**ЧТО МОЖЕТЪ СПАСТИ РОССIЮ ОТЪ ПОВАЛЬНАГО ПЬЯНСТВА?**

Вопросъ этотъ приходитъ на умъ ежедневно и ежечасно, и чѣмъ болѣе надъ нимъ задумываешься, чѣмъ чаще его слышишь, тѣмъ непостижимѣе кажется тотъ, увы! несомнѣнный фактъ, что никто въ сущности серьозно не тревожится за будущность Россiи. Мы какъ будто свыклись съ мыслью, что повальное пьянство въ нашемъ народѣ есть и должно быть нормальнымъ явленiемъ.

А между тѣмъ, присматриваясь къ разнымъ явленiямъ въ жизни нашего простолюдина, пугаешься тѣхъ новыхъ явленiй, которыя, по ихъ собственному показанiю, суть именно послѣдствiя повальнаго пьянства, и пугаешься потому, что эти явленiя представляются повсемѣстно въ видѣ новыхъ нравственныхъ чертъ, измѣняющихъ къ худшему характеръ русскаго народа. Народъ портится, говорятъ голоса изъ того же народа, народъ развращается. Чѣмъ же портится? спросите вы, чѣмъ же развращается? На это вамъ отвѣчаетъ тотъ же народъ: народъ нашъ грубѣетъ, народъ черствѣетъ, народъ дѣлается злѣе и жестче; въ народѣ видимо ослабѣваетъ уваженiе къ семьѣ, къ власти и къ церкви.

Спрашивается: чего–же еще нужно ждать чтобы испугаться?

Теперь повсемѣстно въ великой Россiи кабакъ и водка рѣшаютъ всѣ дѣла и вопросы крестьянской жизни, и безобразiямъ, злодѣйствамъ, преступленiямъ, характеризующимъ этотъ порядокъ вещей, — нѣтъ конца.

Чего же еще надо ждать? Ужели того чтобы процентъ спивающагося народа сдѣлался такъ великъ чтобы можно было сказать: *весь народъ спился,* а затѣмъ ожидать, чтó сдѣлаетъ этотъ пьяный народъ?

Пока все, повидимому, подготовляется къ такому безвыходному положенiю: земство заявляетъ свое безсилiе въ борьбѣ съ пьянствомъ, мировые посредники тоже, помѣщики подавно, священники тоже, полицiя точно также. Чтó же дальше? спрашиваемъ мы. Еще одинъ шагъ, и мужикъ, который теперь подъ пьяную руку и за ведро водки попираетъ законы семейные, имущественные и гражданскiе, осмѣиваетъ всѣ свои учрежденiя — въ концѣ концовъ все таки государственныя, ругается надъ церковью и вѣрою (можно привести страшные факты для доказательства), повсюду гдѣ можетъ водворяетъ кулачное право и хитрость обмана, и вмѣстѣ съ тѣмъ раззоряетъ свой матерiальный бытъ съ устрашающею быстротою, — такой мужикъ, говоримъ мы, самымъ естественнымъ образомъ долженъ весьма скоро придти къ непризнаванiю *никакого*авторитета, *никакого*права, *никакой* власти.

Полагаемъ что тогда уже будетъ поздно заботиться объ уменьшенiи пьянства.

А такъ какъ, судя по той быстротѣ, съ которою бытъ нашего крестьянина, въ эти послѣднiе годы, измѣнился кореннымъ образомъ къ худшему, — полагать надо что послѣднихъ степеней этого измѣненiя къ худшему ожидать еще не долго, — то, кажется намъ именно теперь, какъ разъ время думать, думать и думать надъ вопросомъ: кàкъ остановить и ослабить разрушительное дѣйствiе повальнаго пьянства въ Россiи, или — чтó тоже, какъ спасти Россiю въ настоящемъ отъ всѣхъ ужасовъ, угрожающихъ ей въ будущемъ?

