Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прощло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга перешла в свободный доступ, если на нее не были возложены авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к ироплюму, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широко доступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранили их в портретного формата. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы и предусматриваем некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отрицайте автоматические запросы.
  Не отрицайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, описательного распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы поисковые, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несетете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для пересмотра книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единого правила, идущего на определение, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как уголовно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесообразно доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по данной книге можно выполнить на странице [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
Наша программа

(Общедоступное изложение).

Ценна 3 коп.

С.-Петербург.
1908.
ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Партіи Соціалістовь-Революціонеровь.

Всякій, кто послѣднее время читает газеты, книги, просто внимательно присматривается къ тому, какъ идетъ жизнь въ Россіи, конечно, видить, что происходитъ что-то небывалое и ужасное. Особенно тяжело теперьшнее время для трудового, рабочаго народа. И прежде не легко жилось ему, а теперь совсѣмъ круто приходится. Голодъ, безработица, повальной болѣзні,—стали постоянными гостями въ Россіи. Жизнь становится несносной; у всѣхъ одна мысль: «Такъ жить нельзя, надо, чтобы жизнь измѣнилась». Съ этимъ почти всѣ согласны. А вотъ какъ горю помочь, какъ жизнь сдѣлать сносной, на этотъ счетъ разныя есть мнѣнія.

Въ этой книжкѣ мы хотимъ разсказать вамъ, что объ этомъ думаютъ люди, которые называютъ себя соціалистами-революціонерами, или — какъ говорятъ по ученому — мы хотимъ познакомить вась съ программой Партіи Соціалистовь-Революціонеровь; въ ней соціалисты-революціонеры указываютъ, что, по ихъ мнѣнію, нужно для блага трудового народа, и какими средствами этого можно достичь.
I.

Мы знаем, что тяжело живется рабочему народу в России. Но и в других странах— и ближних и дальнích— везде ему не легко. Гдѣ немного полегче, гдѣ потяжелѣе, но везде не сладко бѣдняку, везде легко богачу; везде богачу и почетъ, и уважение, и сладкй кусъ; везде бѣдняку толчки, да пинки, да объѣдки. Не нами заведено, не нами и кончится, сказуют намъ, пожалуй. Нечего и пробовать лбомъ стыну пропихивать. Родился бѣднякомъ, такъ и терпи, по одежкѣ протягивай ножки. Но присмотримся поближе, всегда ли одинаково жилось людямъ, къ лучшему, или къ худшему идетъ жизнь на свѣтѣ?

Было время, когда люди жили, какъ дикіе звѣри. Не имѣли они ни сель, ни городовъ, питались тѣмъ, что выросло само собою, что удавалось убить камнемъ или ножкой на охотѣ. Вся природа—огонь, вода, громъ, молния, каждый малыши сильный звѣрь,— все это были ихъ страшные, неумолимые враги. Какъ все измѣнилось съ тѣхъ поръ! Долгой, упорной, тяжелой борьбой люди сумѣли покорить и заставить служить себѣ своихъ прежнихъ враговъ— и животныхъ, и самую природу. Конечно, если бы люди жили и работали въ одиночку, они никогда не добылись бы этого; имъ не подъ силу было бы справиться съ голодомъ и холодомъ. Но люди стали объединяться, жить и работать сообща, сначала семьями, родами, потомъ все болѣе и болѣе крупными сеюями. И медленно, но непрерывно росло умѣние человѣка управлять силами природы и направлять ихъ въ свою пользу. Безъ такого увеличенія власти человѣка надъ природой, жизнь его не могла бы улучшиться. Вѣдь число людей на земѣ все растетъ, нужды ихъ все увеличиваются, значитъ и средствъ существованія нужно все больше.

Откуда пошло зло на свѣтѣ. Но, къ несчастью, человѣка порабощалъ себѣ не только природу и животныхъ. Болѣе сильные, смѣлые или просто удачливые люди захватывали въ свои руки и землю, и воду, и власть надъ другими людьми; они
порабощали себе более слабых и нервнныхых людей, заставляли их работать на себя, начиная считать себя по праву господами, а их своими рабами. Росла власть человечка над природой, росла и зависимость одних людей от других, росло не общее объединение всех людей на общую пользу, а единение более сильных против более слабых, росла вражда, притеснения, злоба...

Теперь тепер земля, инструменты, машины скот—все, что нужно для работы, для производства всего необходимого для жизни—принадлежит не всем людям сообща и пользуются они ими тоже не в меру, не на общую пользу. Все эти средства производства все больше и больше уходят из рук людей, которые работают ими, и переходят в частную собственность небольшого числа людей, капиталистов. Сами капиталисты, по большей части, на них не работают, а заставляют за гроши работать других людей и, благодаря их работе, все больше и больше наживаются. Рабочие идут к капиталисту поневолу, потому что не имеют средств сами приобретать для себя орудия и средства производства и, значит, не имеют возможности зарабатывать себе на пропитание, если капиталист не дасть им их. А остаться самому себе хозяином дается для рабочего человечка с каждым годом все труднее и труднее. В прежние времена крестьян—землевладельцы, не нуждались в них, все у них было свое, домашнего изготовления—сами связь хлеб, разводили скот, пряли, ткали, шили, накледы, варяли. На стороне покупать приходилось мало, денег нужно было немного, чего не было своего—без того обходились. Поэтому продавали из своего хозяйства тоже немного. Теперь не то. Земли в руках крестьян остается все меньше, участки у каждой семьи все мельчают. Нужд, потребностей стало больше; многое приходится покупать; всевозможных платежей и податей тоже становится все больше и больше, денег нужно больше—без того обходились. Поэтому продавали из своего хозяйства. Собраного с земли не хватает на жизнь, приходится искать заработок на стороне. И вот прежний хозяин попадает в кабалу в ростовщика—скам, на крупного землевладельца—помещику, капиталисту—фабриканту.

Та же участь ждет и прежнего хозяина-ремесленника. Прежде,
чтобы иметь свою мастерскую, работать самому по себе, надо было гораздо меньше средств. Теперь для всяких работ набраться руки; машины, которые стоят дорого, требуют большого умения обращаться с ней; да и не под силу справиться с ними отдельному человеку. А как машинами все делается дешевле и часто лучше, чем руками, простыми инструментами, то рабочему-ремесленнику и невозможно справиться с машиной; приходится ему брать свою мастерскую и идти наниматься на фабрику, к хозяину-капиталисту.

Значит, благодаря машинам, вообще новым способам производства становится невыгодным работать по мелким мастерским и заведениям; производство всех нужных для жизни вещей мало по малу сосредоточивается на заводах и фабриках, которые делятся все крупнее и крупнее: ведь в более крупных заведениях, у богатого капиталиста больше средств выдержать соперничество с мелким. И с каждым годом крупные капиталисты забирают все больше и больше мелких хозяйственников. Растет, развивается, как говорят, крупное капиталистическое производство.

Невыгоды тендерных порядков. (Отрицательные стороны капитализма).

Эти все растущие фабрики и заводы при надлежат немногим богачам — капиталистам. И поэтому производство товаров идет без всякого порядка; в производстве, как говорят, царит анархия, т. е. идет безпорядочное хозяйство. Каждый фабриканть работает в слепую, совершенно не зная, сколько нужно товару, чтобы его весь раскупили, сколько сработает фабрика его соседа, и т. д. Все это учреждение забанное при тендерных порядках, когда каждый думает только о себе, а не об общем выгоде, ни у кого ни силы, ни умения не хватает. У каждого фабриканта одна цель: сработать как можно больше товаров, как можно скорее сбыть их и как можно больше нажить прибыли. Он прекрасно понимает, что стоит ему хотя немного запоздать, и он уже не сможет сбыть своего товара — у него отобьют покупателей его соперника, вон конкурент, — другой фабрикант. Ведь он тоже спешит как можно шире поставить дело, чтобы уделить свой товар и отбить у другого покупателей.

