечить контроль. Почему мы?

Жуков. Вот пускай МИД и обеспечивает.

Тимошенко. С другой стороны, товарищ Сталин требует, чтобы немцы не распространяли свои «изыскания» дальше районов, которые они указали на карте.

Жуков. Да им дальше и не надо – главное присмотреться к местам первых ударов. Но как ловко ни свою рекогносцировку завернули в красивую обертку – поиски могил.

Тимошенко. А по сути – наглость и цинизм.

Жуков. Могилы у них – аккурат на всех важнейших оперативных направлениях, судя по представленной карте.

Тимошенко. На земле – могилы ищут, а в воздухе – голубей гоняют на своих мессершмиттах.

Жуков. А голуби летают исключительно над заводами, причем, что интересно, точно знают, какие из них военные. Сбивать немцев надо. А товарищ Сталин проявляет мягкость в этом вопросе.

Тимошенко. Возможно, он знает то, чего не знаем мы. Да и потом, его мягкость в этом вопросе оправдывается его желанием не допустить войны. Ведь, по большому счету, мы к ней не готовы.

Жуков. Но все же, Семен Константинович, Сталин прислушался к нашему мнению. Приказал же он подготовить ноту по этому вопросу, чтобы потребовать от Гитлера прекратить самоуправство военных.

Тимошенко. Хотя и добавил: «Не уверен, что Гитлер знает про эти полеты».

Жуков. Будем надеяться, что немцы прислушаются к нашему протесту.

Тимошенко. Ладно. Оставим это. У нас есть дела поважнее. Давай-ка займемся ими.

 Оба подходят к большому столу и склоняются над картами и бумагами. Гаснет свет. Громче звучит тиканье часов. Загорается свет. Тот же кабинет. Тимошенко встает из-за стола, потягивается, смотрит на большие настенные часы.

Тимошенко. Ну что, Георгий Константинович, засиделись мы с тобой. Скоро, глядишь, петухи закукарекают.

Жуков. Эх, Семен Константинович, я уж забыл, когда последний раз петуха-то слышал…

Тимошенко. Да, оторвало нас далеко от родных мест.

Жуков. Но, согласитесь, все равно часто вспоминаешь родные края. Я, когда без сна лежу, начинаю думать о своей Стрелковке. Казалось бы, что там вспоминать: жили не то, что бы бедно – нищенствовали. Помню, крыша в избе обвалилась от ветхости, так мы переехали в сарай жить. С хлеба на воду перебивались. А все равно – вспомню родное село, и на душе радость, будто из чистого родника воды испил. А какое счастье было на сенокос пойти или на рыбалку…

Тимошенко. Знакомо, знакомо… Разница только в том, что твоя, Георгий Константинович, деревня называлась Стрелковка, а мое село – Орман. Да и находилось оно в Бессарабии. А твоя деревня где?

Жуков. В Калужской губернии. Тут недалеко, километров сто, не больше.

Тимошенко. Знаешь, я иногда думаю… Действительно, нет другой страны на земле, где такое может случиться: вот мы с тобой, нарком обороны и начальник Генштаба огромного государства, молодые еще… Тебе сколько лет?

Жуков. В декабре 45 будет.

Тимошенко. А мне в феврале 46 исполнилось. Два молодых, в общем-то, мужика, родились в беднейших семьях, в нищете, батрачили с малолетства и так выросли.

Жуков. Да, много нам дала советская власть

Тимошенко. И товарищ Сталин, который облек нас таким доверием…

 Пауза.

Тимошенко. Ладно, хватит воспоминаний, давай-ка подобьем, что у нас тут получается. Попробуй, Георгий Константинович не очень длинно всё сформулировать.

 Тимошенко садится за стол. Жуков берет листок и начинает читать.

Жуков. Основные аспекты деятельности Вооруженных сил на ближайшее время. После того, как с начала марта были дополнительно призваны 800 тысяч бойцов, и было принято решение о формировании просимых нами 20 механизированных корпусов, предлагаем провести большие войсковые учения в начале июня механизированных корпусов. Для этого предлагаем…

 Свет гаснет. Тиканье часов. Постепенно свет зажигается.

