KNYGA APIE LENINĄ


mongoliškomis priemaišomis, o jam talkinkais rusai netinka: tik žydai geriausiai tinka tam darbui. — Ir vis dėlto tas Leninas čia atrodo beveik simpatiškas: gerų norų, tik negerų vaisių.


Apskritai šis vertinys yra pušiau biografinis romanas, pusiau istorija; dailioji literatūra sumišusi su publicistiką.

gyvenimą, tuojaus įsirašęs į komunistų partiją, prikalbinęs kitus draugus, nes tik komunistų partija išgelbėsianti darbininkus.

Šitokia bolševikų akiplėšiška agitacija rodo, kad ir kovoje su bolševizmu praverčia imtis panašios priemonės: demaskuoti jų ideologiją ir darbus, žinoma, ne tokia etika, kaip jie daro; jiems reikia prasimanytų argumentų, o prieš juos užtenka ir grynų faktų. Į šią knygą ir galima žiūrėti kaip į veidrodį, kuriam atsispindi bolševizmo veidas. Ėta yra sutekėjęs bolševizmo pralietas kraujas; Ėta suvintę lavonų kupetos; Ėta sustingusios jau nebeišverkiamos ašaros; Ėta plevėsuoja kažkur padangėse kovos idealas — proletariato abstrakcija, o ne patys gyvieji žmonės; Ėta sukrauti tos kovos laimėjimai: to proletariato žmonių dorinis ištirikimas, nedarbas, badas.

Bolševizmo neužkrėstam kraujui ši knyga gali būti gera apsauga nuo užsikrėtimos, o užsikrėtusiam geros valios žmogui gali būti užmušas tuos mikrobus dezinfektorius.