Шимоне Светлана

shimone@list.ru

89057834150

 **МАРШАЛ** **ЖУКОВ**

 *Пьеса* *малого* *формата*

Действующие лица:

Жуков Георгий Константинович (44 года) – начальник Генерального штаба РККА

Тимошенко Семён Константинович (45 лет) – народный комиссар обороны СССР

Голос, Сталин, Жена - не появляются, слышны только их голоса

*Место действия – Генштаб в Москве*

*Время действия – январь/декабрь 1941 года* *(на пороге, в начале войны)*

**1.**

**Январь 1941 года.**

*Из доклада наркома обороны СССР С.К. Тимошенко:*

ТИМОШЕНКО. Как я и говорил, я хорошо знаю Жукова по совместной службе ещё с начала 30-х. Это волевой и решительный командир. В 39-м году руководству страны требовался грамотный командующий для ведения военных действий с японцами. Я сказал, что есть у меня такой человек, это Жуков. Товарищ Сталин одобрил его кандидатуру, после чего Жукова из Киевского особого военного округа направили на Монголо-Маньчжурскую границу для боёв с японской армией. В результате сражений, он полностью разгромил японцев, принеся победу Красной армии. Знаю, что подчинённые считают Жукова чересчур жёстким, даже грубым. Но я скажу так: это армия. Я считаю Жукова самородком в военном деле. Для выполнения любой ответственной задачи вполне пригоден, справится.

СТАЛИН. Для победы на Халхин-Голе мне требовался такой командир, чтоб он не просто мог надавать японцам, а порвал их на куски, чтоб у них вообще отпала охота идти на Север. Нам нужны такие энергичные и волевые люди. Политбюро решило освободить Мерецкова от должности начальника Генерального штаба и на его должность назначить Жукова. Теперь *он* будет решать оперативно-стратегические вопросы.

ГОЛОС. Постановление Политбюро ЦК ВКПб и Постановление № 92 Совета Народных комиссаров СССР от 14-го января 1941 года: «Для улучшения подготовки военных округов и армий утвердить начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны – генерала армии Жукова Георгия Константиновича».

**2.**

ЖУКОВ. Невесёлая какая-то аттестация у меня получилась перед товарищем Сталиным. Нет у меня для этой должности ни желания, ни образования. Я – строевой командир, практик. Штабная и политическая работа не для меня. Вот на поле боя – там другая история. А японцы сражались ожесточённо. Помню, допрашивал двоих, взяли мы их в камышах, в районе речки Хайсантын-Гол. Так они были до того изъедены комарами, что на них живого места не было. Спрашиваю: «Как же вы допустили, что б вас так комары изъели? Говорят: «Нам приказали сидеть в дозоре и не шевелиться. Мы не шевелились». Представляешь, их посадили в засаду, а потом забыли. За сутки их до полусмерти изъели комары, а они исполняли приказ. Вот это солдаты. Хочешь, не хочешь, будешь уважать врага.

ТИМОШЕНКО. Армия, конечно, дело благородное, но надо же и в Генштабе кому-то работать. Ничего, справишься. Ты вот что, Георгий Константиныч, давай поезжай в Киевский округ, передавай дела, бери семью и галопом обратно… А то, что грубым тебя назвал, так разве я не прав?

ЖУКОВ. Верно, прав. Я такой и есть.

ТИМОШЕНКО. И это в тебе положительная черта: поймаешь за руку, так не будешь вилять, во всём признаёшься честно… И я тебя прошу, Егор, обстановка непростая, возвращайся быстрее.

**3.**

*Из разговора* *по**телефон****у:***

ЖЕНА. Жорж, почему ты не давал о себе знать? А вдруг что-то случилось? Сейчас такое время.

ЖУКОВ *(вздыхает.)* Ну вот, Шурик, назначили.

ЖЕНА. Смени, пожалуйста, гнев на милость. Мы гордимся тобой, это такое событие для всех нас! Неужели переезжаем в Москву!

ЖУКОВ. Как там мои девочки?

ЖЕНА. Ты всегда заботишься только о дочерях, только о них и говоришь, «девочки, девочки…».