Жуков (*продолжает*). …таким образом, Генеральный штаб считает, что оборона нашей страны находится явно в неудовлетворительном состоянии.

Тимошенко. Ну, эту последнюю фразу ты оставь для нашего с тобой внутреннего пользования.

Жуков. Что значит – оставить?

Тимошенко. Я не зря сегодня с тобой затеял этот разбор. Вчера был у товарища Сталина по вопросам реактивных минометов. Он приказал тебе явиться к нему с докладом.

Жуков. К чему надо быть готовым?

Тимошенко. Ко всему. Но имей в виду, что он не будет слушать длинный доклад. То, что ты сейчас рассказывал мне больше часа, ему нужно доложить минут за десять.

Жуков. А что же я могу доложить за десять минут? Вопросы большие, они требуют серьезного отношения. Ведь нужно понять их важность и принять необходимые меры.

Тимошенко. То, что ты собираешься ему сообщить, он в основном знает, так что постарайся все же остановиться только на узловых проблемах. Кроме того, учти, что при докладе будут и другие люди. Тот же маршал Кулик. А ты знаешь его взгляды, касающиеся подведомственной ему артиллерии. Он не удержится тебе шпильку вставить.

Жуков. Да, Григорий Иванович – человек с амбициями. И готов отстаивать свою точку зрения, даже если неправ. Вот что он так упирается с БМ-13? Мощное оружие, реактивные снаряды, на ходу…

Тимошенко. Оставь это, Георгий Константинович. Сам знаешь, что в делах войны, обороны товарищ Сталин знает не меньше, а возможно, больше нас, разбирается глубже и видит дальше.

Жуков. Не сомневаюсь. Впрочем, а что мы с вами можем увидеть, если нас и от флота и от разведки отстранили!

Тимошенко. – Не стоит все это воспринимать с обидой Георгий Константинович. Мне без флота дел хватает. Товарищ Сталин считает, что так лучше для дела? Ему виднее

Жуков. Но тяжело же Генштабу без всего массива разведданных.

Тимошенко. Понимаю, Но ты уж как-то крутись

Жуков. Кручусь.

Тимошенко. Ладно, Георгий Константинович, пора по домам. Или ты опять будешь в Генштабе ночевать?

Жуков. (*улыбается*) Бессонница у меня. Сначала кое-что просмотрю, подправлю – ведь надо придумать, как все это (*показывает на заваленный бумагами и картами стол*) скомпоновать для доклада товарищу Сталину. А вам спокойной ночи, Семен Константинович.

Тимошенко. До завтра. (*Выходит*.)

 Жуков некоторое время молча перекладывает бумаги на большом столе, потом пересаживается за письменный стол, задумывается.

Голос Жукова. Поработали-то мы хорошо, но сколько еще вопросов надо обсудить! А ведь есть и такие, что не обсудишь… Да и как обсуждать, если все наши разговоры через час уже лежат на столе у Сталина? А дело-то, по большому счету, совсем худо. Вон Ватутин вчера доложил, что в организации и боевой готовности наших войск полно недостатков, что не хватает мобилизационных запасов, особенно по снарядам и авиационным бомбам, что промышленность не успевает выполнять наши заказы на боевую технику, что приграничные железнодорожные районы мало приспособлены для массовой выгрузки войск. Тут надо что-то решать.

А вооружение! Сколько раз все на нас набрасывались с руганью, что мы слишком уж настойчивы в требованиях ускорить принятие того или иного образца на вооружение. Любимая отговорка: «Что вы порете горячку? Когда надо будет – мы вас забросаем самолетами, танками, снарядами». А надо уже сейчас! Ох, как надо! Что будет потом – это уже будет потом. Сейчас только и знают, как нас ругать за настойчивость, а если война случится, вы же сами на нас стрелки переведете – почему плохо требовали.

И Тимошенко тоже хорош: «Все это хорошо известно товарищу Сталину. Думаю, в данное время страна не в состоянии дать нам что-либо большее». Как будто я для себя прошу. Это же такие вопросы, которые срочно решать надо. А как решать, если Сталин вообще не интересуется деятельностью Генштаба? У меня случая не было, чтобы я мог полностью изложить ему всё о состоянии обороны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. Если скоро, не дай Бог, война, а оно к этому идет, то кто будет Верховным Главнокомандующим? Понятно – Сталин. А с кем должен систематически советоваться Верховный, как не с Генштабом? Мы же – мозг армии! Кстати, надо дать этому самому мозгу отдохнуть немного.

