Идея – Александр Серов, Александр Игнашов

 по мотивам романа А. Игнашова «Нюрнберг, скамья подсудимых»

 **Александр ИГНАШОВ**

 **Я ШЁЛ НА НЕБО …**

 **Историческая драма в двух частях.**

 «Кто-то должен править миром. Кто? Боюсь, на смену войне явной, глобальной, придет война тайная, необъявленная и бесконечная. Терроризм! Убийства ни в чем неповинных людей. Сотни, тысячи жертв! Взрывы в мирных городах, сегодня в Лондоне или Иерусалиме, завтра в Нью-Йорке, сегодня в автобусе, завтра в метро, в магазине. Страх перед собственной беззащитностью, – что может быть ужаснее! И этот процесс только набирает силу. Если мы не задушим гадину, она задушит нас!..»

 Роберт Джексон, Нюрнберг, 1946 год.

Действующие лица:

 - Самуил Ройзман, старик, кажется, живущий вечно.

 Обвинители и члены Международного Трибунала в Нюрнберге:

 - Лоренс, председатель суда, член трибунала от Великобритании.

 - Робертс, помощник главного обвинителя от Великобритании.

 - Джексон, судья, главный обвинитель от США.

 - Элси Дуглас, секретарь Джексона.

 - Руденко, главный обвинитель от СССР, прокурор Украинской ССР.

 - Уиллис, лейтенант.

 Подсудимые:

 - Герман Вильгельм Геринг.

 - Рудольф Гесс

 - Вильгельм Кейтель

 - Альфред Иодль.

 - Гельмар Шахт.

 - Густав фон Болен Крупп.

 Адвокаты:

 - Отто Штамер.

 - Альфред Зейдль.

 Свидетели:

 - Мари Клод Вайян-Кутюрье.

 - Карл Зеверинг.

 - Николай Ломакин.

 - Шмаглевская.

 **Часть первая.**

Где-то вдали восходит громадное, во весь горизонт Солнце.

И рушатся башни Нью-Йоркских небоскребов, и превращаются в руины жилые дома в Москве, и взрывы в Лондонском метро и в пригородных поездах Мадрида сменяют друг друга...

И вырастает гриб вселенского ядерного взрыва.

И содрогается земля, и уходит из-под ног, и пепел застилает глаза. И то ли в плаче, то ли в молитве простирает руки к Господу обезумевший от горя старик Ройзман.

РОЙЗМАН. Господь, на Тебя полагаюсь! Сказала душа моя: «Нет у меня иного блага – только от Тебя». К святым, которые на земле, велико стремление мое. Пусть умножатся страдания тех, что спешит к безбожию, не буду участвовать в делах их кровавых и не произнесу имена их устами своими. Господь, ты – доля моя и участь моя, для меня прекрасная! Благословляю Тебя, что советовал мне днями и ночами, что наставлял меня, что не оставил Ты душу мою для преисподней, не дал душе моей увидеть могилу! Почему, Господь, стоишь Ты вдали, закрываешь глаза во времена бедствий, войн и убийств ужасных? В надменности своей бедного преследует злодей, – что замышляет! И хвалится злодей похотью души своей, и говорит в высокомерии своем: «Не взыщет Он, нет Всесильного!». Восстань, Господь, приди! Всесильный, вознеси руку Твою, не забудь смиренных! Видишь все Ты. Отчего на притеснения и обиды смотришь? Сокруши злодея руку! Желание смиренных услышь, Господи, дай суд сироте и угнетенному, чтобы не был больше тираном человек земной!..

Шум толпы. Выцветшие фотографии. Нюрнберг, 1945 год. Дворец Правосудия, зал заседаний трибунала. Приглушенный ход часов, отзвук хода времени.

Голос председателя трибунала, лорда Джеффри Лоренса.

ЛОРЕНС. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Французская Республика настоящим обвиняют в преступлениях против мира и человечества Геринга Германа Вильгельма, генерала СС, члена и Президента Рейхстага…

Шум толпы усиливается. Словно из небытия возникают флаги, столы, стулья, бумаги.

По опустевшему залу гуляет ветер.

ЛОРЕНС. Вильгельма Кейтеля, члена тайного совета, фельдмаршала… (Свист в зале).Рудольфа Гесса, члена нацистской партии, заместителя фюрера, члена Рейхстага и тайного совета, генерала войск СС и СА… (В зале по одному появляются персонажи большой истории). …Альфреда Иодля, начальника штаба верховного командования, генерал-полковника. Альфреда Розенберга, Мартина Бормана, Карла Деница, Густава Круппа…

Тишина закладывает уши. Нервный шепот:

– Нас расстреляют, как вы думаете?

– Замолчите, вы!

– Нас расстреляют?

– Да не будьте вы размазнёй!

– Лей покончил с собой прямо в камере, вы слышали?

– Повесился над сортиром!

– Да заткнитесь вы, черт возьми!

Удар гонга. И одновременно – яркая вспышка света.

В центре зала, у микрофона – Роберт Джексон, судья, главный обвинитель от США.

ДЖЕКСОН.Соединенные Штатывозражают против ходатайства, поданного адвокатами от имени Густава Круппа, об откладывании суда над ним. Четыре поколения семьи Круппа владели военными заводами в Германии. Декретом от двенадцатого ноября 1943 года заводы Круппа сохранялись как семейные предприятия. Неизлечимая болезнь Густава Круппа не должна препятствовать правосудию.

КРУПП. Браво, Джексон!

ДЖЕКСОН. Соединенные Штаты настаивают! Наша судебная система…

КРУПП. Джексон, вы так жаждете крови?

ДЖЕКСОН. Если уважаемый Трибунал сочтёт возможным…

КРУПП. А он сочтёт, Джексон! Я болен, я умру, но не так скоро. Вы еще успеете засадить меня за решётку. Позже, в своем американском суде. Сколько я проведу за решеткой? Кто вернёт мне все мои предприятия? Кто выдаст мне миллионные кредиты на их расширение? Не вы ли, мои американские друзья? А так будет, Джексон!

ЛОРЕНС. К порядку!

ДЖЕКСОН. Дело Круппа с документами, подтверждающими его вину, должно быть

срочно передано в Трибунал! Соединенные Штаты настаивают на этом!

ЛОРЕНС.Мнение советской делегации?

РУДЕНКО. Мы считаем, что обвинения против Густава Круппа фон Болен остаются в силе. Что же до перекрестных допросов, мы удовлетворены их ходом.

ЛОРЕНС. Перерыв. Адвокаты могут проконсультироваться с подзащитными.

ШТАМЕР. Прошу слова! Штамер, адвокат Геринга. Подсудимые должны заявить о признании или о непризнании своей вины. Нужно ли отвечать односложно?

ЛОРЕНС. Подсудимый имеет право на показания в пользу защиты. Думаю, правила британского судопроизводства здесь уместны.

ШТАМЕР. Пресса всего мира освещает работу Трибунала!

ЛОРЕНС. Трибунал считает, что интервью подсудимых в печати недопустимы, и предупреждает защиту об ответственности.

ШТАМЕР. Принципы демократии…

ЛОРЕНС. (резко): Ваше мнение понятно!..

Три удара молотка председателя трибунала – перерыв! В коридоре Дворца Правосудия о чем-то шепчет у окна старик Ройзман.

РОЙЗМАН. Кто делает добро – приобретает для души,

 Кто зло творит – против нее стяжает.

 Вам в этот день воздастся тем же,

 Что вы творили на земле.

 И скажет наша Книга истину про вас, –

 Ведь мы записываем все, что вы творите!..

 Иль думают они, что мы не слышим

 Их тайны и секретные беседы?..

 И мы не для забавы сотворили небеса и землю,

 И все, что сущее меж ними.

 Мы сотворили их, чтобы явить вам Истину,

 Но большинство из нас ее не разумеет…

##

И вновь зал заседаний. У микрофона – адвокат Геринга Штамер.

ШТАМЕР. Мой подзащитный хотел бы выступить с заявлением!

ЛОРЕНС. Политические заявления не допускаются.

ШТАМЕР. Мой подзащитный имеет право на заявление.

ЛОРЕНС. Трибунал не возражает.

ГЕРИНГ. (Встает со скамьи подсудимых). Действительно, в интервью американской газете я сказал, что готов быть осужденным трибуналом. Но трибунал односторонен. Здесь нет представителей побежденных и нейтральных стран, здесь одни победители. (Садится, шум в зале стихает).

ЛОРЕНС. Трибунал получил обращение защиты о перерыве на рождественские каникулы. Трибунал считает, что перерыв необходим. (Гул одобрения в зале). Другого перерыва в заседаниях не будет. Трибунал получил просьбу от адвоката подсудимого Кейтеля об использовании письменных заметок на заседании в виду плохой памяти. Трибунал не возражает.

Кейтель остается в одиночестве.

КЕЙТЕЛЬ. Чем они будут лечить мою память: электрическим стулом, гильотиной? Фюрер, фюрер! Только и разговоров, что о фюрере! Что вы вообще знаете о фюрере? «Майн Кампф»? Ни один германский издатель не имел права даже интересоваться его биографией. Это Муссолини трепал о себе на каждом углу. А сейчас они суют мне свои бумаги и говорят, пишите, пишите всё, что знаете о фюрере. Он был вегетарианец? Он много пил? В чем причина его аскетизма? А отвращение к табаку? А вспышки гнева, а его вечная бессонница? А женщины? Женщины! Они умеют слушать, восхищаться. Самая сладкая аудитория, только с ними и можно развивать вслух сумасбродные идеи. Ева Браун! Какие у нее были ноги! Мила, сдержанна, в чем-то даже застенчива. Когда мы ещё только боролись за власть, она уже была его подругой. Я не верю, у Евы от фюрера было двое детей. Болтовня! Что с того, что в Бергхофе жили женщины! Кто из нас не спал с женами адьютантов! А какие фотографии делала Ева! У неё был божий дар. И не только в фотографии.

В зале заседаний - оживление. У микрофона – главный обвинитель от США Джексон.

ДЖЕКСОН. Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против человечества налагает ответственность. Преступления, которые мы должны осудить, имеют такие последствия, что цивилизация погибнет, если они повторятся. Подсудимые - живые символы расовой ненависти, террора, насилия. Милосердие к ним будет означать победу того зла, которое связано с их именами. В соответствии с принципом фюрерства эти люди создали в Германии национал-социалистический деспотизм, лишив народ Германии всех свобод. Они не пачкали руки в крови. Они планировали, руководили. Нацистская партия еще в декларации 1920-го года объявляла, что ни один еврей не может быть членом нации.

Адвокат Гесса Зейдль вскакивает с места.

ЗЕЙДЛЬ.Германия – не родина антисемитизма!

ЛОРЕНС.Соблюдайте порядок!

ЗЕЙДЛЬ.Германия…

ЛОРЕНС.Я лишу вас слова!

ЗЕЙДЛЬ.Я бы хотел заметить, трибунал разрешил нам использовать произведения американских,английскихи французских авторов, чтобы в свою очередь доказать их антисемитский характер.

ДЖЕКСОН.Соединенные Штаты возражают! Адвокат Зейдль протаскивает в суд антисемитскую литературу! (Шум в зале).

ЛОРЕНС. Соблюдайте порядок! У нас два десятка подсудимых. Есть темы, общие для всех. Трибунал предлагает защите разделить общие вопросы и не останавливаться на одном вопросе по каждому из подсудимых. Приступаем к опросу. Подсудимые, вы признаёте себя виновными в предъявленных вам обвинениях? Ближе к микрофону. Герман Геринг.

ГЕРИНГ.Прежде чем ответить на вопрос суда…

ЛОРЕНС. Вам не разрешается делать заявления. Признаете вы себя виновным?

ГЕРИНГ. Я не признаю себя виновным.

ЛОРЕНС. Рудольф Гесс.

ГЕСС. Нет. Признаю себя виновным перед богом.

ЛОРЕНС. Это признание себя невиновным? (Смех в зале). Если в зале будет шум, япотребую покинуть зал. Вильгельм Кейтель.

КЕЙТЕЛЬ. Не признаю себя виновным.

ЛОРЕНС. Альфред Иодль.

ИОДЛЬ. Я не признаю себя виновным.

ЛОРЕНС. Франк, Фрик, Розенберг, Шахт, Дениц, Редер…

Шум в зале заседаний трибунала нарастает.

В одной из камер тюрьмы Нюрнберга – крик. В двери – человеческий силуэт.

УИЛЛИС. Что с вами, рейхсмаршал? (Поднимает Геринга с пола, сажает на постель) И часто с вами так?

ГЕРИНГ. Бывает. Боитесь потерять быка в загоне?

УИЛЛИС. Не хотелось бы.

ГЕРИНГ. Мне тоже, я еще поживу.

УИЛЛИС. Вы не должны перенапрягаться, нервничать.

ГЕРИНГ. Сохраняйте здоровье для виселицы, не так ли? Как ваше имя, лейтенант?

УИЛЛИС. Лейтенант Уиллис, сэр.

ГЕРИНГ. Уиллис. Мне не нравится, я буду звать вас по-другому.

УИЛЛИС. Как?

ГЕРИНГ. Я придумаю, как.

УИЛЛИС. Вам объяснили, почему вы здесь?

ГЕРИНГ. В одиночной камере? Я не привередлив.

УИЛЛИС. По уставу трибунала мы должны…

ГЕРИНГ. Я не признаю ни ваш устав, ни ваш трибунал. История нас оправдает. Через пятьдесят лет в каждом немецком доме будут памятники Герману Герингу, маленькие памятники, но в каждом доме. Можете поставить у дверей моей камеры хоть десять надзирателей, пусть смотрят, как я ем, сплю, бреюсь, как испражняюсь. Я не слюнтяй Лей, я не повешусь. То, что вы посадили меня на диету, – спасибо, я доволен!

Три удара молотка. Заседание трибунала продолжается.

ЛОРЕНС.Трибунал отклоняет заявление защиты Бормана, дело Мартина Бормана будет рассмотрено заочно. Штрейхер по заключению медицинской экспертизы признан вменяемым, его дело будет продолжено. Медицинское заключение о психическом состоянии Гесса подписали только советские медики и профессор Дэле: «Гесс страдает истерией, выраженной в потере памяти». Защита с мнением экспертов согласна.

РУДЕНКО. Советская делегация просит слова!

ЛОРЕНС. Мы вас слушаем.

РУДЕНКО. У советской делегации нет сомнений в отношении экспертизы. Мы считаем, подсудимый Рудольф Гесс вполне может предстать перед судом.

ЛОРЕНС. Вы считаете, что Гесс симулирует потерю памяти?

РУДЕНКО. Мы считаем, что это возможно. (Садится).

ЛОРЕНС. Трибунал хотел бы, чтобы подсудимый Гесс выразил свою точку зрения.

ГЕСС. (встаёт). Господин председатель, я хочу сказать. Основания симулировать потерю памяти, были у меня тактического плана. Моя способность сосредоточиться несколько нарушена, но я могу отвечать на вопросы. В конце концов, я отвечаю за всё, что сделал. Однако данный трибунал я не считаю правомочным.

ЛОРЕНС. (резко): Объявляется перерыв!

ГЕСС. Господин председатель!

ЛОРЕНС. Перерыв!..

В коридоре по-прежнему ждет своего часа старик Ройзман.

РОЙЗМАН. И Моисей, и Мухаммед были рождены в браке мужчиной и женщиной, и лишь Иисус чудотворно зачат девственницей Марией. И Моисей, и Мухаммед были женаты и имели детей. Иисус же был холост. Великие общины приняли пророчества и Моисея, и Мухаммеда, и жили по их заповедям. Иисус же был казнен, ученики его были слабы и разрознены. Но лишь Иисус смертью своей искупил грехи человеческие и воскрес из мертвых, и Моисей же, и Мухаммед умерли своей смертью и похоронены в земле. Похоронены в земле!.. Но как быть со словами Иисуса – «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их»? Христос был «из них самих» – иудей, следовавший Торе, посланный Господом к иудеям же дабы вернуть народ, погрязший в нечестии, на путь истинный. Бог один, Пророки разные!.. Иудеям был послан Иисус, арабам – Мухаммед. Бог один, Господь один, Пророки разные!..

Тюремный коридор в Нюрнберге. Лейтенант Уиллис открывает камеру Геринга.

УИЛЛИС. Подсудимый, на выход!

ГЕРИНГ. (Выходит).Вы отлично выглядите, лейтенант!

УИЛЛИС. Спасибо, сэр.