Каждый фабриканть старается захватить в свои руки все производство и разорить своего конкурента, постоянно уделевая...
свой товаръ. Какъ только почему либо (хороший урожай вь странѣ, начнутъ строить желѣзнную дорогу и т. п.) какой нибудь товаръ пойдетъ ходо, такъ сейчасъ же всѣ фабрики, которые работаютъ его, начинаютъ безъ всякой мѣры увеличивать производство. Все, что нужно для этого при теперешнихъ порядкахъ на лицо: у капиталистовъ есть запасныя, свободныя деньги, которыя они идутъ помѣстить попоѣднѣе. Рабочихъ, которые идутъ работать, также множество: крестьянинъ, котораго земля уже не можетъ прокормить, или у котораго совсѣмъ уже нѣтъ земли; прежній хозяинъ-ремесленникъ, котораго забилъ крупный фабриканть; фабричный рабочий, оставшийся безъ работы, потому что на фабрикѣ ввели новую машину, которая дѣлаетъ работу за нѣсколько рабочихъ. Такихъ безработныхъ при теперешнихъ порядкахъ всегда довольно. И вотъ на какое время наступаютъ какъ-будто лучшія времена. Такъ какъ требуется много рабочихъ, то заработокъ ихъ немного поднимается, они начинаютъ больше покупать, и потому начинается спросъ и на всевозможныя товары. Начинаютъ больше работать и другія фабрики; такъ какъ въ наше время всѣ производства обмѣняются товарами, то начинается общее оживление промышленности. Но это не можетъ продолжаться долго. За время оживленія производства, вырабатывается огромное количество товаровъ. Но кто же можетъ раскупи ихъ? Конечно, не рабочие и не крестьяне, потому что ихъ то живѣ и почти не улучшилась; всѣ выгоды идутъ, по прежнему, капиталистамъ. А вѣдь они составляютъ весь народъ. И вотъ оказывается, что всѣхъ товаровъ произведено слишкомъ много, что покупателей на нихъ нѣтъ. Получилось, какъ говорятъ, перепроизводство товаровъ. Торговцы перестаютъ давать фабрикантамъ новые заказы, заводы и фабрики разсчитываютъ рабочихъ, работаютъ полустѣд, заработная плата падаетъ, число безработныхъ увеличивается. Рабочимъ грозить безработица и кризисъ.

Послѣ оживленія промышленности, наступаетъ застой, кризисъ, именно потому что въ промышленности было оживленіе. За застоямъ въ промышленности, большою частью, опять слѣдуетъ подъемъ. Товары за время кризиса понемногу распродажаются, по пониженнымъ цѣнамъ, опять появляется небольшой спросъ. Капиталисты опять начнутъ расширять старые и строитъ новые фабрики и заводы. Рабочие, выкинутые съ фабрикъ, опять начнутъ частью работать. И весь этотъ новый подъемъ будетъ продолжаться лишь до новаго застоя, до новаго кризиса. Въ послѣдніе годы кризисы
все больше и больше затягиваются, времена расцвета днем более
все короче. И такъ дьло будетъ итти до тыхъ порь, пока фабрики
и заводы и всѣ средства производства будутъ составлять частную
собственность отдѣльныхъ капиталистовъ.

Эта анаприя производства составляетъ для рабочаго народа самое ужасное зло. Благодаря этому его положеніе совершенно необез
неено. Тяжела, конечно, работа на фабрикѣ, на заводѣ, на поляхъ
у помѣщика, но противъ притѣненій хозяевъ рабочіе могутъ бо
роться, и уже боряться. Противъ же кризисовъ у рабочихъ вѣдь
средствъ, пока существуютъ теперь новые порядки. Поэтому, при
tеперешнихъ порядкахъ, рабочіе никогда не могутъ быть увѣрены
въ завтрашнемъ дѣтѣ; вѣрное сказать, каждому грозить каждую
минуту оставаться безъ работы, безъ хлѣба и крови на улицѣ.

Мы видимъ, какъ много теперь человѣческихъ силъ тратится
и пропадаетъ зря, безъ всякой пользы. Капиталистамъ, хозяевамъ
tеперешней жизни, мало дѣла до этого—была бы лишь нынѣ вы
gоди. Капиталистъ и не подумаетъ ввести машину, улучшить про
изводство, облегчить трудъ рабочихъ, если рабочіе дешевы, и они
сможуть выжить изъ нихъ столько же прибыли, сколько дадутъ
ему новые машины. Они даже не будутъ заводить своего произ
водства, не будутъ употреблять своихъ денегъ на устройство
фабрикъ и заводовъ, хорошаго хозяйства, если съумѣютъ и безъ
этого прижать и обобрать малаго ремесленника-кустара, мелкаго
земледѣльца.

Такъ идетъ жизнь на свѣтѣ,—съ одной стороны, фабриканты,
заводчики, помѣщики, словомъ—капиталисты; съ другой—бѣдны
ки—рабочіе люди города и деревни. Вѣчная непрерывная война
борьба, идетъ между ними; одни борятся за кусокъ хлѣба, за
возможность хотя какъ-нибудь прожить съ семьей; другіе бо
рятся за возможность сладко ѣсть, пить, мягко спать, ни въ чемъ
себѣ не отказываться, надѣ быть вѣчны властвовать. И не только между
богачами и бѣдняками, хозяевами и рабочими—идетъ эта борба
война. И капиталисты борятся между собой за богатѣ жирный и
сладкій кусокъ, за богатѣ крупную прибыль, и рабочіе борятся
межу собой за свой жалкій кусокъ хлѣба, несчастную лачугу...
Ідетъ общая война на свѣтѣ, человѣкъ человѣку не другъ, не
брать, а врагъ и соперникъ. Все стоитъ на деньгахъ; за деньги
чего теперь не купишь: и стыда, и совѣства, и чести, и свободы—
все готовъ мнѣ продасть. Страшна жизнь теперь, мало правды въ
мѣрѣ. Но было время—еще хуже жилось людямъ и, какъ никакъ,
не к худшему, а к лучшему идет жизнь на свят. И это не пустая надежда, не лживое утешение. Надо повнимательнее, вспомнить в жизнь и мы замечаем в теперешних порядках, такими сторонами, которые подкрепляют наше уважение, что не за горами то время, когда рабочий народ достоин лучшей доли.

Благодаря тому, что фабриканты и заводчики соперничают, конкурируют, между собой, изобретаются новые машины, новые способы производства, производство начинают вести в крупных размерах, которые облегчают, улучшают и ускоряют труд человека, удешевляют все нужное для жизни. Взять сейчас все это идет не на пользу рабочему народу, потому что эти способы труда плохи или общественное производство не выгодно само по себе, а потому, что хозяева над средствами производства не ведут трудящихся, а и многие богачи-капиталисты. Если бы рабочий народ завладел всем производством, сумел его вести сам, для себя, то все выгоды общественного крупного производства пошли бы на пользу всем. Это начинает понимать и рабочий народ. На крупных фабриках и заводах люди работают не как прежде в одиночку в ремесленных мастерских. На фабриках около машин работают многие десятки и даже сотни людей со всех. Они привыкают видеть друг в друге товарищей-помощников; начинают понимать, что вместе, сообща всякий труд спорится, выгоднее чьем в одиночку, начинают ценить помощь друг другу; привыкают смотреть на себя, как на создать одной великой армии труда. Рабочие начинают понимать, что на их стороне была бы сила, если бы они действовали всем вместе, объединяясь, столкнувшись. Поняв это, они и на дян начинать бороться со своими хозяевами и притеснителями, чтобы в какой-нибудь стране больше крупных фабрик и заводов, чтобы больше работает на них людей, чтобы сильнее сказываются в такой стране выгодные стороны теперешних порядков. Товары там приготовляются лучше и дешевле, лучше живется там и рабочим, которые, привыкнув, работать сообща, сообща же и отстаивают себя, борясь с хозяевами за свои интересы. Но в тях государствах, где жители живут землемером, горным или жестким промыслом (промышление добывающая), где фабрик и заводов мало и они плохо устроены, где большая
часть рабочих работает по мелким мастерским, на плехих машинах, или совсем без них, выгоды от теперешних порядков мало видно.