ЖУКОВ. Что ж в этом плохого? У меня ответственная работа, плохо выполнять службу я не приучен, но для этого мне нужно быть спокойным за тебя и дочурок. Целуй их от меня, моих красавиц.

**4.**

**Февраль 1941 года.**

ЖУКОВ. Эта изнурительная методичная работа в штабе не приносит мне никакого удовольствия. Да и вообще, пребывание в Москве. Я не кабинетный работник, я вояка. Но я ценю оказанное мне товарищем Сталиным высокое доверие и постараюсь оправдать его. *(Разбирает документы.)* Весь февраль занят тщательным изучением дел.Не скажу, что это простая работа. Это гигантский аппарат, махина… Итак, военный план - мобилизационный и стратегический. *(Расстилает большую карту.)* С учётом того, как война разворачивается в Европе, наши противники - Германия в союзе с Италией, Румынией, Финляндией и Японией. Так называемая ось Берлин-Рим-Токио. План перерабатываю с учётом предыдущего плана Шапошникова, Ватутина, Маландина, Василевского… *(Звонит телефон. Жуков снимает трубку.)* Жуков на проводе!.. Нет! В сводке говорится, что туда переброшено 4 немецких мп, а разведка зафиксировала только три. Остальное – выдумка! Передайте там у себя, если не знают, так пусть говорят честно и не суют мне их на место несуществующих. Думаю, что они врут. Лично я думаю так! *(Вешает трубку.)* Всякое преувеличение о противнике опасно так же, как и недооценка его… *(Берёт листок бумаги, пишет.)* Считаю необходимым призвать приписной состав запаса стрелковых дивизий. Сборы планировать с мая по октябрь 41-го года. Жуков.

**5.**

**Март 1941 года.**

ТИМОШЕНКО. Ну что, будем докладывать товарищу Сталину.

ЖУКОВ. К чему надо быть готовым?

ТИМОШЕНКО. Ко всему. Но учти, длинный доклад он слушать не будет. Надо всё доложить оперативно, минут за десять.

ЖУКОВ. Что же я могу доложить за десять минут?

ТИМОШЕНКО. Постарайся. А как ты хотел? Я дополню по необходимости. И осторожней, если рядом окажутся Берия или Мехлис.

ЖУКОВ. Ты, Семён Константиныч, заранее оружие-то не складывай. Понятно, после постановления ЦК, Сталин теперь все вопросы решает сам. Но нам необходимо настоять.

ТИМОШЕНКО. Штабисту ещё *необходимо* быть осмотрительным. А ты иногда в своём рвении идёшь до предела.

ЖУКОВ. Знаешь, в чём наше отличие? Мой страх не мешает мне действовать. Он у меня где-то на заднем плане…

*По телефону.*

ГОЛОС СТАЛИНА. 500 тысяч человек приписного состава запаса? В таких размерах?

ТИМОШЕНКО. Лучше 800, товарищ Сталин.

ГОЛОС СТАЛИНА. Отклоняю. Это может дать повод немцам спровоцировать войну. И я требую очень осторожно проводить любые мероприятия оперативно-мобилизационного порядка. Что ещё у вас?

ЖУКОВ. Товарищ Сталин, документы, предоставленные развед. управлением, в частности, генералом Голиковым, говорят о неизбежности войны против СССР весной этого года. По разрабатываемому плану, необходима ускоренная масштабная подготовка войск. Мы с наркомом Тимошенко просим разрешение на формирование 20-ти механизированных корпусов.

ГОЛОС СТАЛИНА. Что у вас за информация? Согласно данным наших разведчиков за рубежом, считаю, что возможным сроком военных действий против СССР будет момент победы Германии над Англией.

ЖУКОВ. Есть данные, в которых указано, что наступление планируется на 20-е мая.

ГОЛОС СТАЛИНА. Это слухи, дезинформация

ЖУКОВ. Товарищ Сталин, в документах также излагаются варианты возможных направлений ударов. Готовятся три ударные группы: на Ленинград, Москву и Киев.

ГОЛОС СТАЛИНА. Не согласен. Гитлеровцы направят свои усилия на Юго-запад, чтобы захватить у нас украинский хлеб, донбасский уголь и кавказскую нефть, хотя мы и так регулярно снабжаем Германию всем этим добром… Берите и перерабатывайте свой план, товарищ Жуков. А о мех. корпусах я подумаю.