ГЕРИНГ. Как вам кажется, я еще ничего?

УИЛЛИС. Более чем.

ГЕРИНГ. Как спалось? Не стесняйтесь, лейтенант. Долгие месяцы моего молчания позади. Наконец-то, меня услышат! Трибуну мне, трибуну!..

УИЛЛИС. (Нарочито громко): Разговоры!..

В коридор выводят остальных подсудимых, выстраивают в колонну.

КЕЙТЕЛЬ. Вы действительно не считаете себя виновным, Иодль?

ИОДЛЬ. Перед кем?

КЕЙТЕЛЬ. Перед ними.

ГЕРИНГ. Слюнтяй!

ИОДЛЬ. Нас расстреляют?

ГЕРИНГ. Или повесят. Я бы повесил.

КЕЙТЕЛЬ. Других тем для разговора нет?

ИОДЛЬ. Представьте, нет! Фюрер знал обо мне, что меня зовут Иодль, что я – генерал и что баварец.

КЕЙТЕЛЬ. И что?

ИОДЛЬ. И ничего! Во всем, что произошло, виноват фюрер.

ГЕРИНГ. Заткнись!

Кейтель остается в одиночестве.

КЕЙТЕЛЬ. Двадцать раз я просил маршала Геринга отправить меня на фронт. Двадцать раз! Мне хватило бы и дивизии. Но фюрер не любит новые лица в ставке! Его это бесит! Он вообще никого не любил. Меня он видел насквозь, обрывал на первой же фразе доклада и говорил сам, говорил, говорил и договорился. Нам что, не о чем говорить, - всё о нём и о нём! Знаете, Иодль, фюрер мог часами рассуждать о сифилисе. Сифилис! Он никогда не водил автомобиль, но знал все типы машин и при этом презирал механиков. Пророков, гадалок он отправлял в концлагеря, а сам был суеверен до судорог. Он знал, что умрет молодым, и это не давало ему покоя. Маршал Ланн до самой смерти говорил Наполеону ты, но никто и никогда не говорил фюреру ты. Нас повесят, а я бы расстрелял. У фюрера были идеи, у нас – армии. Что толку с генерала, если им командует ефрейтор с первой мировой!

В зале заседаний трибунала Джексон продолжает свою речь.

ДЖЕКСОН. В 1933 году в Германии жило около полумиллиона евреев. Они добились положения, они вызывали зависть. Только поначалу политика преследования евреев проводилась без явного насилия. Из девяти миллионов евреев в подвластной фюреру Европе, по нашим данным погибло шестьдесят процентов. Пять миллионов семьсот тысяч евреев исчезли из стран, где они жили прежде. Подсудимый Франк, юрист по профессии, о чем я говорю со стыдом, так писал в 1944 году: «Евреи должны быть истреблены. Где бы мы ни поймали еврея, его нужно прикончить». Германия – не родина антисемитизма, при фюрере Германия – его образец.

Свист и шум одобрения в зале.

На скамье подсудимых только Геринг держится гордо и прямо.

ГЕРИНГ. Тело принадлежит государству, а душа - богу. Если она есть, душа.

КЕЙТЕЛЬ. По-вашему, и мораль наследственна?

ГЕРИНГ. Я писал, говорил и буду писать и говорить об этом. И мораль, и сознание подчинены требованиям расы. Я не фанатик, Иоахим. Взгляните на русских. Они затянут нам петлю на шее, но никогда не договорятся ни с кем из союзников, никогда! Вы боитесь смерти, Иоахим?

ГЕСС. (Герингу): А вы, рейхсмаршал?..

В коридоре, спиной к стене, сидя на полу, раскачивается в такт своим слезам старик Ройзман.

РОЙЗМАН. Трупы, трупы, кругом одни трупы! Детские, один на другом в канавах десятками. Трупы, кругом одни трупы! Мальчик, то ли еще живой, то ли мертвый, не понять, вот он, вот лежит весь в крови, а рядом, – рядом трое малышей играют с какой-то игрушкой, кажется, лошадкой, и сплевывают, отхаркивают кровью. Трупы!.. «Если вы не справитесь, если не справитесь с поручением должным образом, всех вас повесят, всех!», – как он тогда вздрогнул, как побелел: «Повесят всех!..» Нет спасения, нет!.. Невозможно, как страшно, Господи!.. Утром, утром шестого августа все и случилось, да-да, утром. Дети завтракали или уже убирали посуду, не помню, как вдруг: «Alle Juden raus!» – «Все евреи на выход!» – «Господин офицер, они же дети!» - «Alle Juden raus!»..

«Alle Juden raus!» – гулким эхом бьет по ушам голос Палача. По четверо, взявшись за руки, прижимая к себе любимые игрушки, бредут в тумане, перешептываясь, дети.

РОЙЗМАН. (Шепчет): Не бойтесь, ничего не бойтесь! – «Alle Juden raus!» – Знамя? Знамя понесут мальчики, те, что постарше, все понесут, по очереди. Не бойтесь. Вот оно, знамя, зеленое знамя короля Матиуша: клевер, а на обратной стороне с голубой шестиконечной звездой. Крепче держите, мальчики!.. (Плачет). Впереди шел доктор с двумя малышами, одного нес на руках, другого вел за руку. Воспитатели, работники Дома Сирот шли рядом: Стефания Вильчинская, Роза и Генрик Штокманы, Бальбина Гжиб, Дора Соцкая, Сабина Лейзерович, – многие когда-то сами воспитывались в этом приюте, – Роза Липич-Якубовская, Генрик Астербаум… Ничего не бойтесь!.. «Alle Juden raus!», «Alle Juden raus!..»

«Alle Juden raus!..» – доносит эхо крик Палача. «Пусть буря бушует…», – напевают дети. – «Молчать!..», – срывается на визг Палач.

РОЙЗМАН. Как они пели! «Пусть буря бушует, мы не отступим!..», – как пели!.. Люди, которых выгнали на улицу, которым приказали стоять и смотреть, люди рыдали, рыдали камни мостовых. На Умшлагплатц кричали, рыдали, молились тысячи людей. Конвой остановил колонну на площади, началась погрузка в вагоны. Какой-то офицер подошел к доктору и что-то ему сказал, потом оттолкнул от детей. Доктор пошатнулся и встал в строй, дети прижались к нему. (Напевает):

 «Стихает плач в аду вагонном,

 и над прощальной маятой –

 пламенем на знамени зеленом

 клевер, клевер, клевер золотой!..»

В зале заседаний Джексон продолжает свою речь.

ДЖЕКСОН. Выполнение военных приказов не оправдывает никого из подсудимых. Они не были рядовыми солдатами, они представляли господ. Они истребляли целые народы. Среди них есть и такие, кто подобно Гессу, Розенбергу, Герингу, был с самого начала с Гитлером. Подсудимый Функ рыдал в этом зале. Руководивший мобилизацией и экономикой, сейчас он во всем винит партию, а не себя. Геринг еще в двадцатые годы в Мюнхене возглавил процесс насилия. Вот его слова: «Каждая вылетевшая пуля - моя пуля. Если кто-то называет это убийством, значит, это я убил».

На скамье подсудимых заметно нервничает Иодль.

ИОДЛЬ. Я хотел бы предостеречь вас…

КЕЙТЕЛЬ. Что?

ИОДЛЬ. Я только хотел…

КЕЙТЕЛЬ. Возьмите себя в руки, Иодль!

ИОДЛЬ. В мире нет твердой руки. И поляк, и русский, и еврей, – все они должны…

ГЕРИНГ. Да заткните его!

ИОДЛЬ. Все должны знать, мы не намерены строить им правовое государство. Они обязаны работать и выполнять приказы…

ГЕРИНГ. Истеричка!

ИОДЛЬ. Выполнять приказы и работать…

Джексон продолжает речь.

ДЖЕКСОН. Геббельс научил Карла Эрнста, как поджечь рейхстаг. Тот подготовил десять членов СА и доложил Герингу. Решение свалить поджог на коммунистов возникло тогда же. Позже один из тех десяти, оставшийся без вознаграждения некий Гель, в прошлом уголовник, написал об этом в имперский суд. Стоит ли говорить, что с ведома Геринга Гель был убит, труп его исчез. Геринг, что вы можете сказать об этом? (Геринг не реагирует.) Генерал Франц Гальдер заявил, что Геринг в сорок втором году говорил ему о своем участии в поджоге. Что вы на это скажете? Ваш двоюродный брат, как известно, не раз заявлял о беспринципности своего кузена.

ГЕРИНГ. И я не порвал его на части?

ДЖЕКСОН. Я удивлен этому не меньше чем вы. Я не давал вам слова, Геринг!

Оглушающий шум в зале заседаний обрывается. Тишина.

По опустевшему залу гуляет ветер. Резкий телефонный звонок.

Руденко перестает перебирать бумаги.

ГОЛОС СТАЛИНА. Товарищ Руденко! Объясните мне, пожалуйста, как специалист в юридических вопросах, почему не мы, не советское обвинение открыло процесс? Почему мы позволяем американцам вести себя в Нюрнберге по-хозяйски? Кому на руку затягивание процесса? Я не узнаю вас, товарищ Руденко, я не вижу вашей принципиальной позиции. Хорошенько подумайте об этом. Вашу работу в Нюрнберге контролирует товарищ Вышинский. Он консультируется с Молотовым по каждому вопросу, это правильно. Но Молотов – это Молотов, а Сталин - это Сталин!..

Шум зала выводит Руденко из оцепенения.

У микрофона дает показания Вайян-Кутюрье.

ЛОРЕНС. Пожалуйста, назовите ваше имя.

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Мари Клод Вайян-Кутюрье.

ЛОРЕНС. Повторяйте за мной присягу: «Я клянусь говорить без ненависти…

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Я клянусь говорить без ненависти…

ЛОРЕНС. Без ненависти и страха…

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Без ненависти и страха…

КЕЙТЕЛЬ. (шепчет): Да успокойтесь вы, Иодль! Не смотрите вы на неё!

ИОДЛЬ. (в слезах): Господи! Господи!..

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Клянусь говорить правду, всю правду, только правду.

ЛОРЕНС. Поднимите правую руку и скажите: «Я клянусь в этом».

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Я клянусь в этом!

ЛОРЕНС. Можете сесть. Садитесь, пожалуйста. Итак, вы - француженка, родились в Париже третьего ноября 1912 года. Вы – депутат Учредительного собрания. Вы были арестованы?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. (продолжает стоять). Да.

ЛОРЕНС. И депортированы? Вы можете давать показания?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Да.

ЛОРЕНС. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. В феврале 1942 года я была арестованаполицией, шесть недель спустя меня передали в руки германских властей. В тюрьме мы перестукивались с соседями по камерам: философ Политцер, физик Жак Соломон. Соломона пытали. Из карцера он вышел в день казни, они дали ему попрощаться с женой.

ЛОРЕНС. Успокойтесь, пожалуйста. Из тюрьмы вас отправили в лагерь Освенцим?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Нас было двести тридцать.

ЛОРЕНС.И все – женщины?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Француженки.

ЛОРЕНС. Сколько из вас возвратились?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Сорок девять. Одна из нас, ей было шестьдесят семь, попала в лагерьза то, что хранила дома на стене ружье в память о муже. Она умерла.

ЛОРЕНС.Что представлял собой двадцать пятый блок?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Ад! Евреек сразу отправляли в него.

ЛОРЕНС.Зачем?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Их убивали газом.

ЛОРЕНС.Сколько человек умирало за один день?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Зимой была эпидемия тифа. Человек триста или больше.

ЛОРЕНС.В день? Как вас кормили?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Двести граммов хлеба, пол литра похлебки.

ЛОРЕНС. Как эсэсовцы обращались с женщинами?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ.Били палкой по пояснице, пятьдесятударов. Ночью вызывали на перекличку: и лечь-встать, лечь-встать. В лагере был публичный дом. Во время дезинфекции эсэсовцы отбирали в него девушек. Нас раздевали догола.

ЛОРЕНС. Скажите, вы видели, как прибывали новые партии заключенных?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Из молодых заключенных был составлен оркестр. Знаете мелодию баркаролы из «Сказок Гофмана»? А «Веселую вдову»? Когда ты выходил из вагона, то видел зеленый газончик, оркестр, слушал музыку и представить не мог, куда ты попал. Здесь же сортировали прибывших: мужчин, женщин, детей. Стариков и маленьких детей тут же отправляли в газовую камеру. Вагоны стояли рядом. Никто из нас не знал, что это за здание из красного кирпича.

ЛОРЕНС. Этих людей переписывали?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Для газовой камеры? Нет. На них и клеймо не ставили.

ЛОРЕНС. У вас клеймо есть?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Вот оно. (Показывает суду клеймо на руке).

ЛОРЕНС. Трупы в лагере кремировали?

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. В Освенциме было восемь печей. С сорок четвертого года их стало не хватать. А однажды мы проснулись от страшного крика. Газа не было, и людей заживо бросали в топки. (Пошатывается, но сознания не теряет).

ЛОРЕНС. Врача!

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. Благодарю вас, не надо.

ЛОРЕНС. У суда больше нет к вам вопросов. Обвинение? Защита? Вы свободны.

Руденко просит слова, Вайян-Кутюрье выходит.

ЛОРЕНС.(к Руденко): Вы желаете выступить?

РУДЕНКО. Господа судьи! Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством. Впервые мы судим не только их, но и созданные ими идеи. Я бы хотел обратить ваше внимание на показания свидетеля Мазура, допрошенного в Данциге двадцать восьмого мая.

ЛОРЕНС. Пожалуйста.

РУДЕНКО. (Читает): «Варить мыло из человеческого жира в начали в Данциге в январе 1944 года…»

Геринг остается в одиночестве.

ГЕРИНГ. В чью голову пришла эта идея! Большая часть трупов была обезглавлена, были и свежие, ещё тёплые тела, к каждому прилагалась биография. Сорок трупов, килограммов двадцать мыла. Запах мерзкий, добавляли бензальдегид. Мыло шло и для туалета и для стирки. Фюрер высоко ценил его качество. Мыло как мыло. Чистоплюи!..

Руденко заканчивает выступление.

РУДЕНКО. Что касается человеческих волос, они перерабатывали в промышленный

войлок и пряжу.

ЛОРЕНС. Благодарю вас. (Руденко садится). Суд приступает к допросу свидетеля Зеверинга. Повторяйте за мной текст присяги…

Зеверинг дает присягу.

ГЕРИНГ.(Кейтелю): Помните, что говорилось в партийном уставе? «Заповедь национал-социалистов: фюрер всегда прав». Дорого бы я дал, Вильгельм, чтобы уйти, как фюрер. А старина Зеверинг сильно сдал!

По залу прокатывается волна оживления.

ЛОРЕНС. Я требую тишины!Итак, Карл Зеверинг, бывший имперский министр. Когда вы отошли отобщественной жизни?

ЗЕВЕРИНГ. В тридцать втором году, в июле. Социал-демократов запретили позже.

ЛОРЕНС. Были ли вы арестованы?

ЗЕВЕРИНГ. Да, по приказу президента рейхстага Геринга.

ЛОРЕНС. А как же ваш депутатский иммунитет?

ЗЕВЕРИНГ. Об этом смешно говорить. Меня арестовали в день, когда обсуждался закон о чрезвычайных полномочиях правительства и я должен был уйти в отставку. Под арестом я пробыл один день. На моем примере показали всем, что авторитет и прежние заслуги не значат ничего. В сорок четвертом, после покушения на фюрера, я оказался в списке лиц, подлежащих аресту. Мне семьдесят лет, мой сын погиб на фронте. Меня не тронули. В моем случае легче было бы умереть, чем жить.

ЛОРЕНС. Господин министр, о каком количестве концлагерей вы знаете?

ЗЕВЕРИНГ. Сейчас я знаю…

ЛОРЕНС. Не сейчас!

ЗЕВЕРИНГ. До поражения Германии – о шести или семи. Что я мог сделать, восстать, протестовать? Мне было известно лишь о единичных случаях.

ЛОРЕНС. И вы считаете себя демократом?

ЗЕВЕРИНГ. Я – социал-демократ.

ЛОРЕНС. Простите, кто?

ЗЕВЕРИНГ. Я – социал-демократ.

Длинный стол в тюремной столовой. Обед подсудимых.

КЕЙТЕЛЬ. (Герингу): Помните Нюрнберг тридцать пятого года, партийный съезд?

ГЕРИНГ. Фюрер тогда сказал: «Не государство дает нам приказы, а мы приказываем государству». Он любил патетические фразы.

