DER BERGADLER

Ik maakte voor het eerst kennis met Lenin in 1903. Het was echter geen persoonlijke en directe kennismaking, maar gebeurde via schriftelijke correspondentie. Maar het maakte een onuitwisbare indruk op mij, die mij gedurende mijn hele tijd bij de partij niet meer losliet. Ik zat toen in ballingschap in Siberië. Door mijn kennismaking met Lenins revolutionaire activiteiten sinds het einde van de jaren negentig, vooral na 1901, na de publicatie van “Iskra”, was ik ervan overtuigd geraakt dat we in Lenin een buitengewoon mens hadden. In mijn ogen was hij toen niet zomaar een leider van de partij, maar de werkelijke grondlegger ervan, omdat hij als enige de innerlijke aard en de dringende behoeften van onze partij begreep. Als ik hem vergeleek met de andere leiders van onze partij, leek het me altijd dat Lenin zijn strijdgenoten – Plechanov, Martov, Axelrod en anderen – met een hele kop, dat Lenin in vergelijking met hen niet gewoon een van de leiders was, maar een leider van een hoger type, een bergadelaar die geen angst kende in de strijd en de partij moedig voorwaarts leidde op de onbekende paden van de Russische revolutionaire beweging. Deze indruk had zich zo diep in mijn ziel gegrift dat ik de behoefte voelde om erover te schrijven aan een goede vriend die toen in ballingschap leefde, en hem om zijn mening te vragen. Na enige tijd, toen ik al in ballingschap in Siberië zat – het was eind 1903 –, ontving ik van mijn vriend een enthousiast antwoord en een eenvoudige, maar zeer inhoudelijke brief van Lenin, die mijn vriend, zo bleek, op de hoogte had gebracht van de inhoud van mijn brief. Lenin's brief was relatief kort, maar bevatte een gedurfde, onverschrokken kritiek op de praktijk van onze partij en een uitstekend heldere en beknopte uiteenzetting van het hele plan voor het partijwerk in de komende periode. Alleen Lenin was in staat om over de meest ingewikkelde zaken zo eenvoudig en duidelijk, zo beknopt en gedurfd te schrijven dat elke zin niet alleen sprak, maar ook raakte als een schot. Deze eenvoudige en moedige brief versterkte mijn overtuiging dat we in Lenin de bergadelaar van onze partij hadden. Ik kan het mezelf niet vergeven dat ik deze brief van Lenin, net als vele andere brieven, heb verbrand, zoals een oude illegale partijwerker dat gewoonlijk deed.

Op dat moment begon mijn kennismaking met Lenin.

J.W. Stalin over Lenin. Toespraak op de herdenkingsavond van de Kremlin-cursisten op 28 januari 1924.

“Pravda” nr. 34,

12 februari 1924.