Жуков. Дежурный!

 В дверях появляется офицер.

Жуков. Чаю! И покрепче. И сушки принеси.

 Офицер выходит. Жуков подходит к окну и отодвигает штору. Вглядываясь в предрассветную Москву, начинает напевать: «Когда б имел златые горы и реки полные вина….». Через некоторое время раздается стук в дверь. Жуков перестает петь.

Жуков. Войдите.

 Входит дежурный офицер с чаем и сушками. Расставляет все это на маленьком круглом столике.

Жуков. Свободен. Подожди. Я домой сегодня не поеду. Так что постели мне здесь.

Дежурный. Слушаюсь товарищ генерал армии. (*Выходит.)*

 Жуков садится за стол и начинает пить чай, с хрустом ломая сушки.

Голос Жукова. Хорошие сушки. Но все же не те баранки, что отец мне привозил из Москвы. Не тот вкус. Господи, сколько же лет прошло? Лет 35, наверное. А все как вчера было. Мама, отец, Маша… Это сколько же мне было, когда я на спор с ребятами проспал ночь на кладбище? Напугать меня хотели, как же. Завернулся в овчину и проспал до утра. Лет девять, наверное. А что – волю воспитывал. Это уж потом, мне до таких глупостей стало – когда скорняком у дяди Сергея работал. Хотя это хорошо, что я силу воли вырабатывал – тяжело было на работе, что тут говорить. По субботам Кузьма, старший наш, водил нас в церковь к всенощной, а в воскресенье – к заутрене и к обедне. В большие праздники, помню, хозяин всегда брал нас с собой к обедне в Кремль, в Успенский собор, а иногда в Храм Христа Спасителя.

Да что там детство – я армии уже почти 26 лет. Да, первый день не забуду, наверное, до смерти. Калуга. 189-й запасной пехотный батальон. И формирование 5-го запасного кавалерийского полка. Сейчас все это вспоминается, как будто это было не со мной, а с кем-то другим. А ведь все это было, было. И я все помню. Как же этого старшего унтер-офицера фамилия-то? Вот решил, то всё помню, ан нет – не всё. Вот прозвище его помню – «Четыре с половиной». Сколько же он крови из меня попил… Как же он меня ненавидел, сколько же раз он меня наказывал. И не один он такой был. Хотя, хотя… Хороших-то людей все же больше было в моей жизни. Ну, что-то я в воспоминания ударился. Расслабился. Надо работать.

 Отставляет в сторону стакан, встает, переходит к большому столу, забирает какие-то документы, садится за маленький стол и начинает читать. Через некоторое время отрывается от чтения.

Жуков. Дежурный!

 Входит офицер.

Жуков. Выясни: Ватутин на месте? Если он здесь – вызови его ко мне.

 Офицер выходит. Жуков снова погружается в чтение. Раздается стук в дверь.

Жуков. Войдите.

 Входит Ватутин.

Ватутин. Здравия желаю, товарищ генерал армии

Жуков. Проходи Николай Федорович. Садись… Чаю хочешь?

Ватутин. Спасибо, Георгий Константинович, только что у себя попил.

Жуков. Как хочешь. Ну, закончили с Василевским ваши соображения?

Ватутин. Так точно, Георгий Константинович. Я вот принес их, прочитайте: «Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками».

Жуков. Зачем мне сейчас читать? Мы же все черновики обсуждали. Вы мое мнение знаете. Я с вами согласен. Но это же ваша с Александром Михайловичем работа. Я ее подписывать не буду. Мне чужих лавров не надо

Ватутин. А вы уверены, что нас ждут лавры?

Жуков. Не сомневаюсь. Толковый разбор ситуации, очень интересные мысли. Вы с Василевским молодцы. Но…

Ватутин. Да, Георгий Константинович?

