**Об организации рабочей милиции**

А. Г. ШЛЯПНИКОВ «СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»

По изданию Москва, Издательство «Республика» 1992

Постановление Исп. Комитета от 27 февраля об организации рабочей милиции и вооружении каждого десятого пролетария заводов и фабрик проводилось в жизнь особенно охотно и рьяно. Рабочие добывали себе оружие всяческими путями. Значительная доля полицейского вооружения была распределена между рабочими. Во время восстания и братания рабочих с войсками солдаты делились с ними оружием и патронами из полковых запасов. Некоторую долю оружия удавалось получать и официальным путем: военное министерство прикомандировало к Военной комиссии в Таврический дворец особого чиновника, ведавшего отпуском огнестрельного и холодного оружия для вооружения рабочей милиции. Исп. Комитет поручил пишущему эти строки, как члену Исп. Комитета (работавшему тогда под фамилией Беленина), ведение всех вопросов, связанных с вооружением рабочих.

Уничтожение государственного полицейского аппарата, аресты чинов полиции и устранение от постовой и охранительной службы городовых поставили перед Петроградским городским самоуправлением вопрос о создании городской милиции. Городская дума, подновленная представителями общественных организаций, уполномочила на организацию милиционного дела гражданина Крыжановского. Первое собрание, посвященное организации милиции и ее задачам, состоялось в воскресенье 5 марта вечером, в здании городской думы. На это заседание Исп. Комитет делегировал меня.

На заседании, открывшемся в большом зале городской думы, присутствовало сотни три-четыре представителей различных милиционных организаций и охранительных дружин. Рабочих представителей было около половины, студенты, юнкера и военные составляли другую часть. Мне было предложено сделать от имени Исп. Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов доклад о задачах милиции и ее организации. Хотя Исп. Комитет и не обсуждал вопроса об организации милиции и ее задачах, но это не могло помешать мне высказать свой взгляд на дело.

В докладе я постарался связать организацию милиции с революционными задачами рабочего класса. И по своему составу, и по целям милиция в Петрограде должна быть рабочей. Ее роль не может сводиться только к регулированию уличного движения, наблюдению за порядком и внешней охраной спокойствия и безопасности.

По моим мыслям, рабочая милиция должна была служить вооруженным оплотом революции, способным не только, оградить и защитить революцию от сторонников старого порядка, но и помогать рабочему классу, если потребуется, оружием облегчать движение революции вперед. На том же собрании мне удалось выяснить, что к тому времени в милицию записалось добровольно около 7000 человек. Главную массу записавшихся составляли студенты, юнкера и рабочие. Городское самоуправление смотрело на милицию как на организацию порядка — и только.

Мой доклад вызвал оживленные прения. Выступавшие юнкера и студенты сразу же увидели во мне большевика. Рабочие же представители районов выражали открыто свое согласие с моей постановкой вопроса о целях вооружения рабочих. Студенты же и особенно юнкера попытались обстрелять мои позиции, противопоставляя рабочим солдат и «других» граждан города. Самым острым местом в «рабочей милиции» был вопрос о взаимоотношении с солдатами и их участие в этой милиции. Но и на этот вопрос тогда было легко ответить. Солдаты в Петрограде стояли временно. Их могли увести на фронт, а если война пойдет к концу, как того желали, то солдаты поспешат вернуться домой. Поэтому организация рабочей милиции не выражает собой недоверия к вооруженным солдатским силам, отвечали мы студентам и юнкерам, а является разумной подготовительной мерой на эти случаи ухода.

Те же элементы возражали и против вооружения милиции. Под тем предлогом, что вооруженные солдаты находятся в распоряжении революционного правительства, студенты и юнкера высказывались против снабжения рабочих оружием. К таким доводам присоединяли еще и патриотический мотив, что оружие нужно против немецкого нашествия. Вместо оружия эти ученые люди предлагали снабдить милиционеров белыми повязками. Такие предложения встретили единодушный смех рабочей части собрания. На этом споре о целях милиции и ее составе и закончилось первое совещание. Рабочие единодушно выразили пожелание не быть смешанными в общую милицейскую службу по городской охране, а отстаивали самостоятельность своих вооруженных организаций.