Прежде всего надо, кажется намъ, желать чтобы у всѣхъ глаза были одинаково раскрыты на печальное зрѣлище спивающейся съ круга огромной части нашего народа. Пока этого не будетъ, пьянство будетъ увеличиваться на столько, на сколько процентъ лицъ не желающихъ признавать въ пьянствѣ народа опасности для государства будетъ если не больше, то все–же влiятельнѣе процента лицъ убѣжденныхъ въ этой опасности. Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что различiе во взглядахъ на размѣры пьянства и опасности отъ него до того велико, что есть лица, которыя готовы смотрѣть на искреннее ратованiе противъ пьянства, какъ на противодѣйствiе правительству. Легко понять на сколько это различiе во взглядахъ парализуетъ всѣ попытки отдѣльныхъ лицъ и обществъ къ противодѣйствiю общественному злу.

Пока это будетъ — ничего общаго и прочнаго къ спасенiю Россiи отъ пьянства даже предвидѣть нельзя.

Но въ то же время нельзя не замѣтить, что при всѣхъ этихъ невыгодныхъ условiяхъ, обставляющихъ у насъ вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ, все таки въ этомъ отношенiи, сравнительно съ недавнимъ прошлымъ, мы сдѣлали шагъ впередъ къ лучшему. Не такъ давно было то время, когда общества трезвости преслѣдуемы были наравнѣ съ незаконными и вредными для государства обществами; теперь общество трезвости можетъ создаться и существовать, если не въ видѣ правильно–организованной ассоцiацiи, то все же въ видѣ отдѣльныхъ, мѣстныхъ договоровъ по обществамъ. Въ прежнее время въ нашей печати были органы серьозно проводившiе мысль, что толки объ усиленiи пьянства преувеличены, и что тѣ, которые ихъ распускаютъ, принадлежатъ, будто бы, къ зловѣщей партiи *крѣпостниковъ*.

Можетъ быть именно крѣпостникамъ то и выгодно молчать *до времени,* отводить глаза у общества и скептически относиться къ опасенiямъ всѣхъ горячо любящихъ народъ и Россiю.

Потому выгодно, что они подождутъ послѣдней степени, до которой дойдетъ бѣда, и уже тогда закричатъ, и — тогда можетъ быть не безъ нѣкотораго успѣха; по крайней мѣрѣ таковы могутъ быть ихъ надежды, если они хоть сколько нибудь ловкiе люди.

Но пока еще бѣда — слишкомъ осязательная *фактическая* бѣда — не пришла, до тѣхъ поръ будемъ говорить мы, приглашаемъ говорить и другихъ, провозглашаемъ о грядущей опасности, и увѣрены что исполняемъ настоящiй долгъ гражданъ, любящихъ другъ друга, народъ и Россiю, а не дѣйствуемъ какъ крѣпостники.

Вотъ почему мы теперь радуемся хотя бы тому, что въ настоящее время серьозное отношенiе къ столь жизненному вопросу беретъ верхъ надъ не–серьознымъ; по крайней мѣрѣ есть тому признаки; почти вся печать единогласно признаетъ вопросъ объ усиленiи пьянства вопросомъ государственнымъ, безусловно капитальнымъ, надъ которымъ надо много думать, изъ опасенiя вредныхъ его послѣдствiй.

За симъ вотъ чтò мы узнаемъ изъ № 10 газеты «Правительственнаго Вѣстника».

**Изъ Пензенской губернiи.** Со словъ «Пензенскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» было неоднократно сообщаемо о составленiи въ разныхъ мѣстахъ Пензенской губернiи жителями селенiй приговоровъ о прекращенiи неумѣреннаго употребленiя крѣпкихъ напитковъ. Нынѣ въ «Пенз. Губ. Вѣд.» извѣщаютъ, что означенные приговоры послужили подготовительною мѣрою къ другимъ, не менѣе благодѣтельнымъ начинанiямъ: такъ именно шесть волостныхъ сходовъ Керенскаго уѣзда, принадлежащихъ къ числу сходовъ, ограничившихъ у себя немѣренное употребленiе вина[[1]](#footnote-1)\*), составили въ послѣднее время приговоры, въ которыхъ заявили о намѣренiи ввести обязательное обученiе дѣтей въ сельскихъ школахъ. Приведенiе этихъ приговоровъ въ исполненiе уже начато. Въ одномъ изъ шести селъ школа уже существовала; затѣмъ еще въ одномъ школа уже открыта 19–го апрѣля, и при открытiи поступило въ нее 25 человѣкъ; въ остальныхъ 4–хъ волостяхъ также предположено не откладывать дѣла.