КЕЙТЕЛЬ. А нас за это повесят. Повесят! Рейхсмаршал, вы верите, фюрер мертв? Аэродром у Бранденбургских ворот был уничтожен, но были подземные ходы в метро, океанские подводные лодки в Гамбурге. Сотрудник личной охраны фюрера Кернау видел его живым первого мая, вы понимаете? Он не мог застрелиться тридцатого апреля! Зачем стреляться, если есть ампула с ядом! Фюрера никто не видел мертвым, никто!

ГЕРИНГ. А камердинер?

КЕЙТЕЛЬ. Линге? Один, без свидетелей?

ГЕРИНГ. Труп завернули в одеяло и вынесли, в лицо его никто не видел.

КЕЙТЕЛЬ. Да-да, рейхсмаршал!..

ГЕРИНГ. А Ева Браун?

КЕЙТЕЛЬ. Кто – Ева, и кто – фюрер!

ГЕРИНГ. И что?

КЕЙТЕЛЬ. Русские нашли дневник Бормана!

ГЕРИНГ. Как это мило!

КЕЙТЕЛЬ. Геббельс телеграфировал мне открытым текстом: «Фюрер скончался», - к чему бы это? И почему, скажите мне, Гюнше снял охрану с апартаментов и черного хода при выносе трупа? Фюрер жив, я уверен!

ГЕРИНГ. Кого же тогда сожгли в саду рейхсканцелярии?

КЕЙТЕЛЬ. Сожгли двойника. Двойника!

ГЕРИНГ. От этой еды у меня все чаще случается изжога. Вам, как я вижу, здесь все по вкусу. Тряпка, дерьмо!..

Зал заседаний трибунала.

У микрофона – главный обвинитель от СССР Руденко.

РУДЕНКО. Господа судьи! Я выступаю здесь, как представитель Советского Союза, принявшего на себя основную тяжесть удара фашистских захватчиков. Я обвиняю подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, в орудие грабежа и разбоя. Во имя священной памяти миллионов невинных жертв, во имя мира мы предъявляем подсудимым справедливый счет. Это счет всего человечества. Пусть свершится правосудие!

ЛОРЕНС. Подсудимый Кейтель, встаньте. (Кейтель встает).

РУДЕНКО.Подсудимый Кейтель, уточните, когда вы получили офицерский чин?

КЕЙТЕЛЬ.В августе 1902 года. Я служил простым солдатом, ефрейтором, унтер-офицером. Я не заканчивал академий.

РУДЕНКО.А Гитлер? Какую военную подготовку имел Адольф Гитлер?

КЕЙТЕЛЬ.В первую мировую он был солдатом, затем ефрейтором.

РУДЕНКО.Вы являлись советником фюрера в военных вопросах?

КЕЙТЕЛЬ.Я относился к его ближайшему окружению.

РУДЕНКО.Вы подписали указание, известное как план«Барбаросса»?

КЕЙТЕЛЬ.Да. Впервые о замысле нападения на Советский Союз я узнал летом

сорокового года. Я был против этого.

РУДЕНКО.И вы предлагали Гитлеру отказаться от этого замысла?

КЕЙТЕЛЬ.Фюрер отверг мои предложения.

РУДЕНКО.Вы знали о планах вторжения в Иран, Сирию, Египет?

КЕЙТЕЛЬ. Этот документ я увидел впервые здесь, на процессе.

РУДЕНКО.Приказ, разрешающий офицерам расстреливать людей без суда и следствия, был подписан вами?

КЕЙТЕЛЬ.Фюрер отдал этот приказ мне, я поставил под ним свою подпись.

РУДЕНКО. Что значит - поставил подпись?

КЕЙТЕЛЬ. Я не снимаю с себя ответственности.

РУДЕНКО. Этот приказ был подписан за месяц до начала войны с СССР? Вам понятен вопрос? Уничтожение советских военнопленных планировалось тогда же? Вам понятен мой вопрос?

КЕЙТЕЛЬ. Демократия - путь к катастрофе.

РУДЕНКО. Вам понятен мой вопрос?

КЕЙТЕЛЬ. Только фюрер мог спасти Германию. Только он!

ГЕРИНГ. (Остается в одиночестве). Сколько я говорил, я кричал тебе, что Америка придет на помощь Англии и никакой Ллойд Джордж ничего не значит. (Злобно): «На свете есть три великих человека: Сталин, Муссолини, и я!». Что толку! Каждый день ты твердил мне о Сталине: он умен, хитер, осторожен, - пока он жив, нам нечего бояться! Сталин жив, а мы - трупы. «Сталин умрет, я раздавлю СССР». Раздавил? Антисемит с жидовской кровью в жилах, я-то помню, как ты стоял в Меймлинге у дверей ночлежки среди всякого сброда!

Руденко продолжает допрос Кейтеля.

РУДЕНКО.Я прочту вам третий пункт приказа от шестнадцатого декабря 1942 года: «Войска имеют право применять любые средства против женщин и детей, если это способствует успеху».

КЕЙТЕЛЬ. Необходимо было устранить женщин и детей из районов боевых действий.

РУДЕНКО. Устранить – значит, убить?

КЕЙТЕЛЬ. Никогда не было необходимости говорить солдатам…

РУДЕНКО. Вы не ответили на мой вопрос. Устранить - значит, убить?

КЕЙТЕЛЬ. Я считал эти меры правильными.

РУДЕНКО. Вы были гитлеровским генералом не по долгу, апо убеждению?

КЕЙТЕЛЬ. Я был верным солдатом фюрера.

РУДЕНКО. У меня нет вопросов к подсудимому.

Кейтель остается один.

КЕЙТЕЛЬ. У меня есть вопросы! Старая гвардия, пивные собутыльники Мюнхена, авантюристы и бездельники, рейхсляйтеры, аристократы. Матрос Заукель, учитель Штрайхер, полицейский Кальтенбруннер, – все мы – убийцы! Почему мы должны были жить впроголодь? Почему мы не могли изменить этот мир? И мы его изменили! Господь, почему ты отвернулся от нас?..

Шум судебного заседания отрезвляет Кейтеля.

Телефонный звонок. Джексон в кабинете нервно подбирает слова.

ДЖЕКСОН. Господин Президент! Я двадцать лет занимаюсь юриспруденцией, я не могу допустить здесь суд Линча. Наши с русскими представления о справедливом суде

расходятся. Господин Президент, вы назначили судью Биддла членом трибунала от Соединенных Штатов, того самого Биддла, которого вы же сняли с поста министра юстиции. Простите мою горячность. Мы компрометируем нашу страну. Рейхсмаршал Геринг сдался, наши доблестные офицеры устроили вечеринку, а проще говоря, попойку в компании с Герингом. Фотографии были в газетах. (Пауза). Я согласен с вами, господин Президент, Лоренс – не идеальный председатель трибунала, но все же это лучше, чем русский председатель. (Кладет трубку. Элси Дуглас громко ставит графин на стол).

ДУГЛАС. Боб, вы слышите меня?

ДЖЕКСОН. Простите, Элси, я задумался.

ДУГЛАС. Голова? От бокового света у вас всегда болит голова.

ДЖЕКСОН. Старею!

ДУГЛАС. А я последний раз уезжала из Вашингтона еще до войны. Совершенно забыла, как надо собираться. Только и думала, что о бумагах, взяла одну пару чулок, они уже поехали.

ДЖЕКСОН. Что с вами, Элси?

ДУГЛАС. Простите меня, Боб, я просто устала.

ДЖЕКСОН. Вы – мой секретарь, мой друг. Так о чем мы говорили?

ДУГЛАС. Я подобрала вам бумаги.

ДЖЕКСОН. Да-да, теория, право, исторические параллели.

ДУГЛАС. Я говорила с переводчиками, чтобы понять, с какой скоростью вы должны произносить речь. Дело в ритме, в паузах. Может, нам порепетировать немного?

ДЖЕКСОН. Элси, вы – что-то!

ДУГЛАС. Когда решите, что именно, скажите. (Ветер распахивает окно, бумаги летят по всему кабинету). О, господи!..

ДЖЕКСОН. Я помогу вам. (Вдвоем собирают бумаги. В какой-то миг, стоя на коленях, соприкасаются головами. Пауза. И нет продолжения). У нас осталось два дня, чтобы дописать речь.

ДУГЛАС. Конечно.

Мисс Дуглас спешно сортирует бумаги.

По тюремному коридору движется скованная наручниками пара: Геринг и Уиллис.

ГЕРИНГ. Как вам это нравится? Процесс только что начат, а мне уже известен приговор!

УИЛЛИС. Нам запрещено разговаривать.

ГЕРИНГ. Плевать! Фюрер – какой был оратор! Здесь, в Нюрнберге, на партийном съезде, он держал аудиторию в двести с лишним тысяч человек как на ладони целый день! Согласитесь, неплохо!

УИЛЛИС. Нам запрещено разговаривать.

Зал заседаний пуст. Старик Ройзман разговаривает сам собой.

РОЙЗМАН. Не помню, не помню, не помню! Не помню фамилию того полковника, что еще в июле сорок третьего изучал возможность применении бактерий как военного средства. Он изучал возможность! Рейхсмаршал Геринг лично контролировал ход работ. В марте сорок пятого, когда русские были уже близко, профессор Бломе, да, Бломе, должен был взорвать лабораторию, но Бог был против. Улики, господа ученые, улики! Как вы культивировали чуму, как заражали заключенных тифом, - не одного, не двух, а сотни, тысячи человек! Вы что, свято верили, что спасаете нацию, творите, занимаетесь наукой? А людей, вы не воспринимали их как людей, для вас они были рабочим материалом, и не более. «Мы же не могли практиковать на крысах!..» А на людях могли?..

Загнанным зверем мечется по камере Иодль.

ИОДЛЬ. На Восток, на Восток!.. Господи! Мы не в состоянии воевать, мой фюрер! С момента введения обязательной военной службы необходимо хотя бы пять-семь лет подготовки. Тридцать шесть дивизий за год – нереально! Главный штаб просит десять лет. Но не год! Послушайте меня, послушайте Геринга!.. (Пауза). Господи, почему я молчал! Можно сойти с ума, Господи!..

Зал заседаний трибунала. Джексон допрашивает Геринга.

ДЖЕКСОН. Вы осознаете, что вы – единственный оставшийся в живых человек, который может полностью рассказать нам об истинных целях нацистской партии?

ГЕРИНГ. Да.

ДЖЕКСОН. Вы с самого начала намеревались свергнуть Веймарскуюреспублику?

ГЕРИНГ. Это было моим твердым убеждением. И мы свергли её.

ДЖЕКСОН. Придя к власти, вы уничтожили парламентское правительство?

ГЕРИНГ. И немедленно. Мы не нуждались в нем. Получив власть, мы должны были удержать её при любых условиях. Мы не могли полагаться на случай, на выборы. Мы – власть, мы – сила. Мы упразднили региональные парламенты, мы распустили рейхстаг.

ДЖЕКСОН. Идея объединения должностей главы государства и парламента в лице Адольфа Гитлера принадлежит вам?

ГЕРИНГ. Мы взяли пример с двойной роли Президента Соединенных Штатов.

ДЖЕКСОН. А идея концлагерей?

ГЕРИНГ. Это моя идея.

ДЖЕКСОН. Вы были за втягивание германского народа в войну против СССР?

ГЕРИНГ. Германский народ не имеет ничего общего с этим делом, его никто не спрашивал.

ДЖЕКСОН. Я спрашиваю вас не о народе, а о вас лично.

ГЕРИНГ. Лично я был против нападения на Россию.

ДЖЕКСОН. Но вы не ушли в отставку, никак не проявили свое несогласие!

ГЕРИНГ. Мы воевали. В вашей стране политики поступают иначе?

ДЖЕКСОН. Достаточно!

ГЕРИНГ. Я не закончил!

ДЖЕКСОН. (Лоренсу): Ваша честь!..

ЛОРЕНС. Подсудимый имеет право высказаться.

ГЕРИНГ. Что касается моей отставки, я не желаю это обсуждать. Я офицер, если вы

способны понять. Я не тот человек, который предаёт!

ДЖЕКСОН. Ваша честь!..

ГЕРИНГ. Мне никогда не приходило в голову бросить фюрера!

ДЖЕКСОН. Ваша честь, подсудимый демонстрирует презрение к трибуналу!

ЛОРЕНС. Ваше возражение принято. Можете продолжать.

ДЖЕКСОН. Что касается пожара рейхстага…

ГЕРИНГ. Мне не известно ни одного случая, чтобы из-за пожара рейхстага был убит хоть один человек. Да и арестов было немного.

ДЖЕКСОН. Вы встречались с фюрером во время пожара?

ГЕРИНГ. Да.

ДЖЕКСОН. И здесь же на месте вы решили арестовать коммунистов?

ГЕРИНГ. Нет, это решение было принято заранее.

ДЖЕКСОН. Карл Эрнст заявил на суде, что вы и Геббельс планировали поджог, что вы и Геббельс предоставили поджигателям керосин и жидкий фосфор, что, наконец, из

вашего дома шел подземный ход в рейхстаг.

ГЕРИНГ. Он может заявлять что угодно.

ДЖЕКСОН. И вы никогда не хвастались, что подожгли рейхстаг? (Геринг молчит). Вы помните завтрак в день рождения фюрера в сорок втором году? Вы непомните? Я читаю: «За общим завтраком Геринг крикнул: я – единственный человек, который знает рейхстаг, потому что я поджег его! Сказав это, он похлопал себя по ляжке». Это письменное показание генерала Гальдера. Вы говорили о поджоге?

ГЕРИНГ. Такого разговора не было.

ДЖЕКСОН. Ваши заводы приводили Германию в состояние готовности к войне?

ГЕРИНГ. Концерн «Герман Геринг» занимался добычей сырья и производством стали.

Руденко просит слова. Лоренс не возражает.

РУДЕНКО. Влияли ли вы на принятие фюрером внешнеполитических решений?

ГЕРИНГ. Нет. Фюрер есть фюрер, точнее – был.

РУДЕНКО. Кто же был ближайшим советником фюрера в экономике?

ГЕРИНГ. Я.

РУДЕНКО. В военных вопросах?

ГЕРИНГ. Я.

РУДЕНКО. Вы разрабатывали план нападения на Советский Союз?

ГЕРИНГ. Мое положение как рейхсмаршала – всего лишь титул, не более.

РУДЕНКО. План был разработан в ноябре 1940 года?

ГЕРИНГ. Да.

РУДЕНКО. Я прочту вам запись совещания от шестнадцатого июля 1941 года: «Прибалтика и волжские области должны стать частью империи. Ленинград подлежит уничтожению». Кем был записан этот протокол?

ГЕРИНГ. Борманом. Но он преувеличил кое-что.

РУДЕНКО. Что, например? (Геринг не отвечает). Вы признаете, что руководили угоном в рабство миллионов граждан из оккупированных стран?

ГЕРИНГ. Речь шла о двух миллионах рабочих. Рабство я отрицаю.

РУДЕНКО. В приказе от шестнадцатого сентября 1941 года говорилось: «За жизнь немецкого солдата подлежат смертной казни пятьдесят - сто коммунистов».

ГЕРИНГ.В этом приказе было указано пять - десять человек, фюрер исправил: сто.

РУДЕНКО. Согласны ли вы с теорией высшей расы?

ГЕРИНГ. Я никогда не использовал это выражение. Различия между расами я признаю.

РУДЕНКО. Вы заявляли, что Гитлер привел Германию к расцвету.

ГЕРИНГ. Да, это так. Катастрофа наступила после проигранной войны.

РУДЕНКО.У меня больше нет вопросов к подсудимому.

В кабинет председателя трибунала Джеффри Лоренса без стука входит Джексон.

ДЖЕКСОН. Ваша честь, вы читали сегодняшние газеты?

ЛОРЕНС. Нет.

ДЖЕКСОН. Как вам такое: «Мы приходим к единственно верному выводу, - Геринг

контролирует ход суда».

ЛОРЕНС. И что? Вы еще слишком молоды и порывисты, мистер Джексон. Ваш русский коллега уже заявил мне, что я не способствую правосудию.

ДЖЕКСОН. Со стороны могло показаться, что вы преднамеренно…

ЛОРЕНС. Вы забываетесь, мистер Джексон!

ДЖЕКСОН. Во время допроса вы дали Герингу зеленый свет! Прошу прощения.