**6.**

**Апрель 1941 года.**

ЖУКОВ. Время идёт, Гитлер подтягивает всё больше оснащённых войск к Восточной границе, объясняя тем, что отвлекает внимание Англии. По мобилизационному плану Сталин пока так и не дал конкретного ответа. Приписной состав запаса и мех. корпуса одобрены, но армия не отмобилизована, танков недостаточно, артиллерийские бригады укомплектованы не полностью, новые западные границы слабо укреплены, аэродромы не достроены, железных дорог не хватает, состояние мостов, шоссейных и грунтовых дорог не приспособлены для передвижения войск, телефонная и радиосвязь не нормализованы. В общем, полная готовность к войне возможны только к концу 41-го, а то и к 42-му году. Всё это ещё усугубляется нехваткой опытного командного состава. Многие из этих генералов и командиров… сгинули в результате процессов 37-38-го годов. Многих из них я знал и очень уважал, например, маршала Тухачевского… Уж не знаю, каким чудом *мне* удалось избежать этой мясорубки. Господь хранил да иконка Казанской Божьей Матери.

**7.**

**Май 1941 года.**

*С улицы доносится парадный марш, гул военной техники и крики «Ура!».*

ГОЛОС. Из газеты «Правда» за 1-ое мая 1941 года: «С исключительным подъёмом встречают участники парада руководителей партии и правительства во главе с товарищем Сталиным. На параде присутствуют не только руководители СССР, но и иностранные дипломаты, военные атташе разных стран. Среди гостей выделяется германская делегация. В её составе – посол Германии Шуленберг, офицеры вермахта, военный атташе генерал Кестеринг и полковник Кребс. К иностранным гостям для традиционных рукопожатий подходит нарком обороны Семён Тимошенко. Все присутствующие демонстрируют любезность и дружелюбие. Как это справедливо. Повсюду на планете идёт война. И только на советской земле царит мир. Да здравствует мирная политика Советского Союза! Великому Сталину слава! Ура! Ура!..»

*С улицы из репродуктора доносится «Рио-Рита».*

ГОЛОС ЖЕНЫ. Как жаль, Жорж, что ты сегодня опять не с нами. Мы надеялись, что сможем прогуляться всей семьёй по вечерней столице. Вчера получили открытки из Киева и Смоленска. Какие милые люди – Нюра, Н.Г., Капитолина, не забывают. Девочки очень грустные без тебя, особенно Эра. Благодарим за фотоальбомы, что ты заказал. Получилось, как раз, к празднику. Жорж, мы тебя не видели с прошлой недели. У меня впечатление, что ты нарочно заказал эти альбомы, чтобы нам оставалось любоваться тобой лишь на фотокарточках. Всегда знай, что ты - наш смысл жизни.

**8.**

**Конец мая 1941 года.**

ЖУКОВ *(по телефону).* У вас было на это десять месяцев, а по маскировки аэродромов и важнейших объектов до сих пор ничего не сделано! Они же выгодные для поражения с воздуха цели!.. Что за халатность! Исполнять! *(Бросает трубку.)* Вредители.

*Заходит Тимошенко.*

ЖУКОВ *(Тимошенко).* Знаешь, что меня раздражает? Что развед. данные идут сразу напрямую к Сталину. Почему нам, Генштабу, не даётся та информация, которая направляется в Политбюро?

ТИМОШЕНКО. Таково указание товарища Сталина. Кстати, я только что оттуда.

ЖУКОВ. Дали добро, наконец?

ТИМОШЕНКО. Язык не поворачивается сказать, зачем вызывали.

ЖУКОВ. Думал, ты получил разрешение привести округа в боевую готовность.

ТИМОШЕНКО. Ты знаешь, что к нам обратился посол Шуленбург? А, знаешь, с чем? С просьбой разрешить немцам произвести розыск могил солдат и офицеров, погибших в Первую мировую на нашей территории.

ЖУКОВ. Вот это наглость! Это что же, Гитлер собирается уже в открытую вести разведку наших рубежей? Неужели *ТАМ* не понимают?

