**Из воспоминаний журналиста газеты «Известия» С. Кондрашова**

 И вот наступил март 1953 года. То ли 3 марта, то ли 2-го, доходя до нас, молодых, из кабинетов начальства пополз слух, что с Хозяином что-то неладно. С ним одно могло быть неладно, раз проник такой слух, - при смерти. 4 марта газета вышла к утру, поместив «Бюллетень о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 4 марта 1953 года» и правительственное сообщение о болезни. Кровоизлияние в мозг, потеря сознания, паралич правой руки и ноги, потеря речи…

 Каждый здравый человек мог догадаться, что, если такое сообщается о товарище Сталине, значит, сообщающие уверены, что товарищ Сталин уже не сможет наказать их, как он умел. Значит… Значит, формулировка «временный уход товарища Сталина от руководящей государственной и партийной деятельности» предупреждает об уходе постоянном, навсегда. Короче, медицинские бюллетени 4 и 5 марта были извещением, что наступает послесталинская эпоха.

 Но советский народ отказывался верить. Таков был тот культ, где страх шел вперемежку с внушенной, навязанной почти религиозной любовью. В отличие от последующих культов и культиков.

Известия. 1997. 11 февраля.

**Вопросы и задания:**

1. Как вы думаете, почему правительство СССР не решалось открыто и своевременно объявить народу о тяжелой болезни И.В. Сталина?
2. Какой вывод из официальных сведений о состоянии И.В. Сталина сделали здравомыслящие люди?
3. Чем отличалось восприятие официальной информации «обычными людьми»?
4. Как вы думаете, что имел в виду автор воспоминаний под «послесталинской эпохой»? какой она ему представлялась?