ЛОРЕНС. Вы знаете, Джексон, у меня есть неплохой коньяк. Не хотите рюмочку?..

В молитве обращается к Господу старик Ройзман.

РОЙЗМАН. Восславлю я, Господь, Тебя всем сердцем моим. Буду радоваться о Тебе, воспою хвалу имени Твоему! Обратятся вспять враги мои, споткнутся и сгинут пред лицом Твоим, ибо вершил Ты правосудие и суд мой, ибо воссел Ты на престоле, судья справедливый. И города врагов своих разрушил Ты, исчезла память о них. Утвердил Господь для суда престол Свой. И судить Он будет в справедливости, вершить суд над народами в правоте. И будет Господь опорой униженному, опорой во времена бедствия. И полагаться будут на Тебя знающие имя Твое, ибо не оставишь Ты ищущих Тебя, Господи!..

И вновь зал заседаний. Советская делегация просит слова.

РУДЕНКО. Я прошу у Суда разрешения вызвать в качестве свидетеля польскую гражданку Шмаглевскую. Советское обвинение хотело бы подтвердить вопрос об отношении к детям в концлагерях.

ЛОРЕНС. Вызовите свидетеля. (Шмаглевская входит в зал). Ваше имя?

ШМАГЛЕВСКАЯ. Шмаглевская.

ЛОРЕНС. Повторяйте за мной текст присяги: «Клянусь всемогущим богом…»

ШМАГЛЕВСКАЯ. Клянусь всемогущим богом…

ГЕРИНГ. (с места): К чему этот фарс!

ЛОРЕНС. Тише! Я еще раз предупреждаю вас, подсудимый Геринг!

ГЕРИНГ. Германия никогда не стояла на трупах!

ЛОРЕНС.Я требую тишины!

РУДЕНКО.Я могу приступить к допросу свидетеля?Скажите, свидетель, с октября 1942-го по январь 1945-го года вы были узницей лагеря Освенцим?

ШМАГЛЕВСКАЯ. У меня есть номер, клеймо на руке. (Показывает клеймо).

РУДЕНКО. Вы были очевидцем отношения эсэсовцев к детям?..

ДЖЕКСОН. (к мисс Дуглас):Элси, я хочу продиктовать телеграмму.

ДУГЛАС. Сейчас?

ДЖЕКСОН. Немедленно! Пишите. (Диктует): Президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну, Белый Дом. Господин Президент! Прошу Вас принять мою отставку с поста главного обвинителя…

ДУГЛАС. Боб!..

ДЖЕКСОН. (Диктует): И назначить на мое место замену как можно быстрее.

ДУГЛАС. Боб, я не буду это писать, я не могу.

ДЖЕКСОН. Вы же видите, Элси, мы уступаем шаг за шагом. Они ускользают от нас. Геринг неприступен как скала. Он отказался от общения с психологом. Он знает, что его жена и дочь здесь, в Нюрнберге, но даже свидание с ними не сломит его.

ДУГЛАС. Господи, Боб!

ДЖЕКСОН. И, наконец, где оно, хваленое британское правосудие?

ДУГЛАС. Но судья Лоренс…

ДЖЕКСОН. Судья Лоренс!

ДУГЛАС. Вы думаете, возможен и оправдательный приговор? Всем? И Герингу?

ДЖЕКСОН. Если хоть один нацист уйдет от ответственности…

ДУГЛАС. А русские? Боб, они не пойдут на оправдательный приговор.

ДЖЕКСОН. Искать общий язык с русскими?

ДУГЛАС. Правосудие!..

ДЖЕКСОН. Вы правы, Элси, вы как всегда правы. Спасибо вам.

РУДЕНКО (продолжает допрос Шмаглевской). Вы были в Биркенау?

ШМАГЛЕВСКАЯ. Это часть Освенцима. (Остается в одиночестве). Я работала на железнодорожной ветке рядом с крематорием. Иногда я присматривалась к вагонам, приходящим в лагерь. Знаете, с евреями приезжало много детей, в еврейских семьях вообще было много детей. Если женщина несла ребенка на руках или везла в коляске, то её и ребенка отправляли в газовую камеру сразу же. Если евреев было много, детей бросали в печи крематория живыми. Живыми! Как они кричали!.. В сорок втором году в Освенциме еще не было отдельных блоков для детей. Рожденным в лагере детям, клеймо ставили на ноге. Номер был из пяти цифр, на детской руке он не помещался. Как они кричали! Дети не имели своих номеров, им ставили те же номера, что и взрослым. Раз в месяц, иногда чаще детей вывозили из лагеря. Куда? Я хочу спросить вас, куда? Где они? Где наши дети?.. (Пауза). О количестве погибших мы могли лишь догадываться. Я сама не раз считала пустые детские коляски. Они лежали грудой здесь же, рядом, чистенькие такие. Немцы – аккуратные люди, они собирали эти коляски и отправляли на продажу, в магазины для бедных. Я бы и сама купила такую коляску. Я бы и сама… Почему вы не спрашиваете меня обо мне? Я ведь тоже женщина. Я – женщина! Хочу ли я жить после этого?..

РУДЕНКО. Господин председатель, я больше не имею вопросов к свидетелю.

ЛОРЕНС. Хочет ли кто из обвинения задать вопрос? Защита? Свидетель свободен.

Удар молотка председателя трибунала.

Одиночная камера Рудольфа Гесса.

ГЕСС. Как ты любил театральность, Адольф! Ты просто окутывал себя загадками. В Берхтесгадене ты ложился на склоне горы и созерцал Германию, лежащую у твоих ног. Ты был великолепен! А в это время фотограф Гофман из-за камней увековечивал эти исторические мгновения. «Мировая война неизбежна!», – повторял ты. В тридцать шестом, во время Олимпиады, ты шепнул мне мимоходом: «Война будет для всех них большим сюрпризом!». Я не поверил, я достаточно знал тебя, твою фантазию. Но ты решил ввести войска в Рейнскую область, и ты ввел их, не смотря на протесты Геринга. Первые пять полков были посажены в вагоны наспех, офицеры думали, что их отправляют на маневры. Ты всё поставил на карту, и ты выиграл, хотя шансов у тебя не было. Как ты ликовал! Ты собрал весь генералитет и заявил: «Ну что, кто из нас был прав, господа?». Кто из нас был прав?.. Германия! Сутками ты твердил мне о Германии, о нашем священном долге. С каждым годом Германия прибавляла полмиллиона душ, их надо кормить. Чем? Хлебом? Почва доведена до истощения. Угля, железа, металлов достаточно, но морские перевозки под контролем Англии, внешней торговли нет. И ты убедил меня, ты убедил не только меня: «Если мы, наконец, решили употребить силу, то остаются всего два вопроса, – где и когда?». Как ты любил театральность!..

Дверь камеры открывается. В потоке света – фигура конвоира.

ГОЛОС КОНВОИРА. Рудольф Гесс, на выход!

 **Часть вторая.**

Зал заседаний трибунала. Лоренс трижды бьёт молотком.

У микрофона – очередной свидетель, старик Ройзман.

ЛОРЕНС.Свидетель, назовите ваше имя.

РОЙЗМАН.(молится):Счастлив человек, что не следовал совету злодеев, и на пути грешников не стоял, и в обществе насмешников не сидел. Только к Закону Бога влечение его, об учении своем думает он днем и ночью…

ЛОРЕНС. Назовите ваше имя!

РОЙЗМАН. Ройзман, Самуил Ройзман.(Продолжает молитву):И будет человек, словно дерево, посаженное у протоков вод, которое плод свой приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что будет делать он, – преуспеет. Не таковы злодеи…

ЛОРЕНС.Свидетель, повторяйте за мной слова присяги: «Я клянусь перед богом всемогущим, что я буду говорить перед этим судом только чистую правду…»

РОЙЗМАН. …только чистую правду и ничего не скрою из того, что известно мне.

ЛОРЕНС. Да поможет мне бог. Аминь.

РОЙЗМАН. Да поможет мне бог. Аминь.

РУДЕНКО.(Лоренсу): Разрешите приступить к допросу?

ЛОРЕНС. Пожалуйста. Свидетель, вы можете сесть.

РУДЕНКО. Скажите, свидетель Ройзман, чем вы занимались до войны?

РОЙЗМАН. До войны я работал бухгалтером в экспортной фирме.

РУДЕНКО. Когда вы оказались узником Треблинки?

РОЙЗМАН. (Остается в одиночестве). В августе сорок второго года меня увезли из Варшавского гетто. Я был в Треблинке год. Я шел на небо, я был на небе!.. Сойдя с поезда, сразу же нас разделяли: отдельно мужчин, женщин. Все должны были раздеться и голыми пройти по улице до газовых камер. Немцы называли эту прогулкой, дорогой на небо! Женщины шли на небо дольше мужчин, минут пятнадцать. Им стригли волосы. Говорят, женский волос незаменим для изготовления матраца. Я шел на небо, я был на небе!.. Знаете, там, где останавливались вагоны, была устроена станция, как настоящая, с надписями «буфет», «касса», «телефон». Было даже расписание поездов. Шарфюрер Менц заведовал лазаретом. Часть площади за изгородью они называли лазарет. Над ним даже висел флаг красного креста. Шарфюрер Менц брал револьвер и стрелял в кого хотел то быстро, а то не спеша. Двухлетнюю девочку он на моих глазах бросил в огонь. Живую!.. Я не могу спать ночами, я вообще не могу спать! Каждый боится смерти. И я боюсь, до сих пор боюсь. Я был на небе. Я стоял голый на Химмельфартштрассе. Нас было восемь тысяч евреев, все из Варшавы. Многих я знал с детства, многих не знал. Мне повезло, надзиратель заметил меня. Им был нужен переводчик с французского, польского и еврейского. Я в каком-то смысле полиглот, языки всегда давались мне легко. Так я вышел из строя, всего лишь три шага, и не ушел на небо… (Плачет).

РУДЕНКО. У меня больше нет вопросов к свидетелю.

ЛОРЕНС. Хочет ли кто-либо из обвинения допросить свидетеля? Есть ли вопросы у

защиты? В таком случае свидетель может быть свободен.

Длинный стол в тюремной столовой. Тягостный обед подсудимых.

ГЕРИНГ. (Гессу): В британской тюрьме кормили лучше? Я к вам, обращаюсь, Гесс!

ИОДЛЬ. (После паузы): Я все думаю, если бы фюрер стоял рядом с нами…

КЕЙТЕЛЬ. Если бы фюрер…

ГЕРИНГ. Фюрер? Чтобы его унижали так же, как нас? Трус, дурак, ничтожество!

ИОДЛЬ. Но я хочу…

ГЕРИНГ. Мне плевать на то, что вы хотите! Жалкие рабы! Они хотят не просто повесить нас, они хотят нас унизить, нас и всю Германию. Неужели, чтобы спасти себя мы должны предать фюрера, предать себя, предать партию, отечество? Я заявляю всем

вам, что я лучше умру, чем скажу хотя бы раз, что мы были неправы. Я одинок? (Срывается на крик). Одинок? Молчите?..

Ложки, миски, – начинают грохотать по столу. Тюрьму сотрясает сирена.

Дворец Правосудия. В комнате советской делегации – Руденко.

РУДЕНКО. То, что произошло в столовой, – неужели Геринг и сейчас, не обладая никакой властью, способен доминировать, пугать? Угрызениями совести здесь и не пахнет. Непостижимо, как в апреле сорок пятого в Германии не нашлось ни одного офицера с зажигалкой, чтобы спалить архивы! Немцы благоговеют перед бумагами, но кроме бумаг есть люди. Геринг представляет себя философом, государственным деятелем уровня Гитлера, чтобы войти в историю не просто по локоть в крови, а по локоть в крови за идею. Кто здесь считает его государственным деятелем?.. В конце концов, приговор вынесут четверо. И это будут не Трумэн и не Сталин. Это будут Лоренс, Биддл, Де Вабр и Никитченко. Четверо. И только за одного из них я могу поручиться. Оправдательный приговор будет. Не для каждого, но он будет вынесен. (В дверь стучат). Войдите! (Входят Джексон и Дуглас). Рад видеть вас, мистер Джексон.

ДЖЕКСОН. Роберт. Для друзей - Боб.

РУДЕНКО. Присаживайтесь…

ДУГЛАС. Элси.

РУДЕНКО. Присаживайтесь, Элси. (Дуглас садится в кресло).

ДЖЕКСОН. Рождество! У вас не принято отмечать?

РУДЕНКО. Мы предпочитаем Новый Год.

ДЖЕКСОН. А мы и то и другое, но больше все-таки Рождество.

ДУГЛАС. Я зажгу свечи? Будет более уютно.

Джексон открывает шампанское. Радиопомехи сменяются танцевальной музыкой.

В камере спящего Геринга появляется человеческий силуэт.

ГЕРИНГ. (Не вставая): Заходите, друг мой, заходите.

УИЛЛИС. Я знаю, как может быть одиноко на Рождество, если ты вдалеке от дома.

Рейхсмаршал, с Рождеством! (Передает Герингу фляжку).

ГЕРИНГ. (Отпивает). Коньяк! И что вы делаете на Рождество у себя в Техасе?

УИЛЛИС. Наутро после Рождества мы открываем подарки, едем в церковь, потом - к бабушке, она угощает нас индейкой.

ГЕРИНГ. Детство! Самые счастливые дни!

УИЛЛИС. С дедушкой мы идем на охоту на фазанов, перепелов.

ГЕРИНГ. (Отпивает еще, передает фляжку Уиллису). Охота была моей страстью. Я был главным егерем Германии. А какая охота в моем поместье!

УИЛЛИС. (Отпивает). Гитлер любил охоту?

ГЕРИНГ. Он был вегетарианцем и считал, что убивать животных аморально.

УИЛЛИС. Да?

ГЕРИНГ. Да. (Оба смеются). Он был вегетарианцем, но это не мешало ему быть самым радушным хозяином на свете. Какие он устраивал обеды: лучшая икра, вино! Сам он не пил и не ел, но гостей осыпал всевозможными чудесами. Однажды мы отмечали одну из наших побед, - это было что-то! Знаете, друг мой, я сделал карьеру как военный и должен сказать, вы напоминаете мне лучших молодых офицеров, которые у меня служили.

УИЛЛИС. Спасибо, сэр!

ГЕРИНГ. С Рождеством!..

Танцевальная музыка в радиоэфире кажется вечной. Одиночная камера Кейтеля.

КЕЙТЕЛЬ. Рождество! Осенью сорок четвертого наше поражение стало очевидным. Здоровье фюрера пошатнулось. Русские наступали, мы цеплялись за Восточную Пруссию. «Если я уеду отсюда, – говорил фюрер, - мы потеряем всё». Голос его стал глухим. Он беспрерывно отхаркивал, боли в желудке, глисты. Боялся покушения и подозревал каждого, кто бы мог его отравить. Я был одним из тех, кто дежурил в те дни у его постели. Посетителям отводили полчаса в день, не больше. В новой канцелярии среди руин Берлина ему сделали операцию на горле. Восемь дней фюрер молчал, общаясь короткими фразами на бумаге. В Рождество он заговорил. Его речь по радио вдохновила многих, она вернула в нас веру. Он обещал новое оружие и новые победы. Новые реактивные самолеты и танки Рундштедта пошли на Антверпен. В странах, освобожденных англо-американцами, началась паника. Наступление захлебнулось, Рундштедту дали Железный Крест, последняя надежда умерла.

Белые хлопья снега кружат над землей.

ГОЛОС ПО РАДИО. Привет, Америка! Рождество приближается к Нюрнбергу. Во дворце правосудия каникулы. Не далек тот час, когда здесь решится будущее мира.

В камере Геринга полумрак.

ГЕРИНГ. Кейтель и Иодль решились на единственный поступок в жизни: сказать фюреру, что дни Берлина сочтены, американцы соединятся с русскими, и это будет конец. Фюрер даже не накричал на них, он смотрел на карту и молчал, он решил принести Берлин в жертву. Правительство должно было переехать в Берхтесгаден. В день рождения фюрера, двадцатого апреля, в окнах домов впервые не вывесили флаги, – не было окон! Главнокомандующий без штаба, без правительства! Через два дня он заявил, что не покинет Берлин. «Рейхсмаршал Геринг будет командовать за меня», - сказал он. Кем? Кем я мог командовать? Мастерские по изготовлению урановой бомбы были разрушены американской авиацией. Армия Венка была не так далеко, но это была лишь одна армия Венка. Мы были обречены. Никто из нас никогда не видел Гитлера таким спокойным. Он даже принялся хлопотать, чтобы Кейтелю перед отъездом к Венку подали шоколад и бутерброды, открыли коньяк. Когда нас вздернут, наши трупы отдадут женам?