ТИМОШЕНКО. Жданов мне: «По-моему, товарищ мрачно встретил просьбу германского правительства».

ЖУКОВ. Ну да, давайте похлопаем. Их самолёты и так здесь шуруют, как у себя дома.

ТИМОШЕНКО. Ладно тебе, завёлся. Ну, собьют наши пограничники самолёт-другой, - вот тебе и спровоцирована война на ровном месте. Что ж, стрелять по ним?

ЖУКОВ. Я б стрелял!

**9.**

**1 июня 1941 года.**

ЖУКОВ. Семён Константиныч, наши войска прибывают в округа. Поезда идут строго ночью, как и приказано, доставляется техника и живая сила. Надо действовать, иначе будет поздно.

*Звонит телефон.*

ТИМОШЕНКО. Боюсь, уже поздно. *(Поднимает трубку).* Тимошенко на проводе!.. Товарищ Сталин, мы настойчиво и со всей ответственностью просим разрешения дать указание о приведении войск приграничных округов в боевую готовность и развёртывании первых эшелонов по планам прикрытия.

ГОЛОС СТАЛИНА. Что мне ваша ответственность? Вы что же предлагаете, двинуть войска к Западным границам? Это же война! Понимаете вы оба это или нет? Отклоняю! Сейчас этого делать не следует. Мы готовим сообщение ТАСС и завтра опубликуем его.

*Тимошенко вешает трубку.*

ЖУКОВ. Ну, что?

ТИМОШЕНКО. Велел завтра газеты читать. Не знаю, как его ещё убедить…

ГОЛОС. Сообщение ТАСС от 14-го июня 1941 года: «По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии прервать пакт о взаимном ненападении и предпринять нападение на СССР, лишены всякой почвы. А переброска германских войск в Восточные и Северо-Восточные районы Германии связаны с другими мотивами. Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными».

**19 июня 1941 года.**

ЖУКОВ. Мы с тобой должны проявить настойчивость. На бога надейся, как говорится, а сам не плошай. Мы несём *свою* ответственность.

ТИМОШЕНКО. Что предлагаешь?

ЖУКОВ. На свой страх и риск.

ТИМОШЕНКО *(по телефону)*. Дежурный! Соедините меня с Пуркаевым… Приказываю! Войскам Киевского особого военного округа произвести частичное развёртывание, занять Предполье на границах Украины. Рекомендую проводить тактические учения соединений в сторону гос.границы. Исполнять! *(Вешает трубку.)*

**Позже.**

*Звонит телефон.*

ГОЛОС СТАЛИНА*.* Тимошенко! Немедленно верни войска, пока я тебя не расстрелял! Вы там с Жуковым зазнались совсем. Но мы и на вас управу найдём.

**10.**

**21-е июня 1941 года.**

ЖУКОВ. Семён Константиныч, звонит Пуркаев, докладывает, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель. Он утверждает, что наступление начнётся завтра утром.

ТИМОШЕНКО. Звони Сталину.

**Позже.**

ГОЛОС. Из Директивы № 1 от 21-го июня 1941-го года: «Приказ Наркомата обороны для немедленного исполнения. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия. Войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов приказываю: а) в течение ночи на 22-е июня скрытно занять огневые точки, б) перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в) все части привести в боевую готовность, г) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить».

ТИМОШЕНКО. То есть, не отвечать на провокацию и одновременно привести всё в боевую готовность? А где критерий в уставе между этим? И как возможно рассредоточить всю авиацию перед рассветом? Это что, дело одного часа?

ЖУКОВ. Семён Константиныч, директива жуткая, убийственная.

ТИМОШЕНКО. Что будем делать?..

ГОЛОС СТАЛИНА. Тимошенко, Жуков! Подписывайте.

*Тимошенко и Жуков подписывают документ.*

ГОЛОС. Директива № 1 поступила 22-го июня в 00 часов 30 минут, отправлена 22-го июня в 1 час 45 минут. Подписи: «Маршал Советского Союза, нарком обороны С.К. Тимошенко; генерал армии, начальник Генштаба РККА Г.К. Жуков». Директива поступила в штабы фронтов примерно в 2 часа 30 минут, но до многих командиров она так и не дошла.

