**Из письма Д.А. Страхова, секретаря Лозаннской группы социалистов-оборонцев, русским политэмигрантам в Швейцарии**

9 апреля 1917 г. [н. ст.]

Узнав окончательно и точно о поездке ленинцев через Германию, лозаннские патриоты послали в Россию телеграмму следующего содержания: «Петроград. "Современный мир". Иорданскому. Копии — Керенскому и Чхеидзе, депутатам. Некоторые группы русских циммервальдцев начали с Германией, помимо русского правительства, переговоры, чтобы получить пропуск в Россию. Германия согласилась без всяких условий. Только сторонники Ленина приняли3. Готовятся к отправке. Сторонники "Призыва"4 и остальные сторонники национальной обороны протестуют против политического позора. Просим опубликовать во всех русских социалистических газетах. Страхов, Сгарынкевич, Трояновский, Пржевалинский, Каплан».

Во вторник состоялось собрание, посвященное вопросу о выделении в самостоятельный комитет и об отказе от сотрудничества с циммервальдцами в общем эмигрантском комитете5.

Цюрихские товарищи, наши представители в Цюрихском комитете для отправки эмигрантов в Россию, прислали письмо, в котором сообщают, что они убедились в том, что уверения заправил цюрихского ЦК, будто они ничего не знают о поездке ленинцев и о переговорах по этому поводу, ложны6. Они предполагают требовать: 1) порицания резкого Исполнительной комиссии за «попытку спрятаться за незнание о готовившейся поездке через Германию», 2) исключить ленинцев и другие течения, которые вели переговоры через Циммервальдскую комиссию, 3) опубликования протеста против поездки через Германию, помимо соглашения с русским правительством, 4) опубликования протеста против Циммервальдской комиссии и Центрального комитета швейцарской партии или секретаря ее Платтена за их непрошеные услуги русским эмигрантам.

Перед нами стоит дилемма: или отколоться от циммервальдцев и сохранить единство действия с нашими товарищами-патриотами, или оставаться в одной организации с циммервальдцами, но растерять своих единомышленников. Просим обсудить и принять решение.

Примечания:

ГА РФ. Ф. 5957. On. 1. Д. 7. А. 24. [Подлинник]. Машинопись.

**Шифротелеграмма российского военного агента в Швейцарии С.А. Голованя в Огенквар**

№ 00228 В. секретно Понтарлье, 1 апреля 1917 г.

Брут докладывает: поступают сведения, что русские социалисты отправились в Россию через Германию на германские деньги, причем пропускают заведомых сторонников мира. До 28 марта отправилось до 12 человек. Возможно, что вместе с ними проникнут и германские агенты.

Головань.

Примечания:

РГВИА. Ф. 2000. On. 1. Д. 8438. Л. 105. Машинописная копия.

**Личное дело на швейцарского гражданина Фрица Платтена, социал-демократа, сопровождавшего Ленина через Германию из Швейцарии**

ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА

НАЧАЛЬНИКА КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПОДПОРУЧИКА БОРИСОВА В ОГЕНКВАР

№ 549 В. секретно Торнео, 3 апреля 1917 г.

Сегодня вместе [с] политическими эмигрантами прибыл для въезда в Россию, но мною не пропущен без Вашего разрешения швейцарский подданный социал-демократ Фриц Платтен. При опросе [о] цели поездки [в] Россию давал сбивчивые ответы1. В шведской газете Нюяда Глигт Аллеханда 1-го апреля помещена статья, в которой говорится, что Платтен является немецким представителем и вместе с тридцатью русскими эмигрантами, следующими из Швейцарии, едут в Россию [со] специальной миссией. Во всем ему и нашим эмигрантам немцы оказывали полное содействие. Фамилии эмигрантов сообщены НАЧКОНТРАЗАОТ ШТАОКР2. Полагаю крайне вредным его выезд. Прошу срочно указаний.

НАЧКОНТРАЗАОТ подпоручик Борисов.

Точно по расшифровке.

Верно: поручик Романов.

ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА ИК ПЕТРОСОВЕТА М.И. СКОБЕЛЕВА НАЧАЛЬНИКУ ГЕНШТАБА П.И. АВЕРЬЯНОВУ И МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ П.Н. МИЛЮКОВУ

Петроград, 3 апреля 1917 г.

Исполнительным комитетом получена следующая телеграмма: «В Гапаранде задержан швейцарский социалист ПЛАТТЕН. Требует разрешения Генерального штаба. Ускорьте пропуск»3. Прошу принять меры к выезду товарища Платтена.

Скобелев.

В. спешно. От Генерал-Кварт. Пр. срочно сделать распоряжение о пропуске. Полагаю, что это нужно сделать. 4/4. Пр. доложить по исполнении\*\*.