УИЛЛИС. Я не знаю.

ГЕРИНГ. Вот и я не знаю, лейтенант!

Телефонный звонок. Руденко берет трубку.

ГОЛОС СТАЛИНА. Товарищ Руденко?

РУДЕНКО. Да, товарищ Сталин.

ГОЛОС СТАЛИНА. Что вы можете сказать о происходящем на процессе?

РУДЕНКО. Покровский выступил с речью о преступлениях немцев в Катыни. Это была неподготовленная речь, за рамками протокола. Судья Лоренс потребовал доказательств. Как я понял, Москва решила, что с ними выступит не Рагинский, прокурор на процессах троцкистов, и не Шейнин, прокурор на процессе об убийстве Кирова, а Николай Зоря.

ГОЛОС СТАЛИНА. Зоря?

РУДЕНКО. Николай Зоря, заместитель генерального прокурора. Воспитанник детского дома, окончил Московский университет. Начинал следователем районной прокуратуры.

ГОЛОС СТАЛИНА. Я имею в виду допрос Паулюса.

РУДЕНКО.Зоря допрашивал фельдмаршала фон Паулюса. Допрос он вел блестяще, о нем писали все газеты.

ГОЛОС СТАЛИНА. Доказать внезапность нападения на Советский Союз он не смог?

РУДЕНКО. Его речь оборвали на полуслове, кабины переводчиков отключили.

ГОЛОС СТАЛИНА. Далее допрашивать Паулюса придется вам.

РУДЕНКО. Товарищ Сталин, я должен…

ГОЛОС СТАЛИНА. Это приказ. Никаких показаний Риббентроппа о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении! Но и Риббентроп, и Вайцзеккер под присягой раскрыли его содержание. На следующий день Зорю нашли мертвым. Вы меня слышите, товарищ Руденко?

РУДЕНКО. Слышу, товарищ Сталин. Я видел фотографию Николая Зори, лежащего в постели. На одеяле - пистолет, на подушке справа - темное пятно, кровь.

ГОЛОС СТАЛИНА. Неосторожное обращение с оружием. Что в Нюрнберге?

РУДЕНКО. Что говорят? Накануне вечером ему звонил сын, сдав школьные экзамены, он собирался…

ГОЛОС СТАЛИНА. Я не об этом.

РУДЕНКО. Из комнаты, где лежал убитый, офицеры СМЕРШа забрали пистолет, из кармана пиджака - записку, с подоконника гильзу, со стола документы. Все упаковали и отправили спецпочтой в Москву.

ГОЛОС СТАЛИНА. Я не об этом. Что говорят в Нюрнберге?

РУДЕНКО.Товарищ Сталин, в апреле 1943 года геббельсовская пропаганда…

ГОЛОС СТАЛИНА. Органы НКВД не имеют отношения к расстрелу польских офицеров в районе Катыни под Смоленском. Вам ясно? Сколько их было?

РУДЕНКО.Десять тысяч человек.

ГОЛОС СТАЛИНА. Я думаю, вопрос Катыни для трибунала не самый главный вопрос. Кстати, об этом Зоре. Это он в тридцать девятом году по распоряжению Берия проверял приговоры о вредительстве?

РУДЕНКО. (Остается в одиночестве). Там не все было чисто, Зоря не ограничился формальным отчетом. Он не понял, не захотел понять Берия. Отчет о том, кто и как выбивал из подсудимых признания, кто и как формулировал обвинение и приговор, не интересовал Берия. В прокуратуре ему не работать и на свободе не быть, если бы не частичная мобилизация. Он вступил в Красную Армию рядовым! Воевал в Финляндии, под Сталинградом, Белостоком, вернулся в прокуратуру. Настоящий профессионал и честный человек. В декабре сорок пятого как советник юстиции прибыл в Германию. Новый, с иголочки мундир. (Пауза). К утру гроб доставили на аэродром, цинковый гроб, тяжелый. Дождь лил стеной, самолет так и не вылетел в Москву. Из Кремля пришел приказ: похоронить на месте. Что и было сделано. Адрес кладбища засекречен.

Гудки в телефонной трубке. Три удара молотка председателя трибунала.

Зал заседаний. Джексон допрашивает Шахта.

ДЖЕКСОН.Подсудимый Шахт, во время захвата власти нацистами вы были одним из первых банкиров Германии и мира. Вы поддерживали нацистский режим.

ШАХТ. В тридцать третьем году я не был…

ДЖЕКСОН. Вы узнаете себя на этой фотографии?

ШАХТ. (Изучает фото): Да.

ДЖЕКСОН. По правую руку от вас – Борман? По левую – Гитлер, за ним Штрейхер?

ШАХТ.Я не узнаю, Штрейхер ли это?

ДЖЕКСОН.Я могу показать вам другие фотографии.

ШАХТ. Я узнаю эти лица.

ДЖЕКСОН. Вы не стали членом партии по принципиальным соображениям? По каким?В тридцать втором году именно вы принуждали канцлера Папена отказаться от должности в пользу Гитлера?

ШАХТ. Я не помню, что я говорил. (Остается в одиночестве). Человек, получивший столько голосов на выборах в Рейхстаге, станет канцлером, это неизбежно. Рано или поздно он победит!Он победит и без нас, но его победа должна стать нашей. Твердая рука – вот чего не хватает Германии! У него, как и у многих из нас, нет экономической программы. Но где вы найдете такую программу, с которой бы согласились сорок миллионов человек? Крупп, Шредер, наши промышленники, банкиры уже подписали письмо к Гинденбургу с призывом избрать Гитлера канцлером. Мы стоим на пороге великих событий, сама история стучится в наши двери!..

ДЖЕКСОН. Подсудимый Шахт, вы не ответили на вопрос. Я повторяю, почему Гитлер назначил именно вас президентом рейхсбанка?

ШАХТ. Меня уже допрашивали на эту тему.

ДЖЕКСОН. Суд хотел бы услышать ясный ответ на вопрос.

ШАХТ. Связано ли это с выборами Гитлера пятого марта? Выборы без финансов!

ДЖЕКСОН. И это вы обеспечивали ими Гитлера? Вам понятен вопрос?..

Где-то там, за стенами зала заседаний, страдает от воспоминаний Самуил Ройзман.

РОЙЗМАН. Когда немцы вошли в Вильно, в нем жило восемьдесят тысяч евреев. На Виленской улице, 12 была создана зондеркоманда. Ловцы этой команды, или, как их называли евреи, «хапуны», врывались в дома днем и ночью, забирали мужчин, приказывая взять с собой кусок мыла, полотенце, и загоняли в Понары, это в восьми километрах от города. Оттуда мало кто вернулся. Когда евреи поняли, что из Понар никто не вернется, стали прятаться, – немцы пошли по домам с собаками. Все это было по закону. Комендант города издал приказ: «евреям носить желтый сионский знак, шестиугольную латку на груди и спине, чтобы каждый в городе видел, что ты еврей». На третий день было введено носить синюю повязку с белым знаком. Евреи не знали, какой знак носить. Еврея без знака арестовывали и больше никто никогда его не видел. (Пауза). А как цивилизованно они проводили погромы! Зондеркоманда выгоняла всех мужчин на улицу, а там – расстегнуть брюки, руки поднять на голову! Евреи шли, брюки опускались. Кто хотел рукой поддержать брюки, в того тут же стреляли. Кровь лилась по улице, будто из нее шел дождь. У старой синагоги пирамидой были сложены дрова. Эсэсовец вытащил револьвер и приказал всем снять одежду. Евреи разделись догола, эсэсовец взял спичку и поджег дрова. Офицер вынес из синагоги свиток торы и бросил ее в огонь. «Танцуйте, - крикнул он, – пойте песни, радуйтесь!..» (Пауза). А когда пришли за мной, я был болен и спал. Швейхенберг кричал мне в лицо, чтобы я выходил во двор. Во дворе я увидел женщин, стариков, всех моих соседей-евреев. Нас окружили и сказали, что повезут в гетто, но почему-то повели по городу. Все знали, нас ведут на смерть. У рынка я увидел шпалеру немцев с белыми палками, которые стояли, чтобы принимать нас. Когда мы шли сквозь строй, нас били палками. Если кто-то падал, то следующему приказывали взять упавшего на руки и нести в открытые ворота тюрьмы. Там я и убежал, переплыл реку и спрятался у матери. Вскоре одного гетто стало мало, появилось еще одно. Только в первом гетто было тридцать тысяч евреев. Многие не дошли до гетто, их расстреляли еще на подходе…

В зале заседаний трибунала Руденко допрашивает очередного свидетеля.

РУДЕНКО. Свидетель, вы являетесь благочинным церквей города Ленинграда…

ЛОМАКИН. Если мертвые не воскресают, то и всякая религия тщетна. Ошибетесь вы трижды и трижды прозреете. А, прозрев, услышите, наконец, слова мои...

РУДЕНКО. Свидетель, вам понятен мой вопрос?

ЛОМАКИН. И пришел я, и говорю не от имени Господа нашего, но в защиту Его...

РУДЕНКО. Свидетель, вы…

ЛОМАКИН. В дни скорби по душам вашим пришел я. И каждый – соучастник и палач! Горько мне говорить, но пришло это время, завтра поздно будет. Нет за тем порогом ни Бога, ни Света!.. Страшный Суд вершится! И придет Господь страдать вместе с нами, и умереть за нас во спасение наше... И вкусим мы от плоти Его и прозреем, и спасены будем…

РУДЕНКО. Свидетель, вы являетесь благочинным церквей города Ленинграда?

ЛОМАКИН. (отрешенно): Благочинным являюсь…

РУДЕНКО. Именно вам подчинены все храмы, находящиеся в этом городе?

ЛОМАКИН. Я - протоиерей, все храмы находятся в моем непосредственном ведении. Я их посещаю, я обязан докладывать о состоянии храмов и о приходской жизни митрополиту.

РУДЕНКО. Скажите, свидетель, где вы пробыли период блокады Ленинграда?

ЛОМАКИН. В Ленинграде. В начале блокады я был настоятелем Никольской церкви Георгиевского кладбища. Уже спустя несколько дней после нападения Германии на Советский Союз я был при огромном числе отпеваний умерших: детей, женщин, стариков, они погибли при налетах авиации на город. Если до войны умерших в Ленинграде было до пятидесяти человек в день, то во время войны – до нескольких сот в день. Не было никакой возможности для отпевания внести умершего в храм. Вокруг была громадная очередь из ящиков и гробов с кусками человеческих тел. Вы меня простите, мне трудно рассказывать, потому что, как я уже сказал, я пережил всю блокаду и сам умирал с голоду, сам пережил все ужасы налетов. Несколько раз я был контужен. В зиму сорок первого года положение было ужасным: непрекращающиеся налеты, обстрел города, нет света, воды, канализации, наконец, голод. Представьте себе: гробы, тела, кости, черепа в беспорядке разбросаны по кладбищу. Памятники, кресты, громадные воронки. И убиенным снова страдать, нет им покоя!

РУДЕНКО. Скажите, сколько храмов в Ленинграде было разрушено?

ЛОМАКИН. Едва ли не все, и не только в Ленинграде. В Петергофе все храмы были уничтожены абсолютно: Знаменская церковь, Святотроицкая, Лазаревская, церковь при даче императрицы Марии Федоровны, церковь на военном кладбище, - все уничтожены. Та же картина и во Пскове, в этом городе до шестидесяти храмов, замечательные исторические памятники. Троицкий собор разграблен, вывезли из него все. Вы не найдете ни одной иконы, ни одного церковного облачения, сосуда, все вывезено. Троицкий собор, – за полчаса до моего появления в храме взорвалась мина. Царские врата уничтожены, престол забрызган кровью. Мины были заложены и в других местах. Сердце обливается кровью от несчастья, от грабежа людей, на всю Европу кричавших о своей культуре, говоривших о том, что веруют в бога. Где же тут вера?.. В Ленинграде разрушены храм Князь-Владимирского собора, в котором я имею честь быть священником, церковь на Серафимовском кладбище. В великую субботу, накануне Святой Пасхи сорок второго года, в пять часов вечера начался налет. В юго-западную часть Князь-Владимирского собора упали две авиабомбы. Люди как раз подходили приложиться к святой плащанице. Была громадная очередь верующих, желающих исполнить свой христианский долг. Я видел, как человек около тридцати лежало на паперти ранеными. Люди, не успевшие войти в храм, стали убегать, прятаться от бомб в траншеи, в воронки, многие в ужасе стояли у стен храма, словно ожидали смерти, кругом падала штукатурка, летели стекла. Прихожане бросились ко мне: «Батюшка, вы живы? Как же так, батюшка, о немцах говорили, что они в Бога верят, что любят Христа?» Я должен заметить, что налет этот продолжался до самого утра, всю пасхальную ночь, ночь любви, христианской радости. Ночь воскресенья была превращена в Ленинграде в ночь крови ни в чем не повинных людей.

РУДЕНКО. У меня нет больше вопросов к свидетелю, господин председатель.

ЛОРЕНС. Кто-нибудь еще из обвинителей хочет задать вопросы свидетелю? Кто-либо из защитников хочет задать вопросы? Вопросов нет. Свидетель может идти.

Камера Геринга в тюрьме Нюрнберга. Входит Руденко.

ГЕРИНГ. Рад вас видеть, господин Руденко.

РУДЕНКО. У нас не так много времени.

ГЕРИНГ. Я вас слушаю, говорите.

РУДЕНКО. Я просил об этой встрече не для того, чтобы взывать к вашей совести.

ГЕРИНГ. Нельзя ли ближе к делу?

РУДЕНКО. Два дня назад на суде не был оглашен один документ. Вы не захотели

говорить о нем в отличие от Гальдера.

ГЕРИНГ. Гальдер – скотина. Эрну Бломберг еще до замужества не раз арестовывала

полиция нравов, но это не повод топить боевого генерала в дерьме.

РУДЕНКО. Однако его утопили.

ГЕРИНГ. Фюрер не стеснялся избавляться от неугодных ему генералов. Разве у вас это делали как-то иначе?

РУДЕНКО. Генерал Фрич был убит в бою?

ГЕРИНГ. Но от чьей пули, вы хотите сказать? Одного объявляли гомосексуалистом,

другого женатым на проститутке, кто-то погибал от шальной пули. И так с сотней генералов и офицеров, имевших собственное мнение! Я не хочу позорить армию. Фюрер сделал ставку на слабых, но преданных ему. Одно дело воевать за свободу, возвращая попранные права, как это было в Рейнской области, и другое дело – Африка или Россия. Нюрнберг! Что здесь осталось от стадиона? Партийный съезд проходил то в духоте, то под таким ливнем, что я до сих пор холодею. Здесь, в Нюрнберге Бек, Гальдер, другие подонки задумали убрать фюрера. Не убить, арестовать, как только фюрер вернется в Берлин. Фюрер поехал не в Берлин, а на встречу с Чемберленом. Спасая мир от фюрера, тот спас фюрера от заговора!

РУДЕНКО. Что стало с заговорщиками?

ГЕРИНГ. Они все в лучшем из миров.

РУДЕНКО. Приказ уничтожать евреев начальник Третьего управления СД Отто Олендорф получил еще до нападения на Советский Союз?

ГЕРИНГ. Он сам подтвердил это трибуналу, если вы помните.

РУДЕНКО. Я помню. Кто занимался еврейским вопросом с 1939 года?

ГЕРИНГ. Это – допрос? Евреями занимались многие: Олендорф, Эйхман, Мюллер, Кальтенбруннер. Командующие армий не имели конкретного приказа об уничтожении. У них был приказ поддерживать мероприятия Гиммлера. Руководителей массовых казней вы, я думаю, найдете без труда.

РУДЕНКО. Уже нашли.

ГЕРИНГ. Только учтите, что при этом регистрацию евреев проводили сами же евреи.

РУДЕНКО. Под предлогом массовых переселений?

ГЕРИНГ. В основном – да. Казнили по команде, быстро четко. И хоронили там же, в яме или в противотанковом рву.

РУДЕНКО. В каком положении их расстреливали?

ГЕРИНГ. На коленях или стоя. Я перед вами на колени не встану.