Жуков. Надеюсь, нет нужды говорить вам, что документ должен быть в единственном экземпляре. Машинисткам не давать. Товарищ Сталин прочитает и рукописный вариант.

Ватутин. Слушаюсь.

Жуков. Хорошо. «Соображения» передайте как можно быстрее. И Тимошенко, и я, мы вас поддержим. Можете быть свободным.

 Ватутин выходит. Жуков начинает мерить шагами кабинет.

Голос Жукова. Да, на случай войны с Германией… на случай войны… Черт, я же в сны не верю, а вчерашний всё из головы не идет. Как там было? Я стоял и любовался закатом на берегу моря, всматривался в знакомые места на побережье Гагры. Закатилось яркое солнце, и я увидел плавающих рыбок. Двух из них я поймал, а одна как-то плавала в некотором удалении. Поймав ее, я бросил ее в лодку к остальным рыбкам, но что я вижу? Хвост у нее рыбий, а голова змеи. Через пару минут, пока я размышлял, она выползла из лодки и бросилась мне на грудь. Извиваясь, эта гадюка вытягивала свою голову, а жало вилось около моей шеи. Все мои попытки схватить ее оканчивались неудачами. Я хорошо запомнил ее зеленые глаза, золотисто-коричневую кожу… Гадюка с зелеными глазами и золотистой кожей. Ох, не к добру это, не к добру… Господи, дай нам хоть еще немного времени, дай подготовится, чтобы немецкую гадюку удушить!

 Затемнение. Тиканье часов. Голос: «До начала войны осталось семь дней». Зажигается свет. В кабинете Жуков и Тимошенко.

Тимошенко. Ну, я ему звоню. (*Идет к телефону.)* Добрый день. Это Тимошенко. Соедините меня с товарищем Сталиным. (*Ждет*.) Товарищ Сталин? Это Тимошенко. Добрый день. Товарищ Сталин, мы вот тут с товарищем Жуковым посмотрели последние донесения от командующих пограничных округов, и я очень прошу вашего разрешения дать указание о приведении войск приграничных округов в боевую готовность и развертывании первых эшелонов по планам прикрытия.

Сталин. Сейчас этого делать не следует, мы готовим сообщение ТАСС и завтра опубликуем его. Читайте газеты. (*Слышны гудки отбоя.*)

Тимошенко (*Жукову*). Все понятно? Пойдем лучше обедать.

 Свет гаснет. Тиканье часов .Зажигается свет. В кабинете только Жуков. Он читает газету.

Жуков. ( *Читает вслух*) Сообщение ТАСС. Так-так-так. Ага – вот она, суть: «Распространяемые иностранной, особенно английской, печатью заявления о приближающейся войне между Советским Союзом и Германией не имеют никаких оснований, так как не только Советский Союз, но и Германия неуклонно соблюдают условия советско-германского договора о ненападении, и что, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы».

 Входит Тимошенко.

Жуков.( *откладывает газету, встает*) Здравия желаю, товарищ нарком.

Тимошенко (*видит газету на столе Жукова*). Здравствуй, Георгий Константинович. Сообщение ТАСС читаешь?

Жуков. Да. И все равно, несмотря на это сообщение, я уверен: нам надо приводить армию в полную боевую готовность.

Тимошенко. Конечно, надо. Ты же знаешь, что у нас в случае нападения нет на границах достаточных сил даже для прикрытия.

Жуков. Да и переброска войск к нашим западным границам при существующем положении на железных дорогах до крайности затруднена. Но как ему это объяснить? Неужели он это не понимает. Или не знает многих подробностей?

Тимошенко. Георгий Константинович, но ты же знаешь позицию товарища Сталина по этому вопросу: «С Германией у нас договор о ненападении. Она и так по уши увязла в войне на Западе, и я верю в то, что Гитлер не рискнет создать для себя второй фронт, напав на Советский Союз».

 Жуков. Договор, договор. Что нас договор защитит? Договор – это к Молотову, а мы за армию в ответе.

Тимошенко. Кстати, сколько дивизий у нас расположено в Прибалтийском, Западном, Киевском и Одесском военных округах?