Особенно в этом отношении плохо в земледелии. В нем выгоды капитализма сказываются всего меньше. Крупные хозяйства, громадные имения, которые принадлежат крупным капиталистам, конечно, есть во всех странах и приносят они своим владельцам громадные доходы. Но от них нет даже и той пользы для всего рабочего люда, на которую мы указывали, когда говорили о крупных фабриках и заводах. Машин в сельском хозяйстве употребляется не так много, потому что при применении их в земледелии есть крупная невыгодо—каждый рой земледельческой работы продолжается не круглый год, а только определенное время; значит, машины большой часть года должны стоять зря, не принося при этом никакой выгоды хозяину. Даже в больших имениях круглый год нет надобности держать многих рабочих—они нужны только в страдную пору, в пахоту и т. п.; поэтому годовых рабочих обычно держать не много, а на горячее время нанимают поденных, да и тв работают не в одном помешении, близко друг от друга, как на фабриках, а разбросаны обыкновенно на громадном пространстве. Значит, сельско-хозяйственные рабочие не успевают привыкнуть друг к другу, спеться, сложиться так, как фабричные. Да и мелкое хозяйство в земледелии иметь крупные выгоды, которых нет у мелкого хозяйства в обрабатывающей промышленности. В мелком сельском хозяйстве много из того, что добывается, тут же дома и употребляется; крестьянину не приходится все, что он вырабатывает, выносить на рынок, где ему пришлось бы конкурировать с крупным капиталистом, что было бы ему, конечно, не под силу. Кромъ того, в земледелии работнику приходится иметь дѣло не с бездушными предметами, не с одними машинами, а с живыми существами—своемъ или с требующими заботливаго ухода растениями. А при этом много значит, как работник относится к своему дѣлу—с любовью, по своей охотѣ, или из подъ цацки работает. Хозяйский же присмотр за рабочими в сельском хозяйстве также гораздо труднее, чѣмъ на фабрикѣ—работа идетъ не в тѣсной мастерской, гдѣ всѣ на виду, а на вольномъ воздухѣ, гдѣ рабочие часто разбросаны на громадномъ пространствѣ. Поэтому в земледѣліи крупное капиталистическое хозяйство развивается
медленно. Гдё оно и есть, там оно медленно или даже почти совсем не помогает развитию условий новой, лучшей жизни. Капиталисты пользуются тут своей силой, силой своих денег большую частью не для улучшения и расширения собственного хозяйства, а для обирания рабочих и мелких земледельцев, сдавая им свою землю в аренду, скупая у них товары, ссужая их деньги. Значит, тут наши надежды на то, что рабочий народ увидит лучшую жизнь почти нисколько не могут основываться на развитии крупного капиталистического производства.

II.

Эксплуататоры Чьи́м больше в шире развивается капита́листический способ производства, тем все резче и резче все люди разделяются на два лагеря. С одной стороны—рабочие люди, которые не имеют возможности вести сами по себе хозяйства и производства, так как у них нет на это капитала, и они вынуждены найматься к капиталистам, которые пользуются этим, всячески притягивают, обирают—эксплуатируют их; тут же и мелкие хозяева, которые еще сохранили свой ключок земли или свою мастерскую и которых капиталисты (крупные землевладельцы, скупщики) эксплуатируют подчас не меньше, чем своих рабочих. С другой стороны—хозяева фабрик, заводов, земли и воды, которые захватили в свои руки и всю выгоду производства и всю торговлю. По ученому говорить, что классу эксплуатируемых тружеников противостоят класс эксплуататоров, захвативший в свои руки, в свою частную собственность все средства производства и обмѣна.

И въ прежние времена эта борьба между рабочими и хозяевами; но только очень недавно и хозяева и рабочие начали понимать, что эта борьба не случайно ведется рабочими одного какого-нибудь завода или фабрики, потому что у них особенно злой и жадный хозяинъ, а что борьба эта идет повсюду и всегда, что она не избавлена и что не кончится она до тѣхъ порт, пока средства производства, богатства природы не перестанутъ находиться въ частной собственности немногихъ лицъ.

Конечно, та общая борьба—война, о которой мы говоряли раньше, ведется не только между хозяевами и рабочими. Враждуютъ между собой разные сословія одного и того же народа,
враждуют народы между собой. Враждуют, наконец, темные люди и не-за того, что по своему вну-руют в бого и по равному холодят ему. Весь этот клубок вражды, ненависти, злобы человечка к человечку ведет свое начало недавне, с независимых времен. Но с того времени, как люди начали яснее понимать, как идут дела на свете и в чем главный корень зла, они стали сознательнее относиться и к этой борьбе всеврят всего.

Организации хозяйства и рабо- сти, против кого борятся один и ть же враги, стали объединяться для помощи друг другу, стежковаться, с о р а н и з о в а в а т ь с я .

Хозяйство—эксплуататоры объединяются в общества, крупных компаний—синоды, тресты—стекновались между собой вести производство по общему соглашению и таким образом внести порядок в него, чтобы, помогая всичким средствами друг другу, боруться за свою власть, за свои барышы против рабочих, которые грозять перестать быть их послушными рабами. На них сторонь страхный союзник—голод, в их услугам все—правительство, полиция, все войско; ведь начальство для них свой брат, набирается из их же среды; а если и есть кто чужой, то чего на деньги не купишь? Их среда же богачей чаще всего выходит из ученые, писатели, врачи, адвокаты; бденику ведь никогда и не на что учиться. Человечку трудно оторваться от этой среды, из которой он вышел, с которой связан и по рождению и по своим привычкам. Капиталисты, кромь того, конечно, не жалуют и деньги, чтобы золотым цеплями привязать в себь, заставить служить себь ученых и образованных людей. И это им часто удаётся. Так вь стороны эксплуататоров оказывается и наука и искусство. Кромь того, они стараются действовать обманами и направать ненависть рабочего народа от себя на людей другой въ другой, другого языка, или обычные. И къ несчастью, иногда имъ удается разжечь эту истару идущу враждь, которая въ наше время понемногу утихает и исчезает въ съ темнотой народной. Въ родь борьбы есть настояща свои врагами—капиталистами, рабочие одной страны, одной въры или языка враждают съ такими же эксплуатируемыми рабочими другой страны, другой въры, и сами таким образом помогают капиталистамъ справляться съ себою.
Но такая жизнь без труда, без суверения, жизнь, построенная на обмане, бессовестном грабеже слабого, не проходить даром для класса эксплуататоров. Отвыкшая от работы, отвыкшая ползаться своими силами, привыкшая жить трудами, наделяться только на силу своих демятов, они в раздаются — теряют умственные и телесные силы, делятся меньше способными к труду, к борьбе, к самостоятельной жизни. Мало по малу все лучше, умные, образованные честные люди уходят из лагеря богатых грабителей-тунеядцев и становятся на сторону эксплуатируемым бедняков, помогая им, облегчая их борьбу. Истинная наука мало по малу перестала быть служительницей богачей; свете знаний все боле и боле проникает в среду рабочего люда — освещает прежнюю непроглядную тьму его жизни; он помогает ему разобраться, в чем причина его бедствий, учить, гдё и как ему жить, выйти. И мало по малу, зная за земным, рвутся и надают цепи темноты, которыми так долго сковывал был умысл рабочего человека. Вместе с ними рвутся и надают и звениющей дровяной цепи, которой сковали рабочий люд богачи и начальство. Поэтому то так и боятся они просвещения народа, потому то так стараются удержать народ в темноте. Но, по счастью, это становится год от года труднее для них: Растет сила союзов-эксплуататоров, но в, то же время и еще даже быстрее растет сила рабочих. И несério огромяется, если его быть, а тем боле бедняков. Издавна враждуют рабочие со своими притязателями и грабителями, но только пока боролись они против своих хозяев в одиночку, один на один, толку о их борьбе было мало; каждый хозяин, куда сильнее всех своих рабочих; не углодил в чем хозяину — уходи; конец тебя не мало народу впеть работы. Мало по малу начинали понимать его рабочие; поняли они, что ця сила их, вся надежда на побудь — в согласии, в дружном написке. Они начали объединяться в товарищества, союзы, партии и уже сообща бороться со своими угнетателями. Тогда только их борьба стала успешнее, жизнь легче.

Что такое со-... Люди, которые понимают жизнь так, как циалисты, мы выше рассказали, и думают, что нужно устроить жизнь по новому (какъ—объ этомъ мы сейчасъ скажемъ) и выявляют себя социалистами, а свое понимание жизни — социали-момъ. Въ чемъ же и какъ, думают социалисты, измѣнять
хищник? Мы видели, что главное зло нашей тёперешней жизни въ томъ, что все необходимое для жизни и для производства составляетъ частную собственность сравнительно немногихъ лицъ; частная собственность даетъ этимъ людямъ такую силу, что они властвуютъ надъ всѣми остальными людьми, хотя капиталистовъ небольшая горсть, а рабочихъ тысячи.

Поэтому, для счастья трудового народа нужно, чтобы всѣ средства производства—земля, фабрики, заводы, машины—принадлежали не немногимъ капиталистамъ, а всему народу, чтобы работали всѣ безъ исключения, по общему согласию и распределению сообща, чтобы все выработанное раздѣлялось между всѣми по справедливости. Не будетъ частной собственности, все будетъ собственностью общественной; не будетъ и раздѣления людей на бдительныхъ и богатыхъ, эксплуататоровъ и эксплуатируемыхъ. Всѣ будутъ трудиться по мѣрѣ силы своихъ, всѣ будутъ получать на свою долю по справедливости. Не будетъ тогда и тёперешняго начальства, которое мирволить богатымъ и тѣснить бѣдняковъ. Всѣ будутъ иметь равное право, всѣ будутъ сообща работать на общую пользу, сообща, по общему согласию рѣшать всѣ дѣла, сообща распредѣлять и трудъ и отдыхъ, и необходимое и ненужное.