РУДЕНКО. Ваши планы в отношении Чехословакии…

ГЕРИНГ. Мои планы? Планы фюрера: блеф, чистый блеф! Если бы тот же Чемберлен сказал фюреру хотя бы слово против, фюрер бы задумался. Но Чемберлен молчал, мы снова оказались в выигрыше. Вы не находите, что это похоже на вашу внешнюю политику?

РУДЕНКО. Не нахожу. У нас нет ничего общего с вами.

ГЕРИНГ. Однако вы внимательно меня слушали!

РУДЕНКО. Вы же не случайно решили рассказать мне…

ГЕРИНГ. Плевать! Плевать я хотел на ваш трибунал! Американцы сознательно вытащили нас именно в Нюрнберг. Они спят и видят устроить здесь суд истории, торжество демократии! Они его получат! А высоколобые англичане! Ни один из нас не признал и не признает в этом ублюдке Гесса! В мире достаточно похожих людей. Гесса они ни за что не повесят! Он им нужен живой, как символ, как муха в банке!

РУДЕНКО. А Гитлер?

ГЕРИНГ. Что – Гитлер?

РУДЕНКО. А расовая доктрина?

ГЕРИНГ. Вас интересует превосходство арийской расы? Еще романтики девятнадцатого века, еще философы эпохи Просвещения считали разум точкой опоры. Каждый народ обладает собственным, специфическим духом. У германского народа этот дух сверхсилен! Композитор Рихард Вагнер полагал, что героический дух германца был занесен вместе с нордической кровью, а нордическая раса - лучшая из арийских. Стало быть, низшие культуры не могут господствовать над высшим сочетанием разума, духа и тела.

РУДЕНКО. И, стало быть, вы непобедимы?

ГЕРИНГ. Еврей говорит на языке той нации, в которой он обитает из поколения в поколение, но всегда говорит как чужестранец, считал Вагнер.

РУДЕНКО. При чем тут евреи!

ГЕРИНГ. Евреи всегда при чем!..

РУДЕНКО. Кому на руку слухи о том, что он жив?

ГЕРИНГ. Кто жив? Гитлер? (Истерично смеется). Я ждал этого, я ждал! Фюрер не мог умереть так глупо, примитивно: от яда, от пули, не мог! Диктаторы просто так не уходят. Всегда найдутся люди, верящие в то, что он жив, всегда, даже вы!..

В зале заседаний Джексон продолжает допрос Шахта.

ДЖЕКСОН. Я повторяю: это вы обеспечивали Адольфа Гитлера финансами?

ШАХТ. Геринг уверял промышленников, что если на выборах победит Гитлер, то эти выборы станут последними на ближайшие десять лет, а то и на все сто.

ДЖЕКСОН. Возглавляя рейхсбанк, вы знали, какие суммы уходят на вооружение армии?

ШАХТ. Разумеется. Если вы хотите предать суду промышленников…

ДЖЕКСОН. Тех, кто способствовал вооружению Германии!

ШАХТ. Тогда вы должны судить и американских промышленников. Не секрет, что заводы «Оппель» принадлежали «Дженерал Моторс» и эти заводы работали на войну.

ДЖЕКСОН. Мы осуждаем военных преступников…

ШАХТ. Я бы мог договориться с вами…

ЛОРЕНС. Я лишу вас слова, Шахт!

ДЖЕКСОН. Получала ли нацистская верхушка финансовую выгоду от режима? (Листает бумаги.) Доктор Лей – один миллион марок, Риббентроп – два миллиона, Кейтель – миллион. И это только за один год! Вы странный человек, Шахт. В 1937 году вы в прессе называете Гитлера государственным деятелем с горящим сердцем, и тут же отвергаете его приглашение на завтрак в имперской канцелярии.

ШАХТ. Я финансист, а не любитель самоунижений.

ДЖЕКСОН. Гитлер любил унижать свое окружение? Вы порвали с Гитлером только тогда, когда германская армия стала отступать, не так ли? (Шахт молчит.) Господин председатель, у меня нет вопросов к подсудимому.

Со слезами на глазах обращается в молитве к Господу старик Ройзман.

### РОЙЗМАН. Услышь, Господи, правду, внемли крику моему, выслушай молитву мою – не из лживых уст она. От Тебя да изойдет суд, глаза Твои видят справедливость! Испытал Ты сердце мое, испробовал меня, – не найдешь мысли, что не прошла бы сквозь уста мои. В деяниях человеческих, по слову уст Твоих, остерегался я путей распутника. Господи, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви милости Твои, спасающий тех, кто полагается на Тебя. Охрани меня, в тени крыл Твоих сокрой, от нечестивых сокрой, от врагов души моей, обступивших меня. Встань, Господи, выйди навстречу мне, спаси душу мою от злодеев мечом Своим, от людей – рукой Твоей!..

Дверь в камеру Геринга открывается.

УИЛЛИС. (Входит). Вы сегодня не обедали, сэр.

ГЕРИНГ. Я на диете, спасибо. Вы курите?

УИЛЛИС. Не часто.

ГЕРИНГ. Надо уметь предаваться слабостям и порокам, друг мой. Что это за жизнь, дышать еле-еле! Что вы курите, сигареты? Трубка - это да! Держите! (Бросает Уиллису квадратную зажигалку).

УИЛЛИС. Свастика!

ГЕРИНГ. Свастика. А на другой стороне - мои инициалы. Берите, я дарю вам.

УИЛЛИС. Спасибо, сэр, но нам нельзя.

ГЕРИНГ. Можно.

УИЛЛИС. Я не забуду этого.

ГЕРИНГ. Я знаю, лейтенант, знаю. Садитесь. Как вас обычно называют друзья?

УИЛЛИС. Тэкс.

ГЕРИНГ. (Декламирует):

 «О, милосердный наш Господь!

##  О, милосердный тот, кто научил Закону,

##  Кто создал человека и разумной речи научил его!..

##  Ужель, когда умрем и станем прахом,

##  Мы будем вновь воскрешены,

##  И вновь воскреснем?..»

УИЛЛИС. Это – стихи? Чьи? Ваши?

ГЕРИНГ. Это – «Коран», лейтенант. «Ужель, когда умрем и станем прахом, Мы будем вновь воскрешены, И вновь воскреснем?..», – как сказано!.. Этот Ройзман, еврей, тот, один из них, свидетель, он все время что-то бубнит себе под нос…

УИЛЛИС. Да, я видел.

ГЕРИНГ. Он видел! Я тоже видел, мой дорогой лейтенант! Я, как и вы, думал, что старик спятил и несет ахинею, – он, видите ли, шел на небо!.. Всех их надо бы отправить на небо!.. Он не так прост, этот Ройзман: «Коран», «Библия», «Тора», – что ни фраза, то из священных книг, из великих писаний. Сидит, бормочет. Дорого бы я дал, лейтенант, чтобы поговорить с ним! Если вы, друг мой, не верите в воскрешение…

УИЛЛИС. Рейхсмаршал, я…

ГЕРИНГ. Не перебивать меня!.. Простите, Тэкс, не обижайтесь. (Пауза). Если мы с вами не верим в возможность воскрешения, в Господа, в его мать, во что угодно, то хотя бы во что-то мы должны верить! Или нет? Как вам, например, идея вечного суда? А я бы не отказался! И плевать, пусть судят! На мне свет клином не сошелся! Я уже ничего не боюсь: ни вас, ни вашего приговора, ни вашей виселицы, – ничего!.. Не мы первые, не мы и последние, лейтенант!.. (Пауза). Знаете, Тэкс, Америка скоро поймет, что защищает здесь не ту философию. Коммунизм не для Америки. Вы со мной не согласны? Вы согласны со мной, Тэкс! И что это значит? Вдумайся! Это значит, что наш враг – и ваш враг тоже. Пройдет не так много времени, и Америка будет готовиться к новой войне. Она уже готовится. Сегодня только русские отмечают годовщину победы над нами. Годовщину Победы, Тэкс! Что может быть более свято для военного, чем победа! Русские празднуют падение Берлина, вы – победу над Японией. Вы уже врозь, после этого можете называть себя союзниками, сколько влезет! Я смеюсь над вами, я торжествую!.. Немецкий юмор понимают не все: юмор, Тэкс, шутка! Вы здесь единственный, с кем я могу поговорить.

В зале заседаний трибунала Робертс допрашивает Иодля.

РОБЕРТС. Подсудимый, вы заявили трибуналу, что вы солдат по крови?

ИОДЛЬ. Я нахожусь здесь для того, чтобы защитить честь германского солдата.

РОБЕРТС. Вы считаете себя честным солдатом?

ИОДЛЬ. Да. (Оживление в зале).

РОБЕРТС. В последние годы вы были столь же правдивы? Почему вы молчите?

ИОДЛЬ. Я думаю, что я слишком глуп для этого вопроса. (Смех в зале).

РОБЕРТС. Если вы так считаете, я не настаиваю. У меня нет к вам вопросов.

Советская сторона просит слова, председатель не возражает.

РУДЕНКО. Подсудимый, вы по-прежнему отрицаете, что были заместителем Кейтеля?

ИОДЛЬ. Я был старшим по чину офицером после Кейтеля и замещал его.

РУДЕНКО. Из показаний генерала Варлимонта ясно, что от вас исходила директива о подготовке плана нападения на СССР. Я цитирую: «Иодль ошеломил нас этим».

ИОДЛЬ. Эта война должна была быть превентивной. Советская Россия была опасна для мира. Мы считали, что Сталин…

РУДЕНКО. Директива о нападении исходила от вас?

ИОДЛЬ. Я не был первым из тех, кто готовил план нападения.

РУДЕНКО. Кейтель, Геринг, Мильх, Паулюс заявили, что были против войны с Советским Союзом. Что вы скажете об этом? Вы меня слышите, Иодль? Вы помните речь Гиммлера об уничтожении на Востоке десяти миллионов славян?

ИОДЛЬ. Помню.

РУДЕНКО. Освободившиеся земли Гитлер хотел превратить, я цитирую: «в райские

сады для немцев», не так ли?

ИОДЛЬ. Что фюрер намеревался сделать, я не знаю.

РУДЕНКО. Приказ об уничтожении пленных после допроса подписан вами?

ИОДЛЬ. Я хотел бы увидеть этот документ.

РУДЕНКО. (Передает Иодлю документ). У вас нет сомнений в его подлинности?

ИОДЛЬ. Это подлинный документ.

РУДЕНКО. Вы подписывали приказы, которые противоречили международным законам и договорам.

ИОДЛЬ. Разве я мог сказать, подождите!

РУДЕНКО. Вы могли повлиять…

ИОДЛЬ. Повлиять? На что повлиять? Если бы я был против, меня бы расстреляли. Долг солдата - выполнять приказы. Это кодекс чести.

РУДЕНКО. И этот кодекс чести распространяется на убийство мирного населения?

ИОДЛЬ. На войне жертвы неизбежны.

РУДЕНКО. Что касается репрессий против евреев…

ИОДЛЬ. Мне ничего не было известно об этом.

РУДЕНКО. Мы располагаем донесением Коха на ваше имя: «Еврейское население Киева, а это тридцать пять тысяч человек, было уничтожено». Там так написано?

ИОДЛЬ. (Отстраняется от бумаги): Да.

РУДЕНКО. И вы ничего об этом не знали?

Кабинет Джексона. Джексон и Дуглас репетируют заключительную речь.

ДЖЕКСОН. (Читает речь): «Господа судьи! Мы можем подвести итоги только в общих чертах. Суть этого процесса - печальная летопись. Никогда еще не было времен столь массовых убийств…»

ДУГЛАС. Читайте спокойнее, меньше патетики.

ДЖЕКСОН. «Террор стал нормой жизни. Пришло время вынесения приговора. Именно эти люди создали Адольфа Гитлера. Они вложили оружие в его руки, сейчас они хотя бы отчасти признают его вину. Вина Адольфа Гитлера - их вина».

ДУГЛАС. Я думаю, вам не следует отвлекаться на подсудимых. Их глаза нас не интересуют.

ДЖЕКСОН. А вы изменились, Элси! Устали? Присутствие женщин на процессе запрещено, вам не позавидуешь.

ДУГЛАС. А вам, сэр? Нам не стоило совмещать служебные отношения с личными.

ДЖЕКСОН. Совмещать?

ДУГЛАС. Нюрнберг пошел вам на пользу, вы стали блестящим оратором.

ДЖЕКСОН. Элси!

ДУГЛАС. Я устала от вас, Боб!..

В зале заседаний Робертс допрашивает Гесса.

ЛОРЕНС. Обвинение настаивает на допросе Рудольфа Гесса.

ЗЕЙДЛЬ. (с места): Защита категорически протестует!

ЛОРЕНС. Трибунал отклоняет протест защиты. Мистер Робертс, вы можете приступить к допросу.

РОБЕРТС. Благодарю вас. Геббельс в марте 1940 года писал, что германо-советская

коалиция началась с того, что Гитлер увидел Сталина в фильме…

РУДЕНКО. Советская делегация протестует!

ЛОРЕНС. Протест отклоняется. Продолжайте, мистер Робертс.

РОБЕРТС. И Сталин вызвал у Гитлера симпатию. Тот же Геббельс заявлял, что лучше гибель заодно с большевизмом, чем вечное рабство с капитализмом. Чем вы это объясните, подсудимый?

ГЕСС. В северо-западном блоке нашей партии, как нигде в двадцатые годы была сильна ненависть к капитализму и симпатия к Советской России. Геббельс позволил себе выкрикнуть в адрес фюрера: «Бессмыслица, ты победила!», когда услышал, что нашей главной задачей является уничтожение коммунизма. Геббельс с интересом наблюдал за политическими ходами Сталина. Еще Коминтерн собирался стравить Германию и Россию.

РОБЕРТС. Когда началось сближение Германии и Советской России?

ГЕСС. Двадцать третьего мая 1939 года фюрер сжег за собой все мосты. Он заявил, что нам в течение двух лет необходимо разгромить Англию, Францию и Польшу, и только потом Советский Союз. Но еще до того необходимо было любой ценой склонить Россию на свою сторону. Мы нуждались в хлебе, топливе, руде, фосфатах. Мы задействовали все каналы для сближения, но русские нас словно не понимали. И только когда до войны с Польшей осталось две недели, Риббентроп сумел предложить Молотову подписать пакт о ненападении, условием Молотова было торгово-кредитное соглашение.

РОБЕРТС. Молотов беседовал с Риббентропом двадцать седьмого и двадцать восьмого сентября?

ГЕСС. Сталин присутствовал при их беседе более двух часов. Риббентроп вернулся в Берлин, где беседовал с фюрером наедине. Шуленбург уведомил фюрера о том, что Сталин готов встретиться с ним во Львове семнадцатого или восемнадцатого ноября 1939 года.

РОБЕРТС. Встреча не состоялась?

ГЕСС. Я не могу ответить на этот вопрос.

РОБЕРТС. Встреча не состоялась? С какой целью организовывалась эта встреча?

ГЕСС. Я не могу ответить на этот вопрос.

РОБЕРТС. Не можете или не хотите?

ГЕСС. Не могу.

РОБЕРТС. Я хочу обратить внимание трибунала, что Рудольф Гесс многие годы был личным секретарем Гитлера. Они вместе отбывали тюремное заключение. Гесс под диктовку Гитлера писал «Майн Кампф». Гесс знал о Гитлере всё: его мысли, идеи.

ЗЕЙДЛЬ. (выкрикивает с места): Протестую! Знать мысли невозможно!

ЛОРЕНС. Протест принят. Я прошу вас быть более корректным.

Кабинет Джексона. На пороге - Руденко.

ДЖЕКСОН. Я рад нашей встрече, Роман. Проходите.

ДУГЛАС. Добрый вечер.

РУДЕНКО. Возможно, мы встречаемся в последний раз.

ДЖЕКСОН. Возможно.

РУДЕНКО. Наш британский коллега Робертс ещё насядет на Гесса, но не для приговора, а ради эффектного финала.

ДЖЕКСОН. Англичане не отдадут Гесса никому, а Геринг сам затягивает на своей шее петлю. С высоты трибунала он обращается к немецкому народу, к миру. Еще чуть-чуть, и он поверит в то, что он - мессия. Знаете, я прочитал столько рапортов, допросов, показаний, но я не понимаю, как люди могли пойти на это!

РУДЕНКО. Ваша страна не выгорала дотла, в ней не уничтожали целые города.

ДЖЕКСОН. Неужели вам не знакома месть, благородное мщение? Я недооценил вашу цивилизованность. Мне уже предлагали изолировать Геринга в зале суда. Мы ввели цензуру в прессе.