На заседании Исп. Комитета 7 марта обсуждали вопрос о городской милиции. На этом заседании признали

совершенно недопустимым прием в милиционеры старых городовых. Большинство собрания высказалось за возможность объединения рабочей милиции с городской милицией, при условии контроля Советов раб. и солд. депутатов за приемом милиционеров. Рабочие же на деле пошли гораздо дальше и требовали прямого подчинения милиции Советам.

Второе совещание по вопросу об организации милиции состоялось 7 марта. В совещании принимали участие представители от различных групп городской милиции, а также делегаты рабочих милиционных организаций. Совещание заслушало доклад об основах организации милиции, выработанных особым совещанием при начальнике городской милиции Крыжановском. Согласно выработанному проекту, на службу в милицию граждане приглашались по вольному найму. Город разбивался на милицейские районы (участки), совпадавшие с прежними участковыми делениями. Во главе милиции района стоял комитет, избранный всеми гражданами района. Во главе всей городской милиции стоял начальник милиции, избираемый гор. думой, а в виде контроля создавался совет, состоявший из представителей от районных комитетов и двоих представителей, избранных милиционерами.

Мне не пришлось быть на этом совещании, однако известно, что проект организации не удовлетворил рабочих представителей. Поэтому он был направлен на дополнительную разработку, а рабочие заставили гор. думу признать полную самостоятельность их милиционных организаций. Кроме того, рабочие заставили городское самоуправление связать милиционные организации с районными Советами, а также и центральное милицейское управление, совет при нем составлять из представителей от районных Советов. В основе организации органов управления лежала широкая выборность всех руководящих постов.

Организация рабочей милиции базировалась на самих фабричных и заводских предприятиях. В первые дни своего возникновения вооруженные рабочие милиционеры выполняли и обязанности сторожевой охраны предприятий. Рабочая милиция являлась совершенно новой формой объединения рабочих и ограждения их интересов опорой на оружие. Некоторые круги оппортунистов и соглашателей выражали опасения, что «незрелый» русский рабочий, опираясь на оружие, пойдет на всякого рода «захваты» предприятий и ультимативные требования к предпринимателям, подкрепленные штыками винтовок. Однако эти клеветнические опасения не сбылись. Мы не помним ни одного случая неорганизованного выступления рабочих отдельных предприятий в защиту своих местных нужд с оружием в руках. Такие страхи все же были понятны в устах классовых врагов пролетариата и тех групп, которые оберегали буржуазный порядок.

Однако одной милицейской, охранительной деятельности для вооруженных рабочих было мало, а когда окончательно сорганизовались милиционные комитеты и был набран состав милиционеров, охранительная работа еще более сузилась. В то же время количество вооруженных рабочих росло, и тем самым ставился вопрос о том, что делать с оружием и вооруженными. На первый вопрос, что должен делать рабочий с оружием, ответ был легкий — обучаться им владеть. Но более сложно приходилось решать задачу, когда рабочие ставили вопрос о том, как быть, что делать и какие давать задания тем, кто имеет оружие и обучен владеть им. Пролетарии требовали практического ответа и насчет организационных форм, так как сложившаяся в первой половине марта городская и районная милиция не обняла всего даже наличного состава вооруженных рабочих того времени

