Между тем, властям на местах приходилось сталкиваться и

считаться с проявлениями рабочего движения. Надо было так или

иначе действовать. В таком положении была и Москва. Зубатов, как 98

развитой, вдумчивый, много читавший человек, видел нарастающее

движение в должном свете и хорошо понимал значение рабочего

вопроса и его роль в судьбах России. Он понимал, что с рабочими

нельзя бороться одними полицейскими мерами, что надо делать

что-то иное, и решил действовать в Москве, как находил

правильным, хотя бы то был и не обычный путь.

 Он решил не отдавать московские рабочие массы в руки

социалистов, а дать им направление полезное и для них и для

государства. Следствием этого явилась легализация рабочего

движения, прозванная "зубатовщиной". Зубатов занялся делом,

которое не входило в круг его обязанностей, что лежало на Витте и

его агентах, но не выполнялось ими.

 Основная идея Зубатова была та, что при русском

самодержавии, когда царь надпартиен и не заинтересован по

преимуществу ни в одном сословии, рабочие могут получить все, что

им нужно, через царя и его правительство. Освобождение крестьян -

лучшее тому доказательство.

 Рабочее движение должно быть профессиональным, а не

революционно-социал-демократическим, и его надо направить на этот

первый путь. И хотя у самих социал-демократов увлечение

экономизмом почти проходит, но все-таки это направление надо

использовать. Правительство уже сделало ошибку, прозевав его, но

что же делать; лучше поздно, чем никогда. Путем собеседования

Зубатов стал подготовлять из рабочих пропагандистов его идей. В

отделении была заведена библиотека с соответствующим подбором

книг… Все было пущено в ход, дабы переубедить

сторонников революционного марксизма и направить их в сторону

профессионального движения. Зубатов заставлял нас основательно

знакомиться со всеми этими трудами, руководил этими занятиями и

давал указания, что и как говорить с арестованными интеллигентами

и с рабочими. Арестованным социал-демократам давали читать только

книги нужного нам для дела экономического направления, остальное

дорабатывалось при собеседовании на допросах. Мы вели в открытую

своеобразную контрпропаганду.

 Через своих первых развитых и энергичных рабочих, Зубатов приступил к образованию в разных частях города рабочих кружков, в которых и начались занятия. Эти кружки были враждебно настроены к революции и ее вождям. Маркс был для них врагом, как заядлый ненавистник России, как один из вреднейших мировых социалистов.

 Рабочие собирались в свои клубы, и не только занимались, но

и толковали о своих делах и нуждах и развлекались. Их

представители по указанию Зубатова обратились к некоторым

профессорам, и начались правильные занятия, лекции и рефераты.

Все проводилось официально через обер-полицмейстера и

генерал-губернатора. Рабочие сами ходили всюду с ходатайствами,

чтобы добиться того или другого. Зубатов был душа всего дела,

главный рычаг, но держался для посторонних в стороне.

 В то же время, зная все, что делается на фабриках и заводах,

охранное отделение своевременно приходило на помощь рабочим в

случае каких-либо несправедливых действий хозяев или заводской

администрации. В этих видах по воскресеньям в охранном отделении

офицеры и чиновники принимали заявления и жалобы от рабочих по

всем вопросам. Рабочим давали разъяснения, справки, а заявлениям

должное направление и поддержку в дальнейшем в пользу рабочих.

 Таким путем в рабочих внедрялось сознание, что они могут

добиваться своих желаний без социалистов, мирным путем, и что

власть не только не мешает, но и помогает им.

 Движение разрасталось. Успех был очевиден. Рабочие доверчиво

подходили к власти и сторонились революционеров.

 Местные революционные деятели всполошились, но, обставленные

надзором, были бессильны. Пошли сплетни и клевета среди

разночинной интеллигенции. В старой России было так: раз где-либо

видна рука правительства, значит то плохо; сделай то же самое

кто-либо иной - хорошо.

 …Между тем в Москве рабочие жили новою, более осмысленною,

общественною, но не революционной жизнью. Они жадно слушали

профессоров, занимались самообразованием, изучали экономические

вопросы. Так продолжалось до тех пор, пока делами руководил сам

Зубатов, и пока участие в деле легализации охранного отделения не

стало достоянием широких слоев общества.