Изъ статьи «Губернскихъ Вѣдомостей” по поводу этихъ извѣстiй видно еще, что благодаря приговорамъ противъ черезмѣрнаго употребленiя крѣпкихъ напитковъ, оно значительно уменьшилось.

Чайныя лавочки оказываютъ также весьма серьозную помощь въ дѣлѣ уменьшенiя пьянства. Содержатели этихъ лавочекъ, соблюдая свои матерiальные интересы, зорко слѣдятъ за питейными домами и о всякомъ нарушенiи приговора доводятъ до свѣдѣнiя общества. Вслѣдствiе этого въ селахъ, открывшихъ такiя лавочки, чрезмѣрное употребленiе вина уменьшилось еще болѣе; даже на дому пьютъ гораздо меньше, и водка отодвинулась на заднiй планъ.

Главную роль въ этомъ дѣлѣ — такъ сказать иницiативу его — «Пензенскiя Губернскiя Вѣдомости» приписываютъ мировымъ посредникамъ, на долю которыхъ и теперь выпадаетъ немало хлопотъ.

Заявленiе это на страницахъ «Правительственнаго Вѣстника» весьма знаменательно. Его нельзя не привѣтствовать какъ доказательство того, что *мѣры къ прекращенiю неумѣреннаго употребленiя крѣпкихъ напитковъ*, одновременно съ *введенiемъ обязательнаго обученiя,* исходящiя изъ среды общества, и по его иницiативѣ, *могутъ быть безпрепятственно принимаемы всюду.*

Но для успѣха этого знаменательнаго начала, кажется намъ, необходимо чтобы такое начинанiе въ отдѣльной мѣстности Пензенской губернiи не оставалось одинокимъ.

Россiя вся должна разомъ проникнуться мыслью о необходимости приступить единовременно и повсемѣстно къ энергическому осуществленiю *этихъ обѣихъ мѣръ:*къ *прекращенiю пьянства*и поощренiю народа къ введенiю *обязательнаго обученiя грамотѣ*, и разомъ приступить къ ихъ осуществленiю.

Для этого не нужно ни земскихъ соборовъ, ни комитетовъ, ни переписокъ, ни долгихъ изученiй: примѣръ Пензенской губернiи показываетъ краснорѣчиво на сколько дѣло это ясно и просто.

Земство отдѣльно взятое безсильно въ этомъ дѣлѣ, губернаторъ отдѣльно взятый еще безсильнѣе, духовенство отдѣльно взятое не менѣе безсильно, мировые посредники съ ихъ старшинами, отдѣльно взятые, тоже безсильны.

Но въ день, когда губернаторъ соединится съ земствомъ, земство съ помѣщиками и духовенствомъ, духовенство съ мировыми посредниками, и всѣ сообща приступятъ къ дѣлу борьбы съ пьянствомъ и введенiя обязательнаго народнаго обученiя, и всѣ эти начинанiя поддержитъ печать и вся русская интеллигенцiя горячимъ сочувствiемъ къ дѣлу, тогда благословенъ будетъ этотъ день, ибо имъ начнется спасенiе Россiи.

Сомнѣваться въ возможности такого объединенiя всѣхъ представителей общественныхъ охранительныхъ началъ въ государствѣ мы, русскiе, не должны и не можемъ, ибо дѣло идетъ о спасенiи нашего государства отъ величайшаго изъ угрожающихъ ему бѣдствiй, а спасать отечество отъ бѣдствiй мы всегда умѣли. Неумѣлость, еслибы обнаружилась теперь, была бы плохимъ признакомъ нашего нравственнаго и умственнаго состоянiя, которое предвидѣть ни одинъ честный русскiй не имѣетъ ни права, ни духа!

\*\*\*

1. \*)  Въ настоящее время общее количество приговоровъ о прекращенiи пьянства по тремъ уѣздамъ Пензенской губернiи простирается до 190: въ Пензенскомъ уѣздѣ — 29, въ Керенскомъ — 73 и въ Нижнеломовскомъ — 88. [↑](#footnote-ref-1)