Жуков. Всего в составе четырех западных приграничных военных округов к 1 июля будет 149 дивизий и одна отдельная стрелковая бригада. Только все дело в том, что немецкие дивизии укомплектованы и вооружены по штатам военного времени. В каждой их дивизии имеется от 14 до 16 тысяч человек. Наши же дивизии даже 8-тысячного состава практически в два раза слабее немецких.

Тимошенко. Ты прав. Тогда будем снова звонить. (*Идет к телефону.)* Добрый день. Это Тимошенко. Соедините меня с товарищем Сталиным. (*Ждет*.) Товарищ Сталин? Это Тимошенко. Добрый день. Товарищ Сталин, мы с Жуковым просим вашего разрешения о приведении войск в полную боевую готовность.

Сталин. Вы, что - оба с ума сошли! У нас с Германией договор о ненападении. (*Жуков и Тимошенко переглядываются*). Да и Гитлер не такой дурак, чтобы не понять - Советский Союз – это не Польша, это не Франция, и что это даже не Англия и все они вместе взятые.

Тимошенко. Товарищ Сталин, но согласно донесениям разведки пограничных округов…

Сталин (*вспылив*). Не во всем можно верить разведке! (*Вешает трубку*.)

 Тимошенко машет рукой и выходит из кабинета. Жуков подходит к окну, смотрит на улицу.

Жуков. Ишь ты! В классики играют… Точно как мои девчонки. Да… Вот за таких детей мы и несем ответственность. И не только за детей, за всех, за весь народ, за всю страну, за наше будущее. Тяжела ноша, но мы же сами сделали выбор. Мы этот выбор присягой подтвердили. А давши слово, держись.

Время-то - замечательное! С каким-то неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, одухотворенностью и в то же время деловитостью, скромностью и простотой в общении людей. Хорошо, очень хорошо мы начали жить! Неужели все это рухнет? Видимо – да. К этому идет. А мы не успеваем. Катастрофически не успеваем. Но я с чистой совестью могу сказать: сделаю все, чтобы выполнить то, что доверил мне наш народ. Все поставлено под удар: земля, на которой мы живем, наш общественный строй, само существование нашего народа. В том числе вот этих девчонок. И других ребят и девчат, их матерей, их отцов и дедов…

 Раздается звонок телефона.

Жуков (*снимает трубку*). Да. Соединяй. Жуков.

Климовских. Докладывает начальник штаба Западного Особого военного округа генерал-лейтенант Климовских. Товарищ генерал армии, мне поступило сообщение от начальника штаба генерал-майора Кондратьева: «Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты». В личном телефонном разговоре товарищ Кондратьев просит разрешить встречать самолеты активными средствами.

Жуков. Отставить. На провокации не поддаваться. Всё. (*Бросает трубку. Сидит задумавшись.)*

Голос Жукова. Провокации. Нет, товарищ Сталин, вы уж простите, но это не провокации, это начало подготовки к военным действиям, к войне. Так они проводят рекогносцировку. Вот оно, продолжение того, майского разговора о пилотах, якобы случайно залетавших на нашу территорию. А вы нас только и предупреждаете о личной ответственности за последствия, которые могут возникнуть из-за неосторожных действий наших войск. Неосторожные действия. Тревога за судьбу отечества это, а не неосторожные действия. Что-то надо делать. Но я же не могу перепрыгнуть через голову Сталина. С меня и так голову могут снять за то, что рекомендовал командующим войсками округов проводить тактические учения соединений в сторону государственной границы, с тем, чтобы подтянуть войска ближе к районам развертывания по планам прикрытия.

 Раздается звонок. Жуков снимает трубку.

Жуков. Да. Соединяй. Да, слушаю, товарищ маршал.

Тимошенко. Только что звонил товарищ Сталин и приказал расследовать и доложить ему, кто дал приказ начальнику укрепленных районов занять Предполье на границах Украины. Такое распоряжение, если оно есть, немедленно отменить, а виновных в самочинных действиях наказать.

Жуков. Есть, товарищ маршал. (*Кладет трубку*.). Ну, вот. Началось. Самочинные… Самостоятельные действия, инициативные. Эх…

 Раздается звонок телефона. Жуков снимает трубку.

Жуков. Да. Соединяй. Жуков.

Пуркаев. Говорит начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев.