 1902 год был апогеем зубатовских организаций в Москве;

14 февраля того же года был утвержден устав "Московского общества

вспомоществования рабочих в механическом производстве".

 22 февраля зубатовскими организациями была устроена

грандиозная манифестация в Кремле. До 45.000 рабочих собралось к

памятнику царя-освободителя. Полиция отсутствовала. Порядок

поддерживался самими рабочими. Была отслужена панихида по

Александру II и возложен венок. На панихиде присутствовал великий

князь Сергей Александрович. Смотрел на происходящее с удивлением

П.И.Рачковский, командированный нарочито из Петербурга.

Впечатление от происходящего было большое. Манифестация рабочих

происходила всего лишь несколько дней спустя после студенческих

беспорядков.

 В тот же день рабочие отправили в Петербург депутацию,

которая возложила серебряный венок на гробницу царя-освободителя

в усыпальнице Петропавловской крепости. Зубатов-легализатор был

наверху своей славы. Доверие к нему со стороны Трепова и великого

князя было полное.

 Но Витте рвал и метал. Московские капиталисты не раз

обращались к нему с жалобами, что полиция вмешивается в их

взаимоотношения с рабочими; жаловалась и фабричная инспекция. Он

пытался препятствовать этому, но успеха не имел. Министерство же

внутренних дел, видя благоволение великого князя к работе

Зубатова и видя также и результаты в смысле влияния на рабочих в

то время, когда уже всюду бурлило, стало покровительствовать

новатору.

 Зубатов же, видя успех в Москве, мечтал уже поставить дело и

по другим пунктам, мечтал развить его в государственном масштабе,

в каковом направлении и действовал на министра внутренних дел.

 По назначении министром внутренних дел Плеве, последний,

повидавшись и побеседовав с Зубатовым, очень заинтересовался его

проектами по рабочему вопросу, признал его начинания полезными

для государства и дал согласие на их продолжение и развитие.

Зубатов не упустил, конечно, из виду развить перед новым

министром идею, насколько неправ Витте, игнорирующий рабочий

вопрос, и сколь было бы полезно для постановки нового дела через

министра внутренних дел иметь институт фабричной инспекции в

подчинении у этого последнего. Перед Плеве рисовался целый план

широчайшей реформы. И как только Зубатов был переведен в

Петербург, о чем будет сказано ниже, ему было разрешено не только

опекать уже созданное московское движение, но продолжать таковое

же в Минске, ставить его в Одессе, Киеве и, самое главное, в

Петербурге.

 Конец 1902 года и начало 1903 года прошли для Зубатова в 103

подготовительных по Петербургу работах. На квартире Зубатова шли

совещания с лицами, увлекшимися идеей поставить рабочее

профессиональное движение в России и шедшими на совместную работу

с Зубатовым, за которым оставалась, однако, скрытая закулисная

роль негласного руководителя. На совещаниях участвовал

оканчивавший в том году духовную академию священник Гапон,

который должен был начать работу среди рабочих в Петербурге.

 Раза два был на этих беседах и я. Искренним казался Гапон, глаза которого

горели каким-то внутренним светом…

 В результате предпринятых Зубатовым шагов в начале 1903 года

в Петербурге было основано "Общество петербургских рабочих",

торжественное открытие которого состоялось при участии ректора

петербургской духовной академии. Но, понимая невозможность

широкой работы в предпринятом направлении при враждебном 104

отношении к нему министра финансов, Зубатов тогда же предпринял

некоторые шаги для привлечения его к этому делу, и к Витте была

отправлена депутация рабочих с просьбой о содействии, на тот

отнесся к ней крайне неблагоприятно, и депутация ушла от него ни

с чем. Начатое в Петербурге дело стало понемногу развиваться.

 В тот же период времени Зубатов начал легализацию и в

Одессе… Работа в Одессе началась и стала расширяться. Но, …

и одесская работа закончилась летом 1903 года большой

забастовкой, в которой приняли главное участие именно

сорганизованные … рабочие.