ДУГЛАС. Французские журналисты уже недовольны.

ДЖЕКСОН. Этот процесс не для журналистов! Простите меня, Элси.

РУДЕНКО. Здесь, на процессе, только и можно по-настоящему ощутить всю природу зла. Все дело в отсутствии сочувствия, сострадания. Вот что объединяет каждого из них.

ДЖЕКСОН. А мы? Что объединяет нас? Сколько у нас с вами союзников на процессе?

РУДЕНКО. Вы просили об отставке.

ДЖЕКСОН. Вы хорошо информированы. Ни вы, ни я не всесильны на процессе. Ни вы, ни я не вынесем им приговора. Боюсь, разрыв отношений между судьями неизбежен. Судьба процесса висит на волоске. Еще в сорок третьем году полковник Винлокк заявил, что такие слова, как «наци» и «фашист» надо убрать из лексикона. «Американцы установят в Европе новый порядок, для этого нам нужны близкие по духу кадры», – адвокаты уже цитировали эти высказывания. Лорд Хэнки требует прекратить суд как опасный прецедент для будущего. Нюрнберг – не символ правосудия, он - инструмент для достижения собственных целей нашими политиками.

ДУГЛАС. По результатам опроса восемьдесят процентов населения Германии считает, что нацисты находятся под справедливым судом.

ДЖЕКСОН. Сейчас не лучшее время для социологии.

РУДЕНКО. Если трибунал оправдает хотя бы одного из них…

ДЖЕКСОН. Если так, то я порву с юриспруденцией.

РУДЕНКО. Кому-то очень на руку, чтобы приговор принимался тремя голосами судей из четырех. Если кого-то из них оправдают, значит, мы не добились главного. Значит, фашизм можно оправдать.

ДЖЕКСОН. Что тогда будет с вами, Роман?

РУДЕНКО. Мы были союзниками на войне, но не стали союзниками в обвинении на процессе. И все же, я благодарен вам, Роберт.

ДЖЕКСОН. А Гесс? Если он действительно по указанию Гитлера перелетел в Англию, то почему не вернулся назад? Зачем здесь, на процессе, симулировал потерю памяти? Молчал, чтобы вдруг заговорить? Ходят разговоры, что англичане предъявили трибуналу не Гесса, а его двойника.

РУДЕНКО. Двойник Гесса, двойник Гитлера!

ДЖЕКСОН. Мы присутствуем при рождении легенды, и при том не одной легенды! Крупп пророчит Гессу пожизненное заключение, боюсь, что его пророчество сбудется.

Зал заседаний. Три удара молотка. Гесс подходит к микрофону.

РОБЕРТС. Скажите, подсудимый, каковы были планы германского руководства в отношении Великобритании?

ГЕСС. Я уверен, фюрер никогда не думал о завоевании Англии. Он готовил в своем уме любые проекты. Он мечтал о Северной Америке, о победе в Африке. Он знал, что в июне сорокового года в Англии, никогда не имевшей сухопутной обороны, было всего несколько полков, он знал это, но случаем не воспользовался.

РОБЕРТС. Как вы думаете, почему?

ГЕСС. Фюрер склонялся перед Англией как революционер перед маркизой. Дело не в том, что мы не имели сильного флота у берегов Британии. В директиве тридцать девятого года сухопутная операция против Англии вообще не упоминалась.

РОБЕРТС. Не имея превосходства в море, Германия рассчитывала на победу в воздухе?

ГЕСС. Однако воздушный флот Великобритании не был уничтожен.

РОБЕРТС. Иными словами, Англия фактически никогда не была под угрозой высадки германских войск?

ГЕСС. Я считаю, да. Фюрер был более заинтересован в Норвегии, Испании, России и даже Ливии.

РОБЕРТС. Собирался ли Гитлер вовлечь Францию в войну с Великобританией?

ГЕСС. С документами на этот счет я не был знаком.

РОБЕРТС. Но они были?

ГЕСС. Я не могу утверждать. Гибралтар не был занят потому, что Германия не смогла склонить на свою сторону Испанию. Геринг поддерживал идею оккупации Канарских островов и Зеленого Мыса. История, без сомнения, приняла бы иной оборот, если бы фюрер не оставил Франции флот, колониальные войска, колонии, если бы взял Гибралтар.

РОБЕРТС. Что вы можете сказать о встрече Гитлера с Муссолини 28 октября 1940 года?

ГЕСС. Её могут подтвердить Геринг, Иодль и Кейтель. Фюрер был взбешен, когда узнал, что Муссолини ввёл войска в Грецию. Мало того, Муссолини даже не встретил фюрера на вокзале, точнее, он опоздал со встречей.

РОБЕРТС. Доверял ли Гитлер Муссолини?

ГЕСС. Что известно Муссолини, говорил фюрер, то известно всем. Муссолини был

уверен, что мы высадимся в Англии и ничего не знал о подготовке войны с СССР. (Зал заседаний трибунала исчезает. Гесс остается в одиночестве). Я хочу говорить с герцогом Гамильтоном. Узнаете вы меня? Я хочу говорить с вами наедине. Я управлял «Мессершмидтом 110», мой самолет упал у Игльсхэма. Узнаете вы меня? Вы видели меня в Берлине, в тридцать шестом году, во время Олимпиады, вы обедали у меня. Я - Рудольф Гесс. Мой друг Гаусхофер мог устроить нашу встречу в Лиссабоне, он писал вам, вы помните? Это уже четвертая моя попытка, три раза я возвращался с полпути из-за плохой погоды. Фюрер войну выиграет, не сейчас, так через год, он убежден. Я хочу предотвратить кровопролитие. Если Германия и Великобритания сейчас заключают мир, а мы заинтересованы в мире, то это могло бы… У меня к вам просьба! Я прибыл в Англию добровольно, без оружия, я хотел бы, чтобы вы испросили у короля акт для меня, подтверждающий это. Я бы просил вас телеграфировать моей семье в Цюрих, что я жив. Франция повержена, Россия будет повержена, Англии не выиграть войну. Если Англия предоставит Германии свободу действий в Европе, то Германия гарантирует Англии свободу действий во всей Британской Империи. Вы молчите? Почему вы молчите?..

Не о себе – о народе своем молит Господа старик Ройзман.

РОЙЗМАН. Развратились, губили людей, гнусные дела совершали. Нет среди них делающего добро! Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумный среди них, есть ли где ищущий Бога. Все сошли с пути, все растлились, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не знают творящие беззаконие, поедающие народ мой, словно хлеб, что они к Богу не взывали? Глумились над мыслью бедного, что Бог – упование его. Как глумились! Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог пленников народа Своего, тогда ликовать Иаков будет и возрадуется Израиль!..

И вновь - зал заседаний трибунала. Три удара молотка Председателя.

Шум зала стихает. У микрофона - Кейтель.

ЛОРЕНС. Я требую тишины!

РОБЕРТС. Подсудимый Кейтель, что вам известно о побеге Рудольфа Гесса?

КЕЙТЕЛЬ. Я считал Гесса разумным человеком. Он был эстет, знаток искусств.

РОБЕРТС. Вы поняли вопрос?

КЕЙТЕЛЬ. Гесс - отличный пилот, он имел право пользоваться любым самолетом.

РОБЕРТС. Когда Гитлер узнал о побеге Гесса в Англию, вы были рядом?

КЕЙТЕЛЬ. Фюрер тогда сказал: «Он что, сошел с ума?». Гесс оставил ему письмо, в котором объяснял, зачем летит в Англию. Он не хотел изменять фюреру, он хотел изложить требования фюрера англичанам, он хотел, чтобы англичане отправили в отставку правительство.

РОБЕРТС. И вы не находите это абсурдом?

КЕЙТЕЛЬ. Многие наши планы были абсурдны, однако, они приводили к успеху.

РОБЕРТС. Я хочу напомнить уважаемому трибуналу, что в мае 1941 года Англия одна боролась с фашизмом. Ковентри разрушен авианалетом, Лондон парализован. Готовясь к войне с Россией, Гитлер не мог рисковать войной на два фронта. Его идея мира с Англией путем шантажа, путем перелета третьего человека рейха в западню, - идея не такая наивная. Величие Англии в том, что она устояла перед искушением. Рудольф Гесс рассчитывал на внимание пэров и короля, а получил тюремную камеру. Он такой же военный преступник, как все подсудимые.

ЛОРЕНС. Если вы закончили, слово имеет советская делегация.

РУДЕНКО. Мы бы хотели задать несколько вопросов подсудимому Кейтелю.

ЛОРЕНС. Пожалуйста.

РУДЕНКО. Вы говорили, что осенью сорокового года война с Советским Союзом была невозможна. Что вы можете сказать о договоре Германии, Италии и Японии, подписанном в сентябре сорокового года?

КЕЙТЕЛЬ. Этот договор не вызвал у Сталина беспокойства. Фюрер назвал предложение Риббентропа пригласить Сталина в Берлин бредом. В Берлин приехал Молотов. Он был посвящен в проект наших действий в Греции и Румынии, мы не возражали против советских интересов в Болгарии и Финляндии. Но фюрер видел в финской кампании маневр Сталина с целью захвата Германии. Через три недели возник план Барбаросса. Первого марта мы вступили в Болгарию, это была пощёчина Сталину, Сталин на нее не ответил.

РУДЕНКО. О чем говорил Гитлер 14-го июня?

КЕЙТЕЛЬ. Он говорил с генералитетом часа полтора. Он говорил, что война с Россией неизбежна.

РУДЕНКО. И ему никто не возразил?

КЕЙТЕЛЬ. Редер просил взять Мальту и Суэц, Геринг - Гибралтар, мы могли покончить с Англией. Но Россия! Нас ждала величайшая кампания!..

РУДЕНКО. У нас больше нет вопросов к подсудимому Кейтелю. (Кейтель садится). Советское обвинение хотело бы задать несколько вопросов подсудимому Иодлю.

ЛОРЕНС. У вас уже была такая возможность.

РУДЕНКО. Разумеется. Но мы просим трибунал пойти нам навстречу.

ШТАМЕР. (С места): Защита возражает!

ЛОРЕНС. Адвокат Штамер, я напоминаю, вы защищаете интересы Германа Геринга!

ШТАМЕР. Я защищаю Германию!

ЛОРЕНС. Вы защищаете военных преступников!

ШТАМЕР. Я протестую!

ЛОРЕНС. Вы защищаете подсудимого Геринга, и никого более!

РУДЕНКО. Подсудимый Иодль был стратегом и теоретиком военного искусства. Иодль, как и Кейтель, был чужым человеком для аристократов.

ШТАМЕР. Протестую!

РУДЕНКО. Большая часть генералитета относилась к ним с презрением.

ШТАМЕР. Протестую!

РУДЕНКО. Мы считаем…

ЛОРЕНС. Я вынужден вас прервать. У вас еще будет возможность произнести речь. Господин Штамер, если вы готовы, мы слушаем вас.

У микрофона - адвокат Геринга Штамер.

ШТАМЕР. Господин председатель, господа судьи! Положение защитника на процессе затруднительно, слишком неравны силы обвинения и защиты. Англо-американским нормам, которым руководствуется процесс, чужды нормы немецкого права…

ЛОРЕНС. Этот процесс идет не по англо-американским нормам. В Англии вообще нет кодекса судебной процедуры по уголовным делам!

ШТАМЕР. Благодарю вас за разъяснение. Судья Джексон привел здесь пример: если из трех разбойников один убьет жертву, за убийство ответят все трое. Надо понимать так, что подсудимый, сам не уничтожавший евреев, за это все же ответит. В германском уголовном праве таких норм нет.

ЛОРЕНС. Если можно, ближе к теме.

ШТАМЕР. Мой подзащитный, рейхсмаршал Геринг, был вторым человеком в Германии, это не раз отмечалось на процессе. В силу своего положения он должен был знать всё. Но Геринг был вторым человеком в государстве по рангу. Фюрера он замещал, когда тот был болен или в отъезде. Когда же Гитлер был на месте, никаких особых прав и полномочий у Геринга не было. Он не мог ни отменять, ни дополнять приказы Гитлера. Наконец, Геринг не хотел войны. (Занимает свое место).

ЛОРЕНС. Слово для защиты подсудимого Гесса имеет адвокат Зейдль.

ЗЕЙДЛЬ. (Подходит к микрофону). Господа судьи! Моему подзащитному Гессу были предъявлены обвинения как члену СА, СС, как члену руководства нацистской партии и имперского правительства. Обергруппенфюрер Гесс не издавал приказы и не имел реальной власти. С момента назначения Гитлера канцлером, еще до 1937 года, имперское правительство не приняло ни одного решения самостоятельно. И, наконец, 10-го мая 1941 года Рудольф Гесс перелетел в Англию. Он принял это решение сразу после капитуляции Франции и до нападения на Советский Союз. Его целью было восстановление мира, прочие мотивы смешны и не доказуемы. На основании устава трибунала Гесс не должен отвечать за события, если они имели место не по его воле и в его отсутствие. Благодарю вас.

В камеру Геринга входит Уиллис.

УИЛЛИС. Доброе утро, рейхсмаршал.

ГЕРИНГ. Доброе утро.

УИЛЛИС. Как спали?

ГЕРИНГ. Не очень. Вы неважно выглядите. Волнуетесь? Я знаю, свой приговор я знаю наизусть. (Остается в одиночестве). Я не верил в судьбу. Если идти напролом, если верить в успех, сейчас я в него не верю. Фюрер слушал меня точно так же как вы. Он не всегда следовал моим советам, а я не всегда был уверен в его правоте. Сегодня как никогда холодно. Полтора года, как пал Берлин. Скоро зима. Подумать только, армии Гудериана, Рейнгарда, этот таран, раздавивший в две недели Польшу, Францию за месяц, - элита, лучшие из лучших, какими были македонская фаланга и римский легион, они были беспомощны перед русской зимой, перед морозами! Фюрер перестал ставить перед армией тактические задачи, он формулировал просто: взять врасплох, отрезать, окружить, уничтожить. Все мы повторили судьбу Наполеона, у нас был свой Аустерлиц - шедевр военной тактики и искусства, свой Ваграм - грубый мордобой и своё Бородино - слепая бойня. Мы так же стояли под Смоленском, мы так же рвались в Москву. Фюрер был слишком... Как там с погодой, Тэкс?..

Во дворе тюрьмы сооружают помост, над ним - виселицу.

Подсудимые, каждый в своей камере, готовятся к последнему дню процесса.

Ройзман вновь обращается в молитве к Господу.

РОЙЗМАН. Всесильный, зачем Ты меня оставил? Взываю я днем, Ты не отвечаешь мне, и ночью взываю я. На Тебя, Господь, уповали отцы наши, надеялись, к Тебе взывали они, и Ты спасал их. Кто полагается на Господа, того избавит Он, того спасет, ибо благоволит к нему. На попечение Твое брошен я от утробы, от чрева матери моей. Не удаляйся от меня, бедствие близко, и нет у меня помощника, кроме Тебя. Обступили меня звери, сильные, страшные. Разверзли на меня пасти свои львы. Как вода, пролился я, рассыпались кости мои, сердце мое, как воск, растаяло среди внутренностей моих, высохла, как черепок, сила моя, и язык мой прилип к гортани моей. Окружили меня псы, толпа злых, смотрят, разглядывают, об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня! Сила моя, на помощь мне спеши! Спаси от меча, от пса дикого спаси душу мою!..

Зал заседаний молотка. Три удара молотка. У микрофона – Руденко.

РУДЕНКО. Господа судьи! Мы подошли к заключительной части процесса. Как мы установили, во главе гитлеровской Германии стояла банда, захватившая в свои руки всю власть и все управление. Лжесвидетельства Зиверса, Кауфмана, Беста…

ЛОРЕНС. Я прошу вас избегать подобных оценок!

РУДЕНКО. Эти свидетели из СС и гестапо пытались обелить и СС, и гестапо, руководителями которых они были.

ЛОРЕНС. Я еще раз прошу вас!..