Только при такихъ порядкахъ увеличение общаго богатства пойдетъ на пользу, а не во вредъ, какъ теперь, рабочему классу; оно уже не будетъ служить богачамъ средствомъ подчинять и порабощать себѣ рабочихъ, а наоборотъ будетъ источникомъ благосостояния и свободы трудящихся. Только при такихъ порядкахъ всѣ силы человѣка—сили его души и тѣла—смогутъ развиться, люди будутъ непрерывны дѣлаться сильнѣе, умнѣе, лучше, добрѣе. Не будутъ люди, какъ теперь вырождаются—дѣлаться хилѣе, безправственнѣе, слабѣе тѣломъ и духомъ; одни отъ праздности и всяческихъ лишений, другие—отъ чрезмѣрнаго, тяжелаго труда и всяческихъ лишений. Словомъ, только при такой жизни каждый человѣкъ, свободный и равный всѣмъ остальнымъ, сможетъ действительно достигнуть счастья и свободы, развивая и пользуясь всѣми своими силами, всѣмъ, что дало ему природа. Поэтому дѣло социализма—дѣло не одного какого-нибудь класса; это великое дѣло освобожденія всѣхъ людей, всего человѣчества; это дѣло уничтоженія всѣхъ видовъ междуусобной борьбы между людьми, всѣхъ видовъ насилія и эксплуатации человѣка человѣкомъ.
Какие пути и средства ведут в этой цъ-
dуть къ социа-
лии? Въ самомъ темперешнемъ способъ произво-
dства, какъ мы видѣли, есть зародышъ, зачатки
лучшихъ порядковъ. Ихъ социалисты и стараются использовать
для достижения своихъ цѣлей. Но мы уже видѣли, что эти полож-
ительные стороны капиталистическаго производства мало или
почти совсѣмъ не скаживаются въ добывающей промышленности,
особенно земледѣліи. Правда, и въ обрабатывающей промышленности
мало ждать и надѣваться, что въ одинъ прекрасный день жизнь сама
собой приведетъ къ общественному социалистическому производству.
Улица ѳдетъ—когда то будетъ, это во-первыхъ, а во-вторыхъ, и
дѣло это не такое простое. Вѣдь у фабрикъ и заводовъ надо не
просто только перемѣнить хозяевъ—вмѣсто одного хозяина, капи-
талиста у каждой поставить теперь весь народъ—надо еще, чтобы
новые хозяева сумѣли по новому и по хорошему вести все дѣло.
Теперь командуетъ всей фабрикой одинъ—два человѣка, а всѣ
остальные должны только слушаться и беспрекословно, какъ ма-
шинны, исполнять чужія приказания. При новыхъ порядкахъ надо,
чтобы всѣ умы не только повиноваться, но чтобы каждый, чув-
ствуя себя хозяиномъ всѣго дѣла, вносилъ и отъ себя свой
умъ, свое понимание въ распоряженіе дѣломъ на общую пользу.
Для дѣла, конечно, отъ этого должна быть большая выгода—умъ
хорошо, а два лучше. Все это само собой не приходить; понимать,
умѣть распоржаться крупнымъ предприятіемъ дѣло не легкое.
Нужны знаніе, умѣніе, привычка. Вотъ социалисты и стремятся
развивать эти качества среди рабочаго класса на дѣлѣ уже теперь;
устраиваются всевозможныя общества, артели, предприятія, лав-
ки. Эти предприятия, если они дѣльно ведутся, не только прино-
сятъ рабочему люду пользу теперь, улучшая его жизнь, но глав-
ное служатъ ему школой для будущей социалистической жизни.
И уже теперь приходится видѣть, что работая сообща, надъ об-
щимъ дѣломъ, сообща распоряжается имъ, трудовой народъ умѣетъ
устанавливать новые, отличные отъ хозяйствъ и очень выгодныя
для дѣла распорядки, умѣетъ улучшать и развивать производство
иной разъ не хуже хозяина-капиталиста. Вотъ социалисты и стара-
ются использовать, кромѣ положительныхъ сторонъ нынѣшнихъ
порядковъ, и вотъ эту способность трудового народа въ самосто-
ятельномъ творчествѣ. Оно особенно важно въ земледѣліи,
гдѣ, какъ мы видѣли, такъ мало даетъ для социализма капиталистиче-
скій способъ производства.
Социалисты есть теперь не в одной только международный ре-
важной-нибудь стране, есть они во всех, где есть эксплуататоры и эксплуатируемые. А где их теперь нет? И в России, и в Японии, и
в каждой, и у французов—всех легко богачу, всев в трудное
днях. И во всех странах и у всех народов социализмы
в главном и общем соглашись между собой и стараются все
всюг более столкновяться, сближаться друг с другом. И это очень
важно для рабочих всех стран. А то ведь что часто случается:
забастуют в одной стране рабочие, капиталисты выписывают
рабочих из другой соседней страны и сажают стачку. Или
дороги рабочих в одной стране, капиталисты выписывают
deшевого рабочего иногда очень издалека и сбивают у себя цен
Это не может быть, когда рабочие различных стран действуют согласно, как друзья, которые поддерживают и помогают, а не вредят друг другу. Капиталисты всев свой стран
также соединяются, образовывая громадные международные ком-
пании; это для них очень выгодно, потому что вместо прежней
конкуренции между ними устанавливается согласие, солидар
ность, взаимная помощь. Такую же солидарность стараются
установить между собой и социалисты различных стран; по
этому и называют они свое общее имя всевое понимание жизни
международным социализмом. И всев социалисты понимают, что рабочим не достигнуть царства социализма по
согласию с хозяевами капиталистами; знают они, что рабочим
должно много придется бороться, до корней придется вым
ыть все навыкки порядка, чтобы достигнуть счастья; придется идти
им не мирным путем, а силой вырывать из рук капиталистов силу и власть, словом—предстоит идти революционным
путем, добиваться своего путем революции. Поэтому называется
это понимание жизни революционным международным социализмом.
Еще недалеко то время, когда таких социалистов было очень
много и среди ученых и образованных людей; еще меньше
было их среди трудового народа. Но теперь социалистическое
понимание жизни все больше и больше распространяется между
трудящимися городом и деревней. А это ведет к тому, что весь
трудовой эксплуатируемый народ—и фабрично-заводские рабочие
и трудящиеся на своем кусочке земли крестьянне пойдут, на
конец, что всев они братья по труду, всев составляют одну всь
ликую трудовую семью, единый рабочий класс; ной-
мут, что в единении и согласии все их сила, поймут, мне-
нец, что все междоусобиц несносные, споры и ссоры между собой неф
забыть, чтобы тщась сгружаться и сильнее вестись всеми вмистен
на завоевание будущего царства труда, гдя распорядительными и
властителями своей судьбы будут они сами—теперь превратные,
безвластные и обездоленные трудящиеся.

III.

Особенности Мы уже говорили, что такое социалисты и
России. Порядки революционеры есть во всех странах. Есть
в них. они и у нас в России. Часть из них со-
единилась в общество, которое называет себя Партией Социали-
стов—Революционеров. П. с.—р. (в дальнее и дальше для краткости
мы пишем П. с.—р. вмести Партии социалистов—революционеров
и с.—р. вмести социалисты—революционеры) составляет один из
отрядов армии международного социализма и ведет свою работу
в согласии с социалистами других стран, ведет к одной с
ними цели. Вярь Россия только часть всей земли. Порядки в
ней во многом сходны с порядками в других странах и это
сходство с каждым годом все увеличивается, потому что сно-
шення Росси с другими странами становится теснее и чаще;
усиливается торговля Росси с заграницей; русские чаще взаимо
正宗 заграницу, а иностранцы в Россию, и т. д., и другие знакомятся
с порядками чужих для них стран, вывозят и хороши и
дурные привычки, обмениваются не только товарами, но и зна-
наниями и т. д., и т. д.