 Теперь все сразу обрушилось на Зубатова. Все враги его как

бы объединились против него и решили использовать благоприятный

момент для его падения. О Зубатове кричали, что он сам устроил

забастовку, что он сам революционер. Обвинение в революционизме

было, конечно, нелепо, но оно шло из кругов чиновничества и его,

конечно, подхватили в пику правительству. В дело вмешался великий

князь Александр Михайлович, доложивший государю, что забастовку в

Одессе устроил сам Зубатов. Директор Лопухин, в это время был за

границей. Плеве взвесил все обстоятельства и решил пожертвовать

Зубатовым и покончить с ним, тем более, что в это время он узнал,

что Зубатов ведет против него интригу вместе с Витте и князем

Мещерским, из которых последний старается повлиять на государя,

дабы убрать его, Плеве, и назначить на его пост Витте.

 Последний должен был начать некоторые либеральные реформы и,

в частности, реформу по рабочему вопросу в духе идей Зубатова.

 Взбешенный раскрытою интригою, недовольный одесскими

событиями и натравливаемый на Зубатова со всех сторон, Плеве

доложил государю о том, что главным виновником одесской

забастовки является Зубатов, действовавший самовольно и без

всякого ведома министра. Доложил государю Плеве и о раскрытии им

интриги и об участии в ней Зубатова, и высказал мнение о

необходимости увольнения Зубатова, на что и последовало

высочайшее соизволение.

 Зубатов был уволен. Мстительный Плеве придал увольнению

скандально-оскорбительный характер. Плеве вызвал Зубатова и, в

присутствии командира корпуса жандармов генерала фон-Валь,

наговорил ему много резкого вообще и, в частности, за одесскую

забастовку. Никогда не бывший по существу чиновником, Зубатов

ответил Плеве не менее резко, указав ему, что опыты по

легализации в Одессе делались с разрешения его, министра, и в

заключение быстро вышел из кабинета и так хлопнул дверьми, что,

как потом рассказывал мне Скандраков, чуть стекла не посыпались.

"Орел" был очень взбешен", - говорил Скандраков.

 Генералу фон-Валь было приказано наблюсти за немедленной

сдачей Зубатовым должности его бывшему по Москве помощнику,

полковнику Сазонову. Произвели как бы обыск в его письменном

столе. Зубатов был арестован и выслан во Владимир на Клязьме,

Шаевич же был сослан в Вологду.

 С увольнением Зубатова рушилась в сущности его легализация,

так как продолжение ее уже не шло так, как понимал и вел ее он,

ее творец и вдохновитель. Рушился любопытный опыт зубатовского

разрешения рабочего вопроса на местах. Идея Зубатова была верна и

не нова, но проведение ее в жизнь было уродливо и неправильно.

Оно явилось казенным, полицейско-кустарническим и шло, как

говорится, не по принадлежности. Для профессионального русского

рабочего движения не нашлось в нужный момент национального,

свободного, общественного вождя. Не выделило такого реформатора

из своих рядов и правительство. У Витте, как министра финансов,

не оказалось глубокого знания и понимания рабочего вопроса, ни

государственного чутья к нему, ни интереса. Его собственные

записки лучшее тому доказательство. Не нашлось около Витте и

человека, который бы зажег его интересом к рабочему вопросу и

направил бы его на разрешение этого вопроса государственным

размахом, как то было у Витте в других сферах его деятельности,

хотя граф Витте бранит в своих записках все и вся, но за его

политику по рабочему вопросу будущий историк России и его самого,

наверно, не похвалит.

 Что же сталось с Зубатовым? Ненавидимый революционерами,

непонятый обществом, отвергнутый правительством и заподозренный

некоторыми в революционности, Зубатов уехал в ссылку. Но опала и

ссылка, где мне удалось побывать у него в гостях летом 1904 г.,

удалось долго и хорошо побеседовать, не повлияли на его

политические убеждения. И во Владимире и после, живя в Москве,

Зубатов продолжал оставаться честным человеком, идейным и стойким

монархистом.

 И когда, спустя четырнадцать лет, Зубатов, сидя за обедом с

своей семьей в Замоскворечье, узнал, что царь отрекся, что в

России революция, - он молча выслушал страшную весть, понял весь

ужас происшедшего и вышел в соседнюю комнату...

 Раздался выстрел. Зубатова не стало.