В наших руководящих партийных организациях вопрос об использовании вооруженных сил стал практически в первые дни в связи с той травлей большевиков и нашего органа «Правда». В минуты опасности мы прибегали к некоторым группам военных, стоявших на нашей позиции. Особенно надежной частью в то время была команда броневиков, поместившаяся во дворце балерины Кшесинской. Обострение нашей партией борьбы против всего оборонческого социал-буржуазного союза ставило перед нами вопрос о вооруженной опоре. Мы прекрасно учитывали, что во время революции, осложняемой войной, при наличии вооруженных масс решение спора оружием — дело вполне нормальное. Но положение нашей партии в это время и в этом вопросе было чрезвычайно слабое. Наше влияние среди солдатской массы Петроградского гарнизона было в то время еще невелико. Во многих полках мы имели небольшие группы товарищей, глубоко преданных нашей партии, иногда старых членов подпольных организаций, но большинство солдат шло тогда еще за меньшевиками, социалистами-революционерами, а некоторые части вместе с командным составом плелись даже за кадетами. Чтобы усилить себя, у нас были следующие пути: пропаганда, агитация, откол солдатских масс от других партий и подбор и организация наших вооруженных сил из рабочих.

Бюро Центр. Комитета не решало этого вопроса, а предложило Петербургскому Комитету использовать вооруженных рабочих, создать из них организованную силу. Через Исп Комитет Совета по делам вооружения рабочих нам приходилось иметь дело непосредственно с заводами, заводскими комитетами или уполномоченными на эти дела лицами. Рабочие живейшим образом интересовались теми целями, которые преследовались вооружением. Мне пришлось на ряде собраний делать доклады уже не по вопросу о рабочей милиции, а на тему о создании Рабочей гвардии88 как боевой пролетарской, организованной силы. Одно собрание, помню, имело место в столовой Металлического завода. Мой доклад вызвал большой интерес и живой обмен мнениями. Рабочие решили взять на себя почин в деле организации провести работу в этом направлении на Металлическом заводе, а затем поставить вопрос об организации Рабочей гвардии на собрании районного (Выборгского) Совета раб. и солд. депутатов. Петербургский Комитет целиком солидаризировался в этом деле со мною и впоследствии, в конце марта и начале апреля, направлял ко мне всех товарищей, интересовавшихся и желавших работать в деле организации вооруженной силы.

К концу первой половины марта при Исп. Комитете организован отдел по делам милиционных организаций. Этим путем меня освободили от занятий милиционными вопросами, но от дела вооружения рабочих и организации их сил освободить меня никто не мог, так как Исп. Комитет подобным вопросом уже не интересовался. Лишь много месяцев спустя, при министре внутренних дел Церетели, меньшевики и эсеры заинтересовались вопросами вооружения рабочих, но это было уже для того, чтобы обезоружить революцию.

Создававшиеся рабочие организации требовали для своего существования и развития помещений. Петроград уже в те годы переживал жилищную нужду, поэтому запросы возникших организаций не могли быть решены простым наймом помещений. Если районные Советы и партийные организации могли использовать бывшие участки или сожительствовать с больничными кассами, то для профессиональных союзов такие возможности были исключены.

В Исп. Комитет поступали просьбы об отводе тех или иных помещений для нужд рабочих организаций, но оставались без разрешения. В то время, когда рабочие организации не могли найти себе угла, в столице было много всякого рода дворцов, дворцовых помещений и особняков всяческих вельмож, часть которых могла покрыть все потребности в помещениях нарождающихся организаций. Чтобы двинуть это дело, пришлось взять на себя инициативу и настоять перед Исп. Комитетом об отводе помещений под рабочие организации. Но соглашательское большинство проваливало наши предложения о реквизиции ряда зданий, мотивируя это отсутствием у Совета власти, нежеланием пугать частных владельцев и вступать в конфликт с Врем. правительством. Для того чтобы сломить это сопротивление, пришлось прибегнуть к маленькой хитрости. Проваленные по вопросу о реквизиции, мы заменили слово «реквизировать» другим выражением — «временно занять» и давали для личной подписи членам Исп. Комитета. Таким путем удалось собрать подписи от половины членов Исполкома.

Впоследствии удалось — и тоже не без давления — получить для союзов помещение бывшего штаба корпуса жандармов по Фурштадтской улице. Союзу же металлистов удалось отвоевать помещение в Аничковом дворце и в его доме на Фонтанке. Наличие помещений способствовало быстрому росту союзов, а нахождение большинства из них в одном помещении облегчало дело взаимной связи.