Но, конечно, часто русским социалистам—революционерам
приходится вести свою работу иначе, чем их братьям, социа-
листам других стран. Хотя и во многом—главном и общем—
жизнь в России идет так же, как и в других странах, но
есть и целикий ряд особенностей, отличающих Россию от всех
других стран. И в некоторых особенностях таковых, что в сад
тырня, предния стороны современного порядка жизни, о которых
мы говорили раньше, сказываются в ней особенно сильно. По-
лезные же стороны развиваются и сказываются гораздо слабее.
Особенно тяжело онь сказываются, потому что русский народ
гораздо менее образован, чем его соседи—тамыцы, англичане и
др. Русский народ беден и темень, не имееть возможности
учиться, а его эксплуататоры могут пользоваться всем тьём, что придумали ученые и образованные люди других стран. На их стороне не только сила денег, но — правда, благодаря деньгам — сила науки. Поэтому им легче и проще, чем богачам других стран, обирать и грабить народ.

В чем же особенности России? Россия, главным образом, страна земледельческая, фабрик и заводов в ней сравнительно гораздо меньше, да и устраивать их стали гораздо позже, чем в соседних с ней странах. Значит, главное население — крестьяне. Их до 100 миллионов. Как же живется им? Опекунов у них видимо не видимо; ни в одной стране нет столько различных властей и начальников, как в России. Вся эта саночка воротится вокруг мужика и не мало денег на свое пропитание вынимает из него податями и всевозможными налогами. А в благодарность за это сами тянут и давят крестьянство, да и своими родственниками и друзьями-помещиками и великими богатырями всячески помогают обирать того-же мужика. В прежнее время держали они мужика в подвластном у помещика; когда же освободили, то сумели при этом так надуть и обойти его, что мужик попал из огора да чуть ли не в полынню. Оставили его почти без земли; а куда деться мужику без неё? Все больше и больше бдевает он, обессиливается; зато набирают около него силы, городят руки на его пожарах разные кулаки-живоглоты, притягивают ставных да урядников. Земля, прежняя матушка-кормилица, стала дёнъ него маечкой. *Истощала, выпахивала, да в иных местах по-такому ключу её оставалось у каждого двора*; что и курину выпустить некуда. Мужику приходится искать других зароботков помимо земли. Он идет и на поденщину в поместье, и в город в отход, и на фабрики, и на заводы — а получает мало: столько с него всё дерут, так что плохо везде платят, что дай Бог только не помереть с семейством с голода. И хотя по виду мужик сам хвальится, а живет он зачастую хуже фабричного. Плохо мужику — плохо от этого и фабричному. Большая часть наших фабрик и заводов работают товары в разветвлён на покупателях — мужика. Заграницу наши товары идут плохо; они и хуже и дороже заграничных, так что там никому нет разве что их покупать. Значит, чтобы фабрика работала хорошо, надо, чтобы русский мужик много покупал. А тут-то и заковыка — за что ему покупать, когда денег и на пропитание не хватает? Стало быть, бедняк мужик — не могут и фабрики и
заводы расширяться, и имъ не нужны новые рабочие. А народу то въ городахъ все прибываетъ, и въ деревняхъ идутъ искать заработковъ. Отъ рабочихъ на фабрикахъ отбого нѣтъ. Цѣны на работу сбиваютъ другъ у друга такъ, что хозяину одно удовольствіе. Значить, плохо въ Россіи и фабричному рабочему.

Но и въ Россіи сказываются полезныя стороны крупнаго общественного производства. И надѣсь, какъ и везде, фабричные рабочіе начали понимать ранше крестьянъ, что ихъ сила въ согласіи, единеніи. На ихъ сторону стали и начали имъ помогать и многие социалисты изъ ученыхъ и образованныхъ людей, у которыхъ чуткая душа и непріодняя совѣсть. Эти ученые и образованные люди—интеллигенции—были особенно полезны русскимъ рабочимъ, потому что могли познакомить ихъ съ борьбой братьевъ ихъ—заграничныхъ рабочихъ. Заграницей же рабочие уже давно борятся съ хозяевами, успѣли уже кое-что отвоевать у нихъ для себя; значитъ, у нихъ есть чему и поучиться. Не борьба русскаго рабочаго особенно тяжела; она острѣе, труднѣе борьбы заграничнаго рабочаго. У насъ въ Россіи рабочему приходится бороться не только съ хозяевами, но и въ то же время и со всѣми правительствомъ, которое всѣцѣло стоитъ на сторонѣ хозяевъ. У самыхъ рабочихъ, какъ и у всего русскаго народа, не тѣ, никакой свободы, никакихъ правъ, которыхъ уже давно добились для себя заграничные народы. Всѣ дѣла народнымъ, все управление, судъ забрали въ свои руки съ царемъ во главѣ чиновничество, которое набирается, конечно, изъ тѣхъ же барѣ-богачей; оно распоряжается всѣми государственными доходами и расходами, въ его рукахъ полиція и войско—стояло быть, всѣ сила.

И въ другихъ странахъ чиновничество и бары силны и распоряжаются въ государствѣ, но власть ихъ вездѣ—гдѣ больше, гдѣ меньше—обуздывается народомъ, который посылаетъ своихъ выборныхъ представителей въ Думы—парламенты, безъ согласія которыхъ не могутъ распоряжаться правительствомъ. У насъ же Дума—одна наслѣдства надъ трудовымъ народомъ. Законъ о выборахъ въ нее такъ составленъ, что попасть туда могутъ только люди, угодные начальству, да главное то—сама Дума никакой силы не имѣеть. При такой власти и силѣ чиновниковъ, конечно, шевельнутся по своей волѣ не даютъ рабочимъ и крестьянамъ. Поэтому богатые фабриканты и заводчики, куши крѣпко держатся выгодныхъ для нихъ теперешнихъ порядковъ и всячески поддерживаютъ царя и его чиновниковъ. Помѣщикамъ—дворянамъ,
деревенских кулакам—мировым начальством, которое имъ мирво-
лять, тоже нужно для борьбы съ крестьянствомъ, которое поды-
мается за землю и волю.

Хотя и богаты и сильны союзники, врагъ рабочаго на-
рода.—начальство, фабриканты, купцы, помещики — но и имъ 
трудно приходится, когда весь трудовой народъ противъ нихъ. 
Только и держатся они темнотой народной. Вдь не будь у 
нихъ въ рукахъ войска, которое набирается главнымъ обра-
зомъ изъ тѣхъ же рабочихъ и крестьянъ, бросъ всѣ рабочіе 
столковавшись работу на нихъ,—тутъ бы имъ и конецъ пришелъ. 
Но еще теменъ русскій народъ, только-только еще начинаетъ онъ 
смутно, ненасъ понимать, кто его врагъ. Легко удается сбить его 
съ толку тому, кому это выгодно. «Все отъ бога; онъ, всепра-
веденный, и милуетъ и наказываетъ!» толкуютъ по приказу наслон- 
ства попы въ церквахъ. Видно не доловляетъ господъ богъ 
мозолестыхъ руку да гравныхъ рубахъ, что всѣ свои милости 
щаетъ болоручкамъ да тому, кто почище одѣтъ! «Все жды, 
полыпки, да разные инородцы рабочему народу жить не даютъ. 
Ихъ надо быть уничтожить»! волить подкупленные начальствомъ 
черносотенные газетчики-писаки. Видно не русскихъ фабриканты-
заводчики поютъ рабочій поть и кровь, не русскій становой и 
урядникъ выколачиваютъ изъ мужика подати, не русскій царь 
пиируетъ на народныхъ денежкахъ! Къ несчастью, нерѣдко удается 
такими росказнями смутия темный людъ. Тяжело ему, трудно, 
не вмьстѣ жить, а кто виноватъ—самъ не разберется. А злобы 
столько накопилось, обидъ, горя выше головы набралось—сорвать 
это на врагъ надо. И вмѣсто настоящаго врага идетъ онъ громить 
такого же бѣдника еврея—рабочаго или другаго какого иновѣра 
или инорода. А начальство и бары только руки оть радости поти-
раютъ—сорвать свою злобу рабочій людъ и аюсь на нѣкоторое 
время успокоятся; да и тѣмъ больше врагъ будетъ между бѣд-
никами, тѣмъ легче съ ними справиться, придушить въ одночку, 
чтобы не циннули. *

Вотъ каноны порядки и у насъ на Руси. Не жить,—масляница 
начальству и богатымъ; великий и строгий постъ всѣмъ трудящимъ 
ся. Делъ держались у насъ такіе порядки, да послѣднее время 
появились. Отъ такихъ порядковъ развивается деревня, обезспи-
ваешь городъ; бѣднѣть покупатель,—невыгодно это и фабрикантьмъ 
и купцамъ; украдено становится и рабочьмъ, и крестьянникъ, перестаютъ 
быть покорными рабами хозяевъ и начальства, начинаютъ жестокую
съ ними борьбу и жутко приходится иной разъ прежнимъ безпечальнымъ господамъ.