РУДЕНКО. Мы считаем, что вина подсудимых доказана полностью. Подсудимый Геринг организовывал концлагеря и создавал гестапо. С ним связано истребление еврейского населения. Рудольф Гесс руководил подбором кадров. Он пытался быть здесь сумасшедшим, потерявшим память. Именно Гесс должен в полной мере ответить за все. (Шум в зале усиливается). Подсудимый Кейтель давал указания войскам об уничтожении пленных женщин и детей. Ему принадлежат слова о том, что жизнь человека в восточных странах не стоит ничего. Издевательски звучат слова Иодля о солдатской чести, когда читаешь его приказы об уничтожении Москвы, Ленинграда, других городов Советского Союза. Махинации президента Рейхсбанка Шахта дали возможность Гитлеру финансировать перевооружение армии. Война не казалась нацистам ужасной. До тех пор, пока война не вошла к ним в дом. Каждый из подсудимых указывал на Гитлера. Гитлер не унес всю вину с собой в могилу. Час расплаты наступил. Я призываю суд вынести всем подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь! (Отходит от микрофона).

ГЕРИНГ. (Встает со скамьи подсудимых). Поздравляю вас, господин Руденко!

РУДЕНКО. С чем?

ГЕРИНГ. С победой. Шпеер, Иодль уже стыдятся того, что были нацистами. Я видел много жестокости, видел бойню первой мировой войны. Тысячи немцев были унижены. Война – это кровь, это жертвы. Кто виноват в этом? Только я, только мы, сидящие здесь? Я занимался войной.

РУДЕНКО. Занимались?

ГЕРИНГ. Не ловите меня на слове! На войне у каждого свой интерес.

РУДЕНКО. Вы так думаете?

ГЕРИНГ. А вы не согласны? Я – солдат, я – реалист, я подчиняюсь приказам. Все, кто мог хоть что-то возразить, все уже в могиле. Вы меня понимаете? Вы ведь не еврей?

РУДЕНКО. Еврей.

ГЕРИНГ. Нет, да нет же, я узнавал, вы с Украины.

РУДЕНКО. Что это меняет? (Пауза).

ГЕРИНГ. Что такое – один немец? Один немец – замечательный человек. Что такое – два немца? Два немца – это союз, три немца – война.

РУДЕНКО. У вас такое хорошее настроение?

ГЕРИНГ. Чего мне бояться! Почему я должен дрожать от страха? Война между нами не закончилась. Она не закончится даже тогда, когда вы повесите нас. Что такое – один англичанин? Идиот. Два англичанина – клуб. Три англичанина…

РУДЕНКО. Что такое – один русский? (Геринг молчит).

ЛОРЕНС. Подсудимый Геринг, сядьте, вы мешаете ходу процесса!

ГЕРИНГ. Мистер Джексон! У меня не было времени, чтобы спросить у вас…

ЛОРЕНС. Подсудимый Геринг!..

ГЕРИНГ. Что такое - Хиросима? Разве это не эксперимент, не преступление перед человечеством? Разве Америка не сбросила бы бомбу на Германию так же легко, как она сбросила её на Хиросиму?

ЛОРЕНС. Подсудимый!..

ДЖЕКСОН. Ваша честь, я отвечу. Америка воевала с Японией. Эта страна напала на нас без всякого повода. А вы убили миллионы людей, миллионы своих сограждан.

ГЕРИНГ. А как насчет американцев японского происхождения, которых вы поместили в концлагеря?

ДЖЕКСОН. Мы поступили неправильно.

ГЕРИНГ. Неправильно? И только? Офицеры-негры могут командовать войсками в бою? Негры могут ехать в одном автобусе с белыми? Чем ваши законы отличаются от наших? Евреи задолго до Гитлера подрывали немецкую экономику. Поэтому мы и приняли антисемитские законы. Кровь за кровь, кровь за кровь!..

Тюремные коридоры. Пара минут, и конвой поведет подсудимых.

КЕЙТЕЛЬ. Альфред, вы написали текст последнего слова?

ИОДЛЬ. И не собираюсь. А вы?

КЕЙТЕЛЬ. Если бы история повторилась…

ИОДЛЬ. Если бы она повторилась, я бы, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб.

КЕЙТЕЛЬ. А помните Грейма? Я надеялся, что хотя бы он вырвется из ада, которым стал Берлин в последние дни. Его самолет оторвался от земли и тут же осколок от снаряда раздробил ему ногу. Судьба! От Грейма я узнал, между фюрером и Герингом вышла ссора. Геринг, приняв верховное командование, хотел вступить в переговоры о капитуляции. Фюрер был взбешён. Но смертный приговор Герингу заменил отставкой со всех постов. Как вы думаете, это спасёт рейхсмаршала от виселицы?

ИОДЛЬ. После того, что он наговорил?

КЕЙТЕЛЬ. Я обречен, Альфред. Одно то, что фюрер назначил меня преемником, уже против меня. Но ведь только на сутки, Альфред, всего на один день!..

Зал заседаний трибунала.

ЛОРЕНС. Устав трибунала предусматривает право каждого подсудимого на последнее слово. Герман Геринг!

ГЕРИНГ. Я не хотел войны и делал все, чтобы предотвратить её. Когда война началась, я делал все для победы. Я отвечаю за то, что сделал. Все мы доверяли фюреру, все были верны ему. Народ не виновен.

ЛОРЕНС. Подсудимый Рудольф Гесс.

ГЕСС. Учитывая состояние моего здоровья…

ЛОРЕНС. Пожалуйста, вы можете говорить, сидя.

ГЕСС. Я выполнил долг как верный последователь фюрера. Я ни о чем не жалею. Только перед Всевышним я несу ответственность, и я знаю, он меня оправдает.

ЛОРЕНС. Вильгельм Кейтель.

КЕЙТЕЛЬ. Если бы история повторилась, я предпочел бы смерть, чем суд. Я верил, я заблуждался, я ничего не мог предотвратить.

ЛОРЕНС. Гельмар Шахт.

ШАХТ. Я не политик и не военный. Проводимая мной финансовая политика себя оправдала. Я устранял безработицу, кредитовал производство. Я высоко держу голову!

ЛОРЕНС. Альфред Иодль.

ИОДЛЬ. Я покину этот зал с высоко поднятой головой. Я горжусь, что…

ЛОРЕНС. Последнее слово – не слово для выражения идеологии!

ИОДЛЬ. Пусть этот долг в будущее, долг по отношению ко всему человечеству!..

ЛОРЕНС. Прежде чем удалиться на совещание трибунал хотел бы отметить добросовестность, с которой выполнили свои обязанности и защита, и обвинение. Приговор будет оглашен двадцать третьего сентября.

Камеры подсудимых: одна, другая. Дверь в камеру Геринга распахивается, на пороге в потоке света идут по четверо, взявшись за руки, прижимая к себе игрушки, дети. «Alle Juden raus!» – гонит их голос немецкого офицера.

## РОЙЗМАН. (то ли плачет, то ли молится):

##  «Сыны Израиля! – Сказал им Иисус.

##  – От Господа Я к вам Посланник,

##  Чтоб истину Закона утвердить,

##  Ниспосланного вам до моего прихода,

##  И сообщить вам радостную весть,

##  Что вслед за мной придет Посланник…»

##  Поистине, по верному пути

##  Господь неправедных не направляет!..

Тьма, шелест бумаг, приглушенные голоса судей:

- Для вынесения приговора достаточно, чтобы «за» было трое их четырех судей.

- Согласен.

- Согласен.

- Согласен.

- Если приговором будет смертная казнь, подсудимые будут расстреляны.

- Я против.

- Я против.

- Я за повешение.

Двери камер закрыты. Тьма. Из небытия возникает лицо председателя трибунала.

ЛОРЕНС. Согласно обвинительному заключению подсудимым вменяется в вину…

Нервный шепот в тишине:

- Господи, что это? Неужели расстрел?

ЛОРЕНС. Копии всех документов были переданы защите…

Нервный шепот:

- Фюрер нас не оставит!

- Господи, за что?

- Да заткните вы его!

В полумраке – бледное лицо Джексона.

ДЖЕКСОН. (Диктует). «Президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну, Белый Дом. Господин Президент! Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что оправдательный приговор в отношении ряда подсудимых более чем возможен...» (Пауза). Нет, Элси, нет, давайте перепишем это… Нация шизофреников! Так организовать промышленность, армию, науку, – и ради чего! Две мировые войны за полвека, два унижения, Германия обречена. Или нет, Элси, нет? Что же вы не скажете мне как раньше: «Я не узнаю вас, Роберт!»?.. Если хоть кого-то из них оправдают, воплощение мечты человечества о справедливости переносится. Вам не кажется, что этот процесс бесконечен? Я говорю не о трибунале, я говорю о процессе. Роберт Лей не случайно повесился еще до открытия трибунала. Несомненно, он что-то знал. И я знаю, Элси! Двадцать третьего октября сорок пятого года, – я это точно знаю! – к Лею в камеру с предложением о сотрудничестве приходил человек, невысокий, коренастый. Знаете, кто? Они говорили на немецком, потом на французском. Говорили о противовесе, о том, что будущим врагом цивилизации, как в Европе, так и в Америке, будет Восток, мусульманский Восток. Не русские и не евреи, а Восток!.. И воевать с ним нам придется и за идею, за идеологию, и за бизнес, за нефть, газ, – за влияние, за власть над миром. И в первую очередь – за идеологию! Кто-то должен править миром. Кто? «Достаточно держать кулак перед носом у Востока», – сказал тогда Лею тот человек. Если бы! Боюсь, на смену войне явной, глобальной, придет война тайная, необъявленная и бесконечная. Терроризм! Убийства ни в чем неповинных людей. Сотни, тысячи жертв! Взрывы в мирных городах, сегодня в Лондоне или в Иерусалиме, завтра в Москве или в Нью-Йорке, сегодня в автобусе, завтра в метро, в магазине. Страх перед собственной беззащитностью, – что может быть ужаснее! И этот процесс, милая моя Элси, только набирает силу, только зарождается. Если мы не задушим гадину, она задушит нас!.. (Пауза). Какая, в принципе, разница: Гитлер уничтожал евреев, а какой-нибудь новый диктатор, Махмуд, Саид или Саддам, поднимет знамя борьбы с неверными, подсадит на проповедь или на опиум доверчивых мальчиков, будущих террористов-самоубийц. Вот что страшно, Элси! Все еще только начинается, до настоящего приговора очень далеко…

Зал заседаний трибунала. Три удара молотка. Тишина.

ЛОРЕНС. В соответствии со статьей двадцать шестой устава трибунал выносит приговор. Подсудимого Германа Геринга признать виновным по всем четырем разделам обвинения. Подсудимого Рудольфа Гесса признать виновным по первому и второму разделу. Подсудимого Вильгельма Кейтеля…

Резкий выкрик Кейтеля:

- За что?!..

Зал заседаний трибунала. Яркий свет.

ЛОРЕНС. Трибунал приговорил: Германа Вильгельма Геринга - к смертной казни через повешение, Рудольфа Гесса – к пожизненному тюремному заключению, Вильгельма Кейтеля – к смертной казни через повешение, Альфреда Иодля – к смерной казни через повешение… Иоахима фон Риббентропа, Эрнста Кальтенбруннера, Ганса Франка…

Уиллис нервно меряет шагами камеру Геринга.

ГЕРИНГ. Лейтенант, почему у вас такое лицо?

УИЛЛИС. Все закончилось, рейхсмаршал, – приговор!..

ГЕРИНГ. Закончилось? Нет, мой дорогой, ничего еще не закончилось! Мне казалось, наша власть и мы сами вечны. И они вечны! Как вечен страх, простой человеческий страх. Наши трупы, конечно, сожгут, прах развеют. И знаете, почему? Из страха перед нами! Ни у кого из нас не должно быть могил, это ясно. Моя виселица уже стоит? С ней все в порядке? Она, разумеется, на переднем плане, и я, конечно, пойду на эшафот первым? Жаль, у меня на этот счет другие планы!.. Ах, мне бы поохотиться, лейтенант! Я неплохой охотник, вы знаете, и еще могу кое-чем удивить человечество. После того как вы, господа американцы, опробовали атомную бомбу, и я бы не прочь проявить себя где-нибудь на Ближнем Востоке! Как вам такая перспектива?.. (Пауза). Вот вы и побороли заразу, Тэкс. Если бы, мой мальчик! Это вам не гангрена: отрезал руку и живи! Ах, мне бы поохотиться!.. (Пауза). Не будем прощаться, Уиллис. Знаете, в моем голубом саквояже есть несколько дорогих мне вещей. Не могли бы вы на прощание из дружеских побуждений принести мне их на пару минут?..

В зале заседаний Лоренс продолжает зачитывать приговор.

ЛОРЕНС. Трибунал признаёт подсудимого Шахта невиновным и предлагает коменданту суда…

РОЙЗМАН. (в слезах): И не побили их сыны Израиля, и клялись им начальники общины Богом Израиля. И возроптала община на начальников, но сказали они общине: «Мы клялись вам Господом и не можем коснуться их. Вот что сделаем с ними: оставим их в живых. Пусть живут!..

ЛОРЕНС. Трибунал предлагает освободить его из-под стражи. Я требую тишины!

РОЙЗМАН. И стали они дровосеками и водочерпальщиками для всей общины. И призвал их Иешуа, и говорил им: «Для чего обманули вы нас, сказав: «Мы весьма далеко от вас», тогда как среди нас вы живете? Прокляты вы, теперь вы прокляты!..». И отвечали они Иешуа: «Господь, Бог твой, повелел Моше, рабу Своему, дать вам всю эту землю и истребить всех жителей земли этой пред вами, – испугались мы за души наши, но сделали мы это…»

ЛОРЕНС. Трибунал признаёт невиновным Франца фон Папена…

РОЙЗМАН. «Но сделали мы это, и теперь мы в руке твоей: как покажется тебе справедливо поступить с нами, так и поступи». И избавил он их от руки сынов Израиля, и те не умертвили их…»

ЛОРЕНС. Трибунал признаёт невиновным Ганса Фриче…

РУДЕНКО. Советский Союз желает внести в протокол свое несогласие с решением

трибунала по делам подсудимых Шахта, Фриче и фон Папена…

РОЙЗМАН. В День Воскресения мы установим верные весы,

 И ни одна душа ни в чем обижена не будет.

 И будь какое-либо из ее деяний

 Весом хотя б с горчичное зерно,

 Мы и его на вес положим…»

РУДЕНКО. Шахт, Фриче и фон Папен должны быть осуждены, а не оправданы! Мы считаем, что имперский кабинет, генеральный штаб и верховное командование так же должны быть объявлены преступными организациями!

ЛОРЕНС. Вы настаиваете?

РУДЕНКО. Мы требуем приобщить наше особое мнение к протоколу!

ЛОРЕНС. Особое мнение Советского Союза будет опубликовано и приобщено к приговору. Работа трибунала завершена!..

Привычные три удара молотка председателя трибунала.

Геринг в камере дописывает прощальное письмо.

ГЕРИНГ. Дорогая, жизнь подошла к концу, я считаю смерть избавлением. Всеми мыслями я с тобой и с нашей дорогой девочкой. Последние удары моего сердца…

Коридоры Дворца Правосудия.

ЛОРЕНС. (к Руденко): Я сожалею. Конечно, приговор не вполне отвечает вашим ожиданиям. И все же Нюрнбергский процесс войдет в историю, как торжество демократии и гуманизма.

РУДЕНКО. Я в этом не сомневаюсь.

Виселица во дворе тюрьмы. Дымка рассвета. Крики в тюремном эхе.

- Позовите врача! Врача! Срочно врача к Герингу!..

- Цианид. Поздно. Куда вы смотрели, Уиллис!..

Один за одним падают, раскачиваясь, трупы повешенных. Помехи в радиоэфире.

ГОЛОС ПО РАДИО. Нюрнберг, 16 октября 1946 года. Восемь журналистов, по два от оккупирующих Германию держав, присутствовали при казни главных военных преступников. Исполнение приговора началось в один час одиннадцать минут и закончилось в два часа сорок шесть минут…

Выцветшие фотографии. Нюрнберг. Дворец Правосудия, опустевший зал заседаний.

И где-то вдали восходит Солнце. И рушатся башни Нью-Йоркских небоскребов, и превращаются в руины жилые дома в Москве, и взрывы в Лондонском метро и в пригородных поездах Мадрида сменяют друг друга...

И вырастает гриб вселенского ядерного взрыва. И содрогается земля, и уходит из-под ног, и пепел застилает глаза. И то ли в плаче, то ли в молитве простирает руки к Господу обезумевший от горя, кажется, живущий вечно, старик Ройзман.

Занавес.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Игнашов Александр Викторович

443117, г. Самара, ул. Аэродромная 91 - 16.

тел.: (846) 310-00-33

тел. моб.: 8 – 927-209-02-53

электронная почта: drama-ignashov@yandex.ru