ТЕЛЕГРАММЫ НАЧАЛЬНИКА ЦВ-РБ ГУГШ КНЯЗЯ В.Г. ТУРКИСТАНОВА ПОДПОРУЧИКУ БОРИСОВУ В ТОРНЕО

[№ 8557] Копия [Петроград], б/д

Швейцарский подданный Платтен, прибывший [в] Хапаранду, подлежит пропуску [в] Россию. Повторяю, может быть пропущен.

Князь Туркистанов.

От Г.-Кв. Прошу СРОЧНО послать телегр. о задержании. 5/4\*\*\*.

Срочно [Петроград], 5 апреля 1917 г.

0тмену телеграммы № 8557. Пропуску [в] Россию не подлежит.

Туркистанов.

ПИСЬМО ВТОРОГО (ПРАВОВОГО) ДЕПАРТАМЕНТА МИД ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ГУГШ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ Н.М. ПОТАПОВУ\*\*\*\*

№ 60-15 В. срочное [Петроград], 5 апреля 1917 г.

В Хапаранде в настоящее время находится швейцарский социалист Платтен, приехавший из Швейцарии вместе с Лениным, которого он сопровождал через Германию.

Признавая въезд Платтена в пределы России крайне нежелательным, министерство телеграфно просило начальника пограничной охраны в Торнео принять меры к тому, чтобы Платтен не переехал нашей границы.

Сообщая об изложенном, Департамент просит Вас со своей стороны подтвердить начальнику пограничной охраны в Торнео настоящее распоряжение.

За директора Доливо-Добровольский.

Примечания:

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 1914. Л. 1, 2, 4, 5, 9. Машинопись. В конце последнего документа запись: Сделано.

**Мнение военного ведомства по поводу возвращения на родину эмигрантов, покинувших ее по национальным и религиозным причинам**

ДОКЛАД ПО ГУГШ, ОГЕНКВАР, ЦБ, А.Ф. КЕРЕНСКОМУ

No 14728 Секретно Петроград, 11 июля 1917 г.

Главный комитет русских эмигрантов в Париже обратился к Вам с телеграммой, в которой указывает, что разрешение Временного правительства на возвращение в Россию лишь политических эмигрантов вынуждает оставаться за границей многочисленных эмигрантов, покинувших Россию «по причинам национальным и религиозным»; поэтому комитет просит облегчить возможность въезда в Россию всех вообще эмигрантов1.

Министерство иностранных дел, на заключение которого было сообщено это ходатайство, указывает, что русские граждане, покинувшие Россию по причинам национального и религиозного характера, «всецело входят в категорию политических эмигрантов», почему на них распространяются льготы, предоставленные этим последним.

Департамент духовных дел министерства внутренних дел и Главное управление по делам милиции также не встречают препятствий к предоставлению лицам упомянутой категории льгот, допущенных в отношении политических эмигрантов.

Между тем разрешение настоящего вопроса представляет затруднение в том смысле, что самое понятие категории лиц, покинувших Россию «по причинам национальным и религиозным», является слишком неопределенным, и едва ли правильно мнение Министерства иностранных дел о том, что они всецело входят в категорию эмигрантов политических.

В то время как последнее понятие вполне определенно объемлет собою группу лиц, политические убеждения и деятельность коих признавались нелегальными с т. зр. прежнего правительства и которые для свободного проживания принуждены были поэтому избирать себе жительство за границей — эмиграция «национальная» как общее явление едва ли существует вообще, ибо сама по себе принадлежность к какой бы то ни было национальности не почиталась в России нелегальной и до государственного переворота и не вызывала специальных преследований; лишь для некоторых национальностей (главным образом, евреев) существовали известные правоограничения в отношении, например, места жительства и в других областях. Поэтому к категории «национальных эмигрантов» формально не должно быть причислено ни одно лицо русского подданства, а фактически могут себя причислить все русские граждане нерусской национальности, не пожелавшие до сих пор почему-либо проживать в России. Огульное разрешение всем таким эмигрантам возвратиться в Россию без соблюдения правил 25 октября представлялось бы явно несоответственным.

Что же касается категории эмигрантов, покинувших Россию по причинам религиозным, то среди них могут оказаться лица самых разнообразных категорий. Сюда могут относиться все лица, подлежавшие или подвергшиеся уголовному преследованию за какие-либо религиозные преступления или проступки; лица, принадлежащие к нелегальным, не разрешенным ранее или прямо воспрещенным, например изуверским, сектам и вероучениям, и т. д. Некоторые из таких лиц в настоящее время после указов об амнистии и об отмене религиозных ограничений могли бы свободно проживать в России, другие же и ныне оказались бы лишенными этой возможности. Поэтому и в отношении эмигрантов «религиозных» предоставление общей льготы, допущенной при возвращении в Россию эмигрантов политических, казалось бы, не вызывается соображениями справедливости и могло бы с т. зр. наших военных интересов оказаться явно опасным, ввиду естественного предположения о возможном наплыве под видом таких эмигрантов самых нежелательных элементов, ручательств за коих, разумеется, не может быть дано русскими эмигрантскими заграничными комитетами политических эмигрантов.

Посему полагалось бы возбужденное ходатайство отклонить.

