**ПО ПОВОДУ ОДНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦIИ.**

Въ нынѣшнемъ №–рѣ печатается корреспонденцiя изъ Балашевскаго уѣзда, повѣствующая о томъ, какъ крестьяне постановляли приговоръ объ ограниченiи у себя числа кабаковъ, но не могли дать этому приговору дѣйствительную силу, благодаря противодѣйствiю акцизнаго чиновника и мироваго посредника.

Факты эти весьма интересны и знаменательны. Недавно мы писали о томъ какъ въ Пензенской губернiи, наоборотъ, усилiя крестьянъ противодѣйствовать пьянству увѣнчались полнымъ успѣхомъ, благодаря сочувствiю мировыхъ посредниковъ и даже ихъ иницiативѣ.

Сопоставляя эти факты съ тѣми, которые описаны въ сегодняшней нашей корреспонденцiи, приходишь къ грустному убѣжденiю, что у насъ единомыслiя и единодушiя въ борьбѣ всѣхъ образованныхъ русскихъ людей съ повальнымъ пьянствомъ, ожидать трудно. И въ Пензенской губернiи есть акцизные чиновники, и въ Саратовской они есть; а между тѣмъ въ Пензенской объ нихъ, какъ о препятствiи къ осуществленiю желанiя крестьянъ *меньше пить*, не слышно, а въ Балашевскомъ уѣздѣ акцизный чиновникъ, въ союзѣ съ мировымъ посредникомъ, мѣшаетъ крестьянамъ принимать мѣры къ ограниченiю пьянства.

Понятно чтò изъ этого можетъ выйти.

Крестьяне не на столько нравственно крѣпки, чтобы настаивать на осуществленiи своего желанiя бороться съ пьянствомъ и преодолѣвать законными путями препятствiя ими встрѣчаемыя: покричатъ, покричатъ, и замолкнутъ; кабачники все–таки возьмутъ верхъ, и надолго отобьется у крестьянъ охота возобновлять попытки въ борьбѣ съ пьянствомъ посредствомъ общественныхъ приговоровъ. Еще менѣе можно ожидать отъ крестьянъ нравственной силы къ борьбѣ съ пьянствомъ, независимой отъ общественныхъ приговоровъ, то есть рѣшимости каждаго крестьянина отдѣльно не ходить въ кабакъ и бороться съ кабачными его недругами.

А между тѣмъ, если теперь, на первыхъ порахъ пробужденiя народной совѣсти и чувства страха окончательнаго раззоренiя, примѣръ Балашевскаго уѣзда найдетъ больше подражателей, чѣмъ факты Пензенской губернiи, можно впередъ предвидѣть, что въ самой Пензенской губернiи принуждены будутъ отказаться отъ иницiативы въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ. Двигатели дѣла, кто бы они ни были, названы будутъ неблагонадежными, мировые посредники — подстрекателями народа къ неповиновенiю власти, и всѣ прекрасныя начинанiя замрутъ въ своемъ зародышѣ.

Чтó же дѣлать? Кажется намъ, что практическое разрѣшенiе этого вопроса зависитъ въ настоящее время главнымъ образомъ отъ губернаторовъ. Сколько намъ извѣстно, высшее начальство акцизныхъ чиновниковъ, то–есть министерство финансовъ, никогда не уполномочивало своихъ мѣстныхъ акцизныхъ чиновниковъ мѣшать осуществленiю крестьянскихъ приговоровъ насчетъ ограниченiя числа кабаковъ и противодѣйствiя пьянству, слѣдовательно губернаторъ не можетъ встрѣтить на пути поощренiя крестьянъ къ такимъ приговорамъ ни тайнаго, ни оффицiальнаго препятствiя со стороны центральнаго управленiя питейными акцизами въ губернiи; другихъ же препятствiй онъ предвидѣть не можетъ нигдѣ и ни въ чемъ. Что же касается мировыхъ посредниковъ, то, въ силу ихъ прямыхъ отношенiй подчиненности къ губернаторамъ, немыслимо, чтобы въ какой либо губернiи они могли противодѣйствовать губернатору въ какомъ бы то ни было начинанiи его на общественную пользу. Напротивъ, всякiй губернаторъ можетъ, сколько намъ кажется, требовать отъ мировыхъ посредниковъ полнаго содѣйствiя его видамъ и цѣлямъ на пользу крестьянъ.

Слѣдовательно, все чтó случилось въ Балашевскомъ уѣздѣ съ крестьянскими приговорами относительно кабаковъ, очевидно могло имѣть мѣсто только потому, что вѣроятно губернаторъ объ этомъ противодѣйствiи крестьянамъ мироваго посредника не зналъ; отсюда слѣдуетъ, что все это не могло бы имѣть мѣста, если бы губернаторъ силою своей власти и влiянiя не только отстранилъ бы посредниковъ отъ противодѣйствiя крестьянскимъ приговорамъ, но, напротивъ, пригласилъ бы ихъ содѣйствовать этимъ приговорамъ.

Да, намъ кажется, что губернаторъ у насъ такъ много можетъ своимъ нравственнымъ влiянiемъ, своимъ авторитетомъ, что, безъ всякаго сомнѣнiя, сдѣлайся каждый губернаторъ въ своей губернiи носителемъ великой идеи борьбы русскаго народа съ пьянствомъ, онъ встрѣтилъ бы сочувствiе къ этой мысли и содѣйствiе къ ея осуществленiю въ каждомъ образованномъ человѣкѣ губернiи. И вотъ это то сочувствiе каждаго русскаго человѣка въ связи съ корпоративнымъ содѣйствiемъ такихъ сильныхъ yчpeждeнiй какъ духовенство съ одной стороны, земство съ другой и школа съ третьей, весьма скоро могли бы, повсемѣстно и одновременно, придти на помощь бѣдному крестьянину въ инстинктивномъ его желанiи спасти себя отъ кабака и пьянства, и обезпечить успѣхъ его общественныхъ приговоровъ къ ограниченiю числа кабаковъ и дѣйствiя пьянства.

Но чтобы успѣхъ этотъ былъ — надо желать сочувствiя и содѣйствiя ему именно теперь, когда дѣло борьбы съ пьянствомъ начинается, въ видѣ попытокъ отдѣльныхъ обществъ крестьянъ, въ одной губернiи успѣшныхъ, а въ другой безуспѣшныхъ.

Отъ вопроса — кто возьметъ верхъ: успѣшныя попытки, или безуспѣшныя — зависитъ судьба этого роковаго вопроса для Россiи, — зависитъ и судьба самой Россiи.

\*\*\*