Жуков. Здравствуй, здравствуй, Максим Алексеевич. Рассказывай: как у вас дела? Понимаю, что новости невесёлые.

Пуркаев. Да, Георгий Константинович, радостного мало. К пограничникам явился перебежчик – немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня.

Жуков. Считаешь, ему можно верить?

Пуркаев. Георгий Константинович, вся обстановка на границе говорит о том, что затевается что-то очень серьезное. Похоже на то, что всё – правда.

Жуков. Спасибо тебе, Максим Алексеевич. Думаю, ты прав, к сожалению. Так что начинайте подготовку к боевым действиям. Ответственность беру на себя.

Пуркаев. Слушаюсь, товарищ генерал армии.

 Жуков кладет трубку. Задумывается. Снимает телефонную трубку, набирает номер.

Жуков. Семен Константинович.

Тимошенко. Слушаю.

Жуков. Семен Константинович, мне только что звонил Пуркаев. У них перебежчик, говорит, что немецкие войска выходят на исходные. Завтра начинают наступления.

Тимошенко. Я сейчас еду к Сталину. Должен немедленно передать ему подготовленную тобой и Ватутиным директиву. Ты – на месте. Но позвони товарищу Сталину, чтобы к моему приезду он уже знал, с чем я к нему еду.

Жуков. Слушаюсь.

 Гудки отбоя.

Жуков. Дежурный!

 Входит офицер.

Жуков. Ватутина ко мне.

 Офицер молча козыряет и выходит. Жуков начинает перебирать бумаги. Раздается стук в дверь.

Жуков. Войдите.

 Входит Ватутин.

Жуков. Я хочу, чтобы ты присутствовал при моем разговоре с товарищем Сталиным.

 Жуков снимает трубку, набирает номер.

Жуков. Говорит Жуков. Соедините меня с товарищем Сталиным. Срочно. Товарищ Сталин? Это Жуков. Мне только что позвонил начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев. У них там перебежчик – немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. Я считаю, что он не врет, и прошу вашего разрешения об отдаче приказа приведения войск в боевую готовность.

Сталин. А что Тимошенко?

Жуков. Товарищ нарком на пути к вам. С директивой подготовленной мною и Ватутиным.

Сталин. А может, перебежчика нам подбросили, чтобы спровоцировать столкновение?

Жуков. Я так не думаю. Пуркаев опытный и всесторонне знающий своё дело генерал, человек высокой культуры, штабист большого масштаба. Вот и Ватутин со мной согласен. Он же Пуркаеву дела передавал по Киевскому округу.

Сталин. Хорошо. (*Гудки отбоя*.)

Жуков. Иди к себе, Николай Федорович. Готовься. Чует мое сердце – начинается…

 Ватутин выходит. Раздается звонок.

Жуков. Да. Соединяй. Слушаю.

Пуркаев. Это опять я, Георгий Константинович, в наших частях появился еще один немецкий солдат. Он переплыл речку и сообщил: «В четыре часа немецкие войска перейдут в наступление…»

Жуков. Понял. Вы уже начали подготовку?

Пуркаев. Так точно, товарищ генерал армии.

Жуков. Хорошо. (*Кладет трубку*.)

 Звонок. Жуков снимает трубку.

Жуков. Да. Соединяй. Слушаю.

Клёнов. Говорит генерал-лейтенант Клёнов, начальник штаба Прибалтийского военного округа. Товарищ генерал армии, сейчас в штаб доставлен перебежчик, немец-антифашист. Он говорит, что наступление у немцев назначено на 4 часа утра.

Жуков. Хорошо. Спасибо. Приводите войска в состояние боевой готовности.

 Жуков садится за стол. На несколько минут задумывается. Пишет что-то на бумаге.

Жуков. Дежурный!

 Входит дежурный офицер.

Жуков. Соединяй меня с начальниками штабов по этому списку. Начни с Западного и Киевского округов.

Дежурный - Товарищ генерал армии, ночь уже, они все , наверное по домам разъехались, спят

Жуков. Какая мне разница – дома, в штабе, у черта на куличах – соединяй. Немедленно. В такое время спать грех – бессонница у всех должна быть,

 Дежурный выходит. Жуков опять начинает что-то писать. Раздается звонок.