**22 июня 03.30 утра.**

*Раздаются звонки телефонов. Один, второй, третий…*

ЖУКОВ *(Тимошенко).* Адмирал Черноморского флота Октябрьский докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолётов. Флот находится в боевой готовности. Начальник штаба Западного военного округа генерал Климовских докладывает о налёте немецкой авиации на города Белоруссии. Командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов докладывает о налётах вражеской авиации на Каунас и другие города… Семён Константиныч, это война.

ТИМОШЕНКО. Звони Сталину!

ЖУКОВ. Не отвечает.

ТИМОШЕНКО. Звони!!!

*Жуков звонит по телефону.*

ГОЛОС СТАЛИНА. Не провокация ли это?

ТИМОШЕНКО. Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике! Какая же это провокация?

ГОЛОС СТАЛИНА. Если нужно организовать провокацию, то немецкие генералы бомбят и свои города. Гитлер наверняка не знает об этом. Надо подождать, что скажет германское посольство…

ГОЛОС. Из Директивы № 2 от 22-го июня 1941 года: «22 июня 1941 года в 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налёты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь, и перешли советскую границу. Приказываю: Войскам всеми силами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их…».

ЖУКОВ. Директива была отправлена только в 7 часов 15 минут. Война уже длилась четыре часа. Как стало известно позже, к этому времени потери наших войск и техники были настолько масштабны, что делали невозможным исполнение данной Директивы.

**22-23-е июня 1941 года.**

ГОЛОС. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года: «На основании Конституции СССР объявляется мобилизация на территории четырнадцати военных округов.» Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 825 от 23 июня 1941 года: «Учредить чрезвычайный орган высшего военного управления – Ставку Верховного Главнокомандования. Назначить главой Ставки лично тов. И.В. Сталина».

**11.**

**Июль-ноябрь 1941 года.**

ЖУКОВ. В первое время войны ни Ставка, ни Генштаб, из-за разрушенной немцами связи, не имели полных сведений о боях на наших границах. Война застала наши войска в стадии перевооружения и реорганизации. Никто не рассчитывал, что Гитлер обрушит такую армаду бронетанковых и моторизированных войск в первый же день наступления. Но, несмотря на тяжелейшую ситуацию, многие наши генералы, адмиралы, командиры, солдаты, моряки, лётчики сражались насмерть и даже наносили контрудары, создавая мощные препятствия наступлению противника. В июле обстановка стала ещё сложнее. Многие города Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений были заняты немцами. 30-го июля я был назначен командовать Резервным фронтом в районе Ржева-Вязьмы. В сентябре направлен в Ленинград. Шли самые трагические для нашей страны месяцы войны. 30-го сентября вермахт начал операцию «Тайфун» по захвату Москвы. К середине ноября немцы находились уже в 17 километрах от столицы. Я был срочно отозван из Ленинграда и назначен командующим Западным фронтом. На меня была возложена операция по обороне Москвы.

**Позже.**

ГОЛОС СТАЛИНА. Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю с болью в душе. Говорите честно, как коммунист!

ЖУКОВ. Москву, безусловно, удержим. Но нужно ещё не менее двух армий и 200 танков.

ГОЛОС СТАЛИНА. Это неплохо, что у вас такая уверенность. Договаривайтесь о переброске резервных армий. Танков пока дать не могу.

**Декабрь 1941 года.**

ЖУКОВ. Но танки были получены. С Дальнего Востока и Забайкалья прибыли дивизии и бригады, которые в решающий момент соединились с нашими дивизиями под Москвой. Контрнаступление началось 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. В ходе ожесточённых боёв, несмотря на сильные морозы, уже в первые дни мы прорвали оборону противника и освободили ряд населённых пунктов. За месяц немецкие войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. План «молниеносной» войны Гитлера провалился. Германия потерпела первое крупное поражение. Мы воспряли духом. Но впереди ещё были долгие, кровопролитные четыре года войны…

 КОНЕЦ

Светлана Шимоне

shimone@list.ru

89057834150

Время написания – июль/август 2021г