Значение самодержавнаго царя. сильный у нихъ заступникъ и помощникъ—царь съ войскомъ, со всѣми подручными чиновниками.

Кто борется въ России противъ витательству и почти всѣ лучшіе, образованные люди и не изъ рабочихъ—доктора, инженеры, адвокаты и т. п. Конечно, имъ не такъ тяжело живется, какъ рабочимъ и крестьянамъ, но правъ и у нихъ по настоящему ни- какихъ пѣть—изъываются и надъ ними полицейскіе и жандармы, какъ воздушаетъ; и имъ не даетъ полной воли русское правительство. Но настоящей борьбы-войны на жизнь и на смерть эти образованные люди съ правительствомъ не ведутъ и не ста- вети—не такъ уже имъ сейчасъ плохо, а борются съ такимъ силнымъ врагомъ, какъ самодержавіе, не легко и рискованно. Значитъ, вся тяжесть борьбы съ правительствомъ ложится на фабрично-заводскаго рабочаго—пролетарія, на работающее на своей или чужой землѣ трудовое крестьянство и на не- могающую имъ, идущую съ ними рука объ руку революціонно-соціалистическую интеллигенцію.

Нужно измѣнить. Но мы уже говорили, что врагъ рабочаго на- не одинъ полити-рода не одно самодержавное правительство; оно ческіе порядки даже не главный врагъ, а только главная опора поддержка врага; если только свалить его, измѣнить полити-ческіе порядки, а не измѣнить ничего въ хозяйственныхъ иму- щественныхъ, экономическихъ порядкахъ, то еще пол- вать будетъ не такъ большая. Понимая это, П. с. р. считаетъ своей необходимой задачей постараться въ ближайшемъ времени и въ этомъ внести возможно больше перемѣнъ; при томъ она думаетъ, что измѣнить хотя отчасти въ пользу рабочаго народа экономиче- скіе порядки возможно будетъ сравнительно легче одновременно съ нивершеніемъ самодержавія, въ революціонное време, когда власть и правительства, и капиталистовъ будетъ расшатана, подложена, и они еще не успѣютъ оправится послѣ гибели своего главнаго защитника и помощника—самодержавія.
Программа максимум и программа минимум. — 23 —

Цель всей социалистических партий и П. с.-р. в том числе, переделать всю темперанную программу минимум П. с.-р. Это, как говорят по учёному, их программа максимум. Но до полной победы рабочего класса еще далеко не только в России, но и заграницей. Сознательных людей, понимающих в чем корень зла и как от него избавиться среди трудового народа еще немного, они еще в меньшинстве. Но уже теперь, дружно, организованно борясь с правительством и хозяевами, рабочий класс может добиваться все возможных улучшений и облегчений своей части. Мы уже говорили, что заграницей рабочие добились именно такой лучшей жизни. П. с.-р. и стремится объединить, сорганизовать в своих рядах весь рабочий народ России, чтобы они дружно и смело, настойчиво и разумно боролись за лучшую долю. Боролись, пока до полной победы, добиваясь хотя бы незначительных уступок и улучшений своей доли, лишь бы не забывая, что своей целью — военной, социальной жизни они достигнуть только при социалистических порядках. Мелкие уступки от правительства и хозяев, мелкие улучшения в жизни нужны рабочему классу только постольку, поскольку они увеличивают его силы и способности к освободительной борьбе, дают ему возможность учиться, жить лучше, быть сильнее, здоровее, давать новые средства борьбы, устранять препятствия, которые мешают ему объединяться, организоваться. Чего именно, каких порядков рабочий народ должен и может добиваться до своей полной победы, до полного осуществления социализма — об этом говорится в программе — минимум.

IV.

Так как как понимает П. с.-р., отчего зло на свете и вот в чем видит спасение трудового народа. Цель программы максимум — социализм. Но достичь социалистических порядков удастся рабочему люду не так то скоро и не так то легко. Пока же социализма взойдёт, роса темперанных порядков, пожалуй, глаза вылечит. Поэтому рабочему народу и нельзя не бороться за таки меры, которых еще не составляет социалистических порядков, но облегчают ему жизнь теперь и помогают бороться для достижения социалистических порядков. Поэтому П. с.-р. думает отстаивать сама, поддерживать всех, кто будет...
добиваться того-же, ибо, наконец, силой вырывать у капиталистов и правительства следующие меры (программа-минимум), которых, по мнению п. с.-п., можно добиться еще до полной победы рабочего класса.

В политической Быть должен иметь право свободно и правовой области. (В порядке как государственный устройства.) Безпрепятственно врать во что и как он хочет (свобода совести); так же свободно говорить, читать, писать, что и где считает нужным и полезным (свобода слова и печати); всл, кто того хочет, могут свободно и безпрепятственно собираться, где, когда и для чего хотят; соединяться в союзы, общества, братства и т. д. (свобода собраний, союзов); никто никому не должен мешать селись и жить, где он хочет и находит нужным, выбирать по силам и нужде занятых (свобода передвижения и выбора занятий); никто не смейтъ вмешиваться и запрещать работчику говорившему, сообщать, отказываться от работы; за такое преступление работы не должно полагаться никаких на казаней (свобода тракаек); без суда и разбора никого нельзя арестовывать, сажать в тюрьму, ссыпать; без приказания от суда полиция не смейтъ врываться въ каждому въ домъ, производить обыски и т. п. (неприкосновенность личности и жилища). Управляться Россія должна не царемъ и чиновниками, а всем народомъ, черезъ выборныхъ, доверенныхъ депутатовъ. Право выбирать депутатовъ и самому быть выбранными въ депутаты должен иметь всякий гражданинъ (житель Россіи) не моложе 20 лѣтъ, какой бы онъ нь былъ върны и къ какому бы народу, живущему въ Россіи, онъ ни принадлежалъ,— мужчины и женщины одинаково (безъ различія пола, религіи и национальности). Депутаты должны выбираться прямъ во всѣхъ избирателями, а не черезъ особыхъ выборщиковъ, какъ теперь въ Государственной Думѣ. Быть должен иметь возможность подавать свой голосъ тайно, не боясь, что кто-нибудь узнаетъ, какъ, за кого онъ голосуетъ. При томъ каждый, богатъ ли онъ или бѣдень, образованъ или нѣтъ, долженъ иметь только одинъ голосъ (выборы равные). Выборы, значитъ, должны быть всеобщіе, равные, прямые и тайны. Словомъ, нужна не самодержавная монархія, правительство царя и чиновниковъ, какъ теперь, а такіе порядки, при которыхъ верховная власть принадлежитъ всему народу, который
управляют всеми своими делами через своих выборных; также порядок называют демократической республикой.

Россия велика; она раскинулась на огромное пространство, в ней живет много разных народов; они говорят на разных языках, ведут по-разному и в Бога, имют разные права и обычаи; занятия их также разные. Из одного места, по однаковому править ими, распоряжаться их судьбой по справедливому и чтобы в сем ето шло на пользу—ни у кого ума не хватить, будь он хотя семи людей во дбю. Лучше всего поэтому устройт так, чтобы местные люди через своих выборных сами решали свои местные дела; в каждом деревне—вся деревенская выборная, в селе—селенское, в городах—городское и т. д., и т. д. Решать дела, касающимся 2—3 деревень, городов, должны по согласию выборные от всех их. Также и отдыхающим народам, живущим в России, надо предоставить полное право взворовать, управлять своими делами, жить каждому, как он хочет, как решить через своих выборных. Об общих их делах опять таки чтобы столковывались выборные от всех тых, кого эти дела касаются. Дела, общая для всей России, мы уже говорили, должны и решать выборные от всей России. То есть, говоря по учению, надо установить в России демократическую республику с автономией областей, общин и т. д. и признать за всеми национальностями (народами) полное право на самоопределение.

Депутаты в Думу, выбираются всем народом по большинству голосов; значит, попадет в нее тот, кто угоден большей части своих сограждан, кто понимает местные нужды, как они. Но ведь в каждой местности будут люди, права—меньшинства, которые видят свою пользу не в том, в чем большинство. Чтобы не были обиженны и они, чтобы и они имели своего защитника, надо им дать право иметь своего депутата. Если, скажем, какая-нибудь округа посылает в Думу 5 депутатов, а сторонников одного мнения в ней 3 тысячи, а другого—2 тыс., то и нужно дать право первым выбрать 3 депутата, а вторым—2-х. Надо, значит, сделать так, чтобы в Думе были защитники всяких мнений. Чем больше у каждого—нибудь мнения сторонников в стране, тем больше и защитников у него должно быть в Думе (пропорциональное представительство).