Жуков. Да, слушаю. Соединяй.

 Свет гаснет. Тиканье часов. Голос: «До начала Великой Отечественной войны оставалось пять часов». Свет зажигается.

Жуков (*в трубку*). Выполняйте. (*Вешает трубку. Встает, подходит к маленькому столику, наливает себе стакан воды.)*

 Раздается звонок.

Жуков. Да. Соединяй. Слушаю, товарищ маршал.

Тимошенко. Товарищ Жуков, я звоню из приемной товарища Сталина. Совещание продолжается, но я вышел, чтобы сказать: товарищ Сталин на ваш проект директивы «О приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность», сказал: «Такую директиву сейчас давать преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений». После чего он сам внес изменения. Я уже послал тебе с фельдъегерем, подписанную товарищем Сталиным, директиву. Она должна быть немедленно передана в войска.

Жуков. Слушаю.

 Слышны гудки отбоя.

Голос Жукова. Послать-то мы пошлем. А который сейчас час? Ого, почти 12 часов ночи. Через полчаса директива уедет, но ведь это поздно, поздно. Господи, сколько упущено времени зря. А если завтра действительно, как говорят перебежчики, немцы перейдут в наступление? А у нас ряд важнейших мероприятий еще не завершен. Директиву-то мы пошлем, но ведь она может даже не дойти до тех, кто завтра утром должен встретиться лицом к лицу с врагом. И этот враг посильнее, чем тот, с которым мы столкнулись на Халхин-Голе. Там наши бойцы отчаянно и храбро сражались. Думаю, что и сейчас эти люди будут драться не хуже. Лишь бы не опоздать с контрударом…

 Затемнение. Тикают часы. Свет зажигается. В кабинете Жуков, Тимошенко.

Жуков. Да. У меня. Соединяй. Слушаю. Жуков.

Октябрьский. Говорит командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский. Система воздушного наблюдения, оповещения и связи флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Какие будут указания товарищ генерал армии?

Жуков. Что собираетесь делать, адмирал?

Октябрьский. Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота.

Жуков (*Тимошенко*). Я думаю, надо открывать огонь, Семен Константинович.

Тимошенко. Согласен!

Жуков (*в трубку*). Действуйте и доложите своему наркому. (*Кладет трубку*.)

 Опять звонок.

Жуков. Да, Соединяй. Слушаю.

Климовских. Докладывает начальник штаба Западного Особого военного округа генерал-лейтенант Климовских. Товарищ генерал армии, начинаются налеты немецких самолетов на все крупные города Белоруссии. Мне докладывают с мест.

Жуков. Открыть огонь на поражение. Поднять в воздух авиацию. Действуйте. (*Кладет трубку.)*

 Новый звонок.

Жуков. Да, Соединяй. Слушаю

Пуркаев. Докладывает начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев. Георгий Константинович, в небе – немецкая авиация. Много. Мне докладывают, что начались налеты на города Украины.

Жуков. Открыть огонь. Поднимайте также бомбардировщики. Начинайте бомбить их территорию. (*Кладет трубку.)*

 Снова звонок.

Жуков. Да. Соединяй. Слушаю.

Кузнецов. Говорит командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов. Товарищ генерал армии, есть налеты на Каунас и другие города.

Жуков. Огонь на уничтожение. Поднимайте авиацию. (*Кладет трубку.)*

Тимошенко. Георгий Константинович, звони Сталину.

 Жуков снимает трубку. Звонит долго.

Голос. Кто говорит?

Жуков. Говорит начальник генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным.

Голос. Что? Сейчас?! Товарищ Сталин спит.

Жуков. Будите немедля: немцы бомбят наши города, началась война.

Голос. Подождите.

 Несколько минут проходят в тишине.

Жуков (*зажав трубку, говорит Тимошенко почти шёпотом*) – Спит. Нет, теперь уж не поспишь. Теперь у всеобщая бессонница наступает.

Сталин. Я слушаю.