Генерал-майор Романовский.

Генерал-майор Потапов.

Заведывающий Центральным бюро Чернявский.

Справка: 18 июля, военным, министром, сделано распоряжение об отмене льготного порядка впуска в Россию всех политических эмигрантов.

20 VII 17.

Примечания:

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 2450. Л. 70-71. Подлинник. Машинопись.

**Предложение К.Д. Набокова временно приостановить отправку политэмигрантов на родину**

ШИФРОТЕЛЕГРАММА ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ В ЛОНДОНЕ К .Д. НАБОКОВА В МИД

№ 575 Секретно 11/24 июля 1917 г.

Ссылаюсь на мою телеграмму № 552.

Вопрос о дальнейшей отправке на государственный счет политических эмигрантов с континента и из Лондона в Россию становится настолько серьезным, что я вынужден всецело присоединиться к мнению некоторых вполне заслуживающих доверия лиц из эмигрантской среды, изложенному в телеграмме N 552. Не подлежит сомнению, что из Европы под видом политических эмигрантов уже проникли в Россию анархисты и уголовники и иные антигосударственные элементы. Ни посольства, ни консульства не имеют фактически возможности проверять подлинную принадлежность людей к политической эмиграции и должны полагаться на отзывы эмигрантских комитетов. Ввиду того, что взгляды таковых изменились с возвращением в Россию огромного большинства эмигрантов, отзывы комитетов не имеют теперь того значения и не дают тех гарантий, как прежде. Доктор Гавронский уже отказался быть в Лондонской эмигрантской комиссии представителем и, по всей вероятности, на днях покинет ее окончательно, разошедшись с нею по принципиальному вопросу. Между тем, это тот именно человек, который, по моему глубокому убеждению, правильно оценивает задачи и образ действий комиссии. Мне представляется необходимым, чтобы правительство циркулярно оповестило посольства в Лондоне, Париже и Риме и бернскую миссию, что впредь до назначения особых комиссаров здесь и в Париже с широкими полномочиями и ответственностью отправка эмигрантов временно приостанавливается. Это даст возможность переправить в Россию большее количество военнопленных и военнообязанных1.

Прошу срочного ответа.

Набоков.

Примечания:

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 2450. Л. 84. Гектограф.

**Циркулярное письмо Исполнительного бюро Общешвейцарской организации социалистов-оборонцев**

№ 7 Берн, 8 августа 1917 г. [н. ст.]

1. Поверенный в делах в Берне письмом от 6-го августа сообщил Исполнительному бюро, что британской миссией получена от британского Адмиралтейства телеграмма:

«Проектированный отъезд эмигрантов между 10 и 15 августа невозможен. О дальнейшем получите уведомление».

Вместе с тем британская миссия высказала предположение, что отъезд может быть отложен до начала сентября, но обещала сделать всё возможное, чтобы ускорить отъезд.

Исполнительное бюро немедленно предприняло следующие шаги: а. — Заявило российской миссии, что общий отъезд должен состояться не позднее 17-го августа; б. — Отправило через министерство иностранных дел Плеханову и Авксентьеву телеграмму с изложением создавшегося положения и просьбой скорого содействия; в. — Передало британской миссии через российскую миссию заявление следующего «содержания:

«Согласно любезному предложению великобританской миссии, переданному нам российской миссией, мы приступили к организации общего отъезда политэмигрантов из Швейцарии, имея в виду также доказать ложность утверждения, будто поездки через Германию оправдываются невозможностью проезда через союзные страны, особенно через Англию. Организация одновременно массового отъезда, сопряженная с большими трудностями, в настоящее время закончена. Записалось на отъезд 120 человек политических эмигрантов, в том числе 32 женщины и 46 детей. Вследствие долголетней оторванности от родины, почти все они материально разорены. Готовясь к отъезду, они ликвидировали свои квартиры и имущество и сделали значительные затраты. В случае продолжительной отсрочки отъезда, материальная нужда и морально угнетенное состояние их будут очень велики. Доводя об этом до сведения великобританской миссии, мы твердо надеемся, что она найдет скорый исход из создавшегося тяжелого положения».

Кроме того, российская миссия, по нашей просьбе, дала соответственные телеграммы российским посольствам в Лондоне и Париже, а также Временному правительству.

По ознакомлении с нашим заявлением британская миссия обещала немедленно снестись по телеграфу с английским правительством и дать до субботы окончательный ответ, считаясь с создавшимся положением.

Исполнительное бюро будет по-прежнему твердо настаивать на отъезде из Швейцарии не позднее 17-го сего месяца. Все подготовительные работы, в частности, изготовление паспортов, продолжаются нами в спешном порядке.

2. Предполагая созвать Пленум на 15-е сего месяца, Исполнительное бюро готово созвать его и ранее, если группы найдут это нужным.

Исполнительное бюро.

Примечания:

ГА РФ. Ф. 5957. On. 1. Д. 9. Л. 14. Машинописная копия.