Для того, чтобы ввести какие либо, особо важные законы, на
достаточно решения Думы, а надо, чтобы они ставились на решение всего народа, на поголовное голосование всѣхъ (референдумъ).

И новые законы придумывать и предлагать на рѣшеніе должна не одна Дума, а всѣ и не выбранные въ Думу граждане должны иметь право предлагать на рѣшеніе Думы или всего народа законы, которыя они считают полезнымъ ввести и, если имъ удается собрать подъ такимъ закономъ нѣсколько тысячъ подписей, Дума должна быть обязана его разсмотрѣть и передать на всенародное рѣшеніе (законодательная инициатива).

Всѣ чиновники, все начальство—и судъ въ томъ числѣ—должны быть выборныя; за всѣ свои проступки они должны отвѣчать передъ судомъ, который долженъ имѣть право—если найдётъ ихъ виноватыми—смѣнить ихъ во всѣхъ своихъ времени, не справляя никакого.

Судъ долженъ быть бесплатный—никакихъ гербовыхъ сборовъ, никакихъ вообще расходовъ не долженъ нести тотъ, кто нуждается въ судѣ. Во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ, судахъ, вообще мѣстныхъ и государственныхъ учрежденіяхъ, всѣ дѣла должны вестись на томъ языкѣ, на которомъ говорятъ мѣстные жители, нуждающіеся въ нихъ.

Всякий долженъ обязательно учиться въ гражданской, свѣтской (не церковной) школѣ, для всѣхъ одинаковой, устроенной на государственный счетъ; школа должна дать возможность всякому научиться всему, что нужно знать всякому образованному человѣку. Такъ, гдѣ живутъ разныя народы (національности), деньги, назначенныя государствомъ на просвѣщеніе народа той мѣстности, могутъ дѣлаться сообразно числу нуждающихся въ образованіи каждой національности; распоряжаться этими деньгами каждый народъ долженъ самъ, какъ хочетъ.

Такъ какъ должна быть полная свобода соціети, то недолжно быть и одной какой-нибудь вѣры (религіи), которая считалась бы главной въ государствѣ; государство не должно содержать и покровительствовать церквамъ и причту одной какой-нибудь религіи. Это дѣло не всего государства, а тѣхъ людей, которые исповѣдуютъ эту религію и считаютъ, что священники и церкви имъ нужны. Если они имъ нужны, то пусть на свой счетъ и содержать ихъ, имъужь дѣло ихъ соціети. Религія должна быть частнымъ дѣломъ каждого и въ церковныхъ дѣла не должно вмѣшиваться государство, а духовенство въ дѣла государствъ. А то теперь въ Россіи право.
славное духовенство служить не своему богу и своим прихожа-намъ, а русскому самодержавию. отъ него оно освящено миастями, его боится, его слушается; оно его вѣрный, покорный слуга. За-было оно въ своем усердии даже и завѣтъ своего бога, по своимъ же словамъ, бога мира и любви: съ амвона, служа богу, у кото-рого «вѣсть ни едва, ни иудей, но всѣ, всеобщая и во всѣхъ Хри-стосъ», натравливает православныхъ на иновѣрцевъ, русскихъ на иморедьцевъ, а всѣхъ—на крамольниковъ-соціалистовъ; съ крестомъ и кошунственной молитвой къ богу, заповѣдываемому «не убйи», присутствующей при казняхъ, благословляетъ войско на убийство своихъ же братьевъ; поклоняясь на словахъ богу святъ, помогаетъ правительству держать народъ въ темнотѣ и невѣжествѣ. Словомъ, трудно отыскать русскому правительству себѣ болѣе усерднаго и покладистаго помощника. Все это можно уничтожить только при полномъ отдѣленіи церкви отъ государства.

Постоянное войско, какое у насъ теперь, должно быть уничто-жено; вмѣсто него нужно, чтобы всѣ граждане, способныя къ тому, обучались владѣть оружиемъ и, вообще, военному дѣлу, чтобы, въ случаѣ надобности, всѣ могли защищать свою родину—т. е. надо уничтожить постоянную армію и замѣнить ее народнымъ ополчениемъ.

Въ вопросахъ государственного хозяйства, о налогахъ, податяхъ и т. д. (финансовыхъ вопросахъ) П. с. р. будетъ требовать введенія особаго налога на доходы и наслѣдства. Этотъ налогъ долженъ быть тѣмъ выше, чѣмъ больше доходъ или наслѣдство. Если, напр., съ наслѣдства въ 1000 р. беруть по 1 р. се еча, то съ наслѣдства въ 5000 р. надо брать не по одному, а снажемъ, по 2 р. со еча, съ 10000 р.—пос 3 р. и т. д. (прогрессивный налогъ). Налогами не должны облагаться разныя товары (косвенный налогъ), необходимыя для всѣхъ; можно облагать такія вещи, которыя пользуются не всѣ, а только богатые люди—предметы роскоши. Не должны облагаться высокими пошлиными заграничные товары, потому что такія (покровительственныхъ) пошлины даютъ возможность русскимъ фабрикантамъ и купцамъ сбывать свои, часто очень плохіе товары, по высокой цѣнѣ; заграничные, часто очень хорошіе и дешевые товары не могутъ идти въ Россіи, потому что при перевозкѣ черезъ границу съ нихъ берутъ такія большия пошлины, что въ Россіи цѣна на нихъ ста-новится не подъ силу покупателю. Должны быть также уничто-жены всякіе налоги, навдачиющіе на трудъ.
Въ вопросах рабочаго законодательства. (Въ законахъ о фабрично-заводскихъ рабочихъ) что этимъ задержится развитіе капиталистическаго производства. Выставляя какія-нибудь требования, нужно только каждый разъ обсудить, полезны ли они для рабочаго класса, охраняя ли духовныя и тѣленыя силы рабочаго народа въ городѣ и деревнѣ и увеличиваютъ ли его способности къ дальнѣйшей борьбѣ за социализмъ, и возможно ли осуществить ихъ при тѣхъ средствахъ производства, которыми существуютъ въ данное время. Рабочій классъ долженъ непрерывно бороться съ хозяевами и начальствомъ, отстаивая и отвоевывая у нихъ даже мелкія улучшенія, но въ этой борьбѣ онъ долженъ всегда помнить, что всѣ эти мелкія мѣры могутъ только временно и незначительно улучшить его жизнь; цѣлью же борьбы долженъ быть социализмъ; и эта цѣль обща всему рабочему классу, не смотря на то, что въ настоящее время интересы отдѣльныхъ слоевъ рабочихъ могутъ быть и различны.

Въ области рабочаго законодательства П. с.-р. будетъ отстаивать слѣдующія мѣры:

Прежде всего возможно большее сокращеніе рабочаго времени. Но насколькo уже теперь можно сократить рабочее время? Если бы рабочій работалъ на себя, а не на хозяина, то, чтобы получить столько же денегъ, сколько ему платить теперь хозяинъ, ему пришлось бы работать гораздо меньше. Въдѣ теперь своей работой онъ содержитъ не только себя и свою семью, но и даетъ наживу хозяину, содержать его своимъ трудомъ. Значитъ, часть своего рабочаго дня онъ работаетъ, чтобы вырабатывать себѣ на прожитокъ, а часть—и гораздо большую—чтобы дать прибыль капиталисту. Вотъ эту то часть работы, которая по ученому называется прибавочнымъ трудомъ и будетъ стремиться насколькo возможно сократить П. с.-р. Закономъ должна быть установлена та же длина рабочаго дня, при которой трудъ не истощалъ бы рабочаго, не надѣляяся бы его силъ. Пока слѣдуетъ добиваться 8-ми часового рабочаго дня для большинства работъ; для болѣе же опасныхъ и вредныхъ для здоровья еще болѣе короткаго.

Должна быть установлена опредѣленная такса—цѣны на работы—меньше которыхъ никто бы не имѣлъ права платить
(минимальная заработная плата). Их надо установить по соглашению между местными выборными властями (органами самоуправления) и рабочими союзами. При безработице, болезни, старости, при несчастных случаях, рабочим должны выделяться средства для жизни на счет государства и хозяйства (государственное страхование во всех его видах); распоряжаться этими выдачами должны выборные отсамых рабочих.

