Пикуль В. Каторга // Пикуль В. Каторга. Богатство: Романы. / Сост. и комм. А.И.Пикуль. М.: «Издательский дом «Вече», «Издательство АСТ», 2008. С. 6-370.

С. 220-221. Был уже месяц май 1904 года, когда по берегам Сахалина дружинники стали отрывать боевые окопы.

О том, как бездарная военная бюрократия Петербурга - еще до войны с Японией - задушила оборону Дальнего Востока горами непотребных бумаг и отписок, наездами контролеров и ревизоров, копеечным скупердяйством в расходах на главные нужды армии и флота, - обо всем этом, читатель, нам давно известно. Но для меня, для автора, стало новостью, что не меньшую гору бумаг исписали русские патриоты, честные офицеры, предупреждавшие высшее

начальство о том, что никакой обороны Дальнего Востока попросту не существует: она высосана из пальца ради успокоения властей разными гастролерами - вроде того же Куропаткина с его легендарным "Карфагеном". И, когда ко мне, автору, пришло цельное понимание всего трагизма войны с

самурайской Японией, до зубов вооруженной Англией и Америкой, я стал удивляться не тому, что война завершилась Цусимой, а совсем другому - тому,

что русская армия и русский флот так долго, так упорно и столь мужественно отстаивали дело, заведомо обреченное на поражение по вине последнего самодержца и его лоботрясов. Я нарочно сделал тут авторское отступление, которое никак не назовешь лирическим, чтобы читатель понял всю тщету

героических усилий русского народа.

Ляпишев тоже не виноват! Генерал-лейтенант юстиции, он старался исполнить все как надо, но оказался беспомощен, ибо никакой Вобан или Тотлебен не могли бы - на его месте - оградить от вторжения неприятеля грандиозную полосу сахалинского побережья, где редко задымит чум одинокого гиляка или блеснет из таежной темени слепой огонечек лучины в избушке охотника на соболей.

С. 330-336. Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной, русские рисовались почти людоедами, а Япония - страной процветающей культуры и демократии; пока там, в России, палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным "нигилистам", Япония, благоухая магнолиями и хризантемами, несла свободу народам Китая, прививала первые навыки цивилизации угнетенным корейцам и маньчжурам... Переломить эти прояпонские настроения в США былонелегко!

Главою русской делегации на конференции в Портсмуте был назначен Сергей

Юльевич Витте, который позже получил титул графа, а шутники прозвали его

"граф Витте-Полусахалинский"; задетый этою остротою за живое, Витте оправдывался;

- Я никогда не отдавал японцам Сахалин в Портсмуте - это была личная уступка японцам самого императора!

Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, русский посол в Вашингтоне. С японской стороны главным на переговорах являлся барон Комура,

министр иностранных дел, ему помогал Такихара, японский посол в США.

Чопорные и замкнутые японцы не могли понравиться не в меру удалым американцам, которые в любом деле хотели бы видеть развлекательное шоу.

Витте же поставил себе целью быть в Америке "демократичнее" самого президента Рузвельта. ….

Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче; он сказал, что России уже не отстоять своих прав на Сахалин:

- Тем более японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американцы, прочно сидим в Панаме, не собираясь вылезать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина.

- Пример неподходящий, - возразил Розен, - ибо Япония - это не Америка, а Россия - это вам не захудалая Панама….

- Контрибуции, - веско заметил Розен, - платят лишь побежденные народы,

желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них восвояси. Даже на Парижском конгрессе, после падения Севастополя, никто из держав-победительниц не осмелился требовать с России возмещения военных убытков….

….- Вряд ли! - смеялся Витте. - Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала ему Россия... в Париже! Сидя же в Московском Кремле, Наполеон бог знает до чего додумался, но ему и в голову не пришло выпрашивать у России деньжат, чтобы выбраться из войны с Россией...

Комура, как ни тужился, исторических прав на Сахалин предъявить не мог. Свои претензии на обладание им он обосновывал тем, что остров уже занят японскими войсками - так стоит ли тут еще спорить? Витте сказал, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает, что Сахалин должен принадлежать Японии. - Вы не доказали исторических притязаний на Сахалин, вы основываете их исключительно на силе военного права! Но при этом, - сказал Витте, - вы напрасно желаете опираться на "народные чувства" японцев, якобы мечтающих о

жизни на Сахалине. Ваше "народное чувство", - было записано в протоколе, - основано не на том, что Россия забрала что-то принадлежащие Японии. Напротив, - утверждал Витте, - вы просто сожалеете, что Россия раньше вас освоила Сахалин. И если распространяться о "народных чувствах", то какие же чувства возникнут в душе каждого русского человека, если он на законных основаниях много лет обладал островом Сахалином?!....

…

... Николай II, отвечая на телеграммы Витте, помечал: "Сказано же было - ни пяди земли, ни рубля уплаты..." Но американский посол Мейер стал убеждать его, что японцу согласны вернуть северную часть Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение японцев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, говоря Мейеру, что он уже дал "публичное слово" не уступать, но после двух часов бесплодной

болтовни сдался.

- Хорошо,-сказал царь, - к югу от пятидесятой параллели японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами...

Наш академик В. М. Хвостов, крупнейший специалист в области международного права, писал, что отторжение Сахалина в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием: "Ясно, что если бы царь и его дипломатыпроявляли должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять!"