Жуков. Товарищ Сталин. Поступили сообщения от командующих Западного, Белорусского и Прибалтийского военных округов, а также от командующего Черноморским флотом. Идут массированные налеты на наши города. Немцы бомбят и другие населенные пункты. Ждем вашего разрешения на ответный удар и начало боевых действий.

 Тишина.

Жуков. Вы меня поняли?

 Тишина.

Жуков. Будут ли указания?

Сталин. Не провокация ли это немецких генералов?

Жуков. Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация…

Сталин. Если нужно организовать провокацию, то немецкие генералы бомбят и свои города… Гитлер наверняка не знает об этом.

Жуков. Товарищ Сталин, я предлагаю немедленно обрушиться всеми имеющимися в Приграничных округах силами на прорвавшиеся части противника и задержать их дальнейшее продвижение.

Тимошенко. Не задержать, а уничтожить.

Сталин. Давайте директиву. Но чтобы наши войска, за исключением авиации, нигде пока не нарушали немецкую границу. А вы с наркомом приезжайте в Кремль.

 Звучат гудки отбоя.

Тимошенко. Георгий Константинович, я выезжаю немедленно, а ты приготовь справку по последним звонкам и – в Кремль. (*Выходит*.)

 Жуков начинает собирать бумаги. Собрав, идет к двери, но останавливается и поворачивается к залу.

Жуков. Война! Страшное слово. Вроде мы ждали ее, но до последнего надеялись оттянуть. Но она пришла, когда мы еще не готовы к ее отражению. Коренная перестройка армии далеко не закончена. Слава Богу, что мы не в начале пути. Как Гитлер ни спешил, но все же мы успели много сделать. Как Сталин ни оттягивал начало войны, но все же мы сделали недостаточно. Недостаточно, потому что не давал Сталин нам ответить на всяческие провокации. Впрочем, опасаться разного рода провокаций были все основания. Но, конечно, осторожность оказалась чрезмерной. И мы, военные, вероятно, не всё сделали, чтобы убедить Сталина в неизбежности близкого столкновения.

Но что поделать, если наши союзнички ведут, скорее всего, двойную игру? Именно они толкают Гитлера на восток. Им, как и Гитлеру, Советский Союз как кость в горле. Гитлер уже захватил практически всю Европу. Мы – последние. Мы – последняя надежда народов всех остальных, уже порабощенных стран. Мы, наша Родина и мы – советские люди.

Они сильны, намного лучше оснащены, лучше отмобилизованы. У них военный опыт, им придали уверенности победы. Боеспособность солдат, их воспитание и выучка во всех родах войск высоки…

Но ведь мы советские люди! Для нас главное – служение своей Родине. Мы должны победить! Пускай не сейчас, пускай не через день, не через месяц, но мы победим. Я в это верю. Я никогда не был самоуверенным человеком. Отсутствие самоуверенности не мешало мне быть решительным в деле. Когда делаешь дело, несешь за него ответственность, решаешь – тут не место сомнениям в себе и неуверенности. Ты всецело поглощен делом и тем, чтобы всего себя отдать этому делу и сделать все, на что ты способен. Это уж потом, когда дело закончено, когда размышляешь о сделанном, надо, решить с самим собой: «А не мог ты сделать лучше то, что ты сделал, если бы ты обладал всем, чего тебе не хватает?» А сейчас не до этого, сейчас дело надо делать. Надо воевать. И я… я же Георгий! Мне сам Бог велел быть победителем. Недаром в 25-м году мне старец говорил: «Ты будешь сильным полководцем. Учись. Твоя учеба даром не пройдет». Всю жизнь я учился, читал, за что спасибо моему учителю Сергею Николаевичу Ремезову, спасибо всем, кто учил меня. Спасибо Родине, которая выучила и воспитала меня. Теперь пришло время отдать долг и исполнить благословение. Надо воевать. Надо победить. И мы победим. Ибо с нами Бог. Со всем русским народом, со всеми народами нашей великой страны. Ну, так вперед – за Родину! ( *Осеняет себя широким крестом*)

 Поворачивается и выходит.

Примечание. Во время внутренних монологов Жукова может фоном, чуть слышно, звучать музыка. Можно использовать в эти моменты кадры кинохроники. Все эти эффекты зависят от режиссера.