Законом должно быть установлено, чтобы труд не был вредным и опасным для рабочих. Помещения, где производятся работы, должны быть здоровыми; запрещены должны быть сверхурочные работы, работа малолетних, женский труд в нёкоторых наиболее вредных и опасных отраслях производства и в известное время, напр. до полст в родов (с сохранением жалованья); каждый рабочий должен иметь право на достаточный еженедельный отдых и т. д. Наблюдать за исполнением всех законов, изданных для охраны труда, должна фабричная инспекция, выбранная рабочими. П. С.-Р. союзует рабочим одинаковых отраслей промышленности объединяться в общества и союзы (профессиональная организация рабочих) и эти союзы должны иметь право принимать участие в установлении распорядков труда в промышленных заведениях.

В вопросах П. С.-Р. считает, что русские крестьяне переустройства совершенно права, когда думают, что земля земельных ничьи и пользоваться ею должен тот, кто на ней работает, что главная основа всей жизни—труд и потому распоряжаться в жизни должны только тв, кто трудится; что все община деля на ру́шать по общему согласию, сообща, всю́м м`ро́м. Поэтому партия будет стоять за социализацию земли, т. е. за то, чтобы была прекращена всякая торговля землей, чтобы земля не могла быть ничей собственностью—ни отдельных людей, ни общества, а чтобы она была общенародной достоянием. Местными земельными дёлями должны заниматься выборные сельских, городских бесословных обществ и их сходы (т. е. в этих общинах должны участвовать не один крестьянин или мещане, как теперь, а весь местные жители). Таким же земельными дёлями, которые касаются не только местных жителей, но и жителей других сел или даже всего государства, распоряжаться должны доверенные лица, выбранные сообща всеми этими селями или даже выборные от всего
государства. Это такія дѣла, какъ напр. разселеніе и переселеніе жителей съ тѣхъ мѣстъ, где земли мало, куда, где ея много; распоряженіе запасной земли и т. п. Пользоваться землей имѣеть право всѣкій, кто самъ съ семьей или въ товариществѣ съ другими людьми работаетъ на ней. Всѣкій, желающій работать на землѣ, имѣетъ право получить столько земли, чтобы дохода съ нея хватало на житье самому трудящемуся съ семьей. Но земля въдь разная—уравнять всѣмъ участки невозможно. Нѣкоторые участки приносятъ больше дохода не потому, что на нихъ больше и прилежнѣе работаютъ и не потому, что хозяева ихъ усерднѣе и умѣнѣ, а потому, что участкъ или лучше расположены—близко къ городу, рѣкѣ и т. п. или земля на нихъ лучше. Такіе участки должны быть обложены особыми налогомъ и идти этотъ налогъ долженъ на общую пользу, на общественные нужды. Такими участками, которые важны и нужны не только мѣстнымъ жителямъ, но большой округѣ (общирные лѣса, рыбные озера и т. п.) распоряжаются выборные отъ всей той мѣстности, которой эти участки нужны. Въдѣра земли—т. е. всѣ тѣ нужные и полезны для человѣка вещи, которыя добываются изъ подъ земли, остаются въ распоряженіи всего государства. Земля образуется въ всенародное достояніе безъ всякаго выкупа. Въ крайнемъ случаѣ, если у бывшаго владельца земли никакихъ средствъ къ существованію, никакихъ капиталовъ, кроме земли, не было, то они имѣютъ право на общественную помощь, но только на время, которое имъ необходимо, чтобы найти себѣ новый способъ существоованія.

Въ вопросахъ общественного, муниципальнаго (городскаго) и земскаго хозяйства.

Партія будетъ стоять за устройство всѣхъ общественныхъ службъ и предприятій: за безплатную для всѣхъ врачебную помощь, безплатную помощь всѣмъ желающимъ совѣтомъ и примѣромъ особыхъ свѣдующихъ въ сельскомъ хозяйстве людей—агрономовъ, устройство (организація) предсольственной помощи; организація мѣстнымъ выборными людьми (земскими и областными органами самоуправления) выдачи ссудъ (кредита) при помощи общегосударственныхъ средствъ, на улучшеніе и веденіе хозяйства своимъ трудомъ, особенно для помощи тѣмъ, кто хочетъ вести хозяйство сообща, товариществомъ, на артельныхъ (кооперативныхъ) началахъ, передача въ вѣдѣніе городскихъ и сельскихъ выборныхъ властей (коммунализация) доставленій жителямъ воды, освѣщенія, путей и средствъ сообщенія и т. п.
Партия будет стоять за то, чтобы городским и сельским общинам было дано право облагать, какими они найдут нужными, налогами недвижимого имущества и отчуждать их (покупать, продавать) хотя бы даже и без согласия владельцев, если это нужно для пользы большинства местных жителей, особенно для доставления рабочему населению дешевых и здоровых жилищ и т. п. Наконец, партия будет стоять за всяческую помощь и сотрудничество со стороны государства, городского и земского самоуправления всеми обществами, союзами, которые идут на пользу рабочему классу. Дело в них должно вестись не по чиновничьим, а по взаимному согласию и общему решению всех участников, имеющих права и обязанности только постольку, поскольку они работают на общую пользу (демократически и на трудовых началах).

Вообще II. С.-Р. считает полезным всё меры, которые ведут к передаче всевозможных отраслей народного хозяйства из рук отдельных лиц в заведование общественных властей, но только тогда, когда таким путем не увеличивается власть теперешнего чиновничества и зависимость от него рабочего народа. Поэтому то II. С.-Р. не всегда и не во всем стоят за такие меры; но, чём сильнее будет рабочий класс, чём больше будет его влияние в государствах, тем больше будет у них, чём более и шире можно будет их вводить. II. С.-Р. советует рабочему народу особенно осторожно относиться к этим мераам, потому что в настоящее время и современное государство со своими задними целями иногда пытается само вводить подобные меры (государственный социализм); но конечно оно не думает при этом о пользе рабочего класса. Устраивая обширные предприятия на государственный счет, оно оставляет заведывание ими впоследствии своих руках, становясь таким образом на место современного капиталиста. И отдельный хозяин капиталист есть громадную власть над рабочим; но все таки он не полный владыка над ним. Если же хозяином становится само правительство, то власть его над рабочим ничтожен и никак не ограничена. Значит, распоряжаться им оно может, как ему угодно, как ему выгодно для своих целей. Кроме того, ведь и вся прибыль, которая шла капиталисту, идет теперь в распоряжение правительства, увеличивая таким образом его денежных средств которыми в том же оно может и свободнее распоряжаться. Соединив в своих руках и политическую и
экономическую власть, государство стремится стать всемогущим. Если же это теперьшнее государство, в котором направляют знатные да богатые, то рабочему народу будет от этого громадный вред. Стараюсь добиться всего, что мы сейчас указали П. С.-Р. ведёт борьбу с самодержавием всех средствами, мирным путем и силой, где и как возможно. Для переустройства всех порядков в государстве П. С.-Р. считает нужным созвать Учредительного собрания; выборы в него должны быть всеобщие, прямые, равные и тайные; оно должно установить народное правление, необходимые свободы и надать законы, защищающие интересы труда. Тв меры, которыми П. С.-Р. считает необходимыми для блага трудового народа, она будет и отстаивать в Учредительном Собрании и пытаться прямо и непосредственно проводить во время борьбы народа силой с самодержавием до Учредительного Собрания (в ревolutionsное время).

Такова программа П. С.-Р., такова ея цель, таковой путь, которым она думает достигнуть ее. Тернист, тяжел он путь, мало житейских выгод и радостей сулит он. Но трудовому народу терять нечего — только лишны и терпенья досягается и теперь на его долю в жизни, отдых и покой ждут его только в могиле. За то святла цѣль впереди, ярко горить заря социализма и лучи ея освещают и согрывают ненавидимую мрачную ночь настоящаго. Ни мольбы, ни прособы, ни унижения перед сильными и богатыми не облегчают страдания, не сокращать пути к счастью. Мало у него друзей и союзников на весь долгий, мучительный путь. Ну, так что же?! У него крѣпкія, испытанные в работѣ руки, непреклонная воля, незащищеннная совѣсть; не молить о счастьѣ должен онъ, а громко, настойчиво требовать справедливости; безпощадную, упорную борьбу вести со всѣми своими угнетателями.

Для такой борьбы зовет П. С.-Р. в свои ряды всѣх трудящихся, всѣх угнетенных, всѣх, у кого сильная душа, непродажная совѣсть, ко всему рабочему народу обращает она свой боевой клич: «Объединяйся, борись, только в борьбѣ обрѣтешь ты право свое!»