ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του Μεταφραστή .................................................. 5

Μέρος Α': ΤΟ ΕΡΓΟ
1. Η εργασία ................................................................. 12
2. Δίκαιο και ιδιοκτησία ..................................................... 23
3. Η οργάνωση στον τόπο εργασίας ....................................... 29
4. Η κοινωνική οργάνωση .................................................... 35
5. Αντιρρήσεις .................................................................. 42
6. Δυσκολίες .................................................................... 55
7. Η συμβουλιακή οργάνωση ............................................... 62
8. Η ανάπτυξη .................................................................. 70

Μέρος Β': Ο ΑΓΩΝΑΣ
1. Ο συνδικαλισμός ............................................................ 78
2. Η άμεση δράση ............................................................... 83
3. Οι καταλήψεις εργοστασίων ........................................... 90
4. Οι πολιτικές απεργίες .................................................... 93
5. Η Ρωσική επανάσταση .................................................... 103
6. Η επανάσταση των εργατών ........................................... 111

Μέρος Γ': Ο ΕΘΡΟΣ
1. Η αγγλική αστική τάξη .................................................. 132
2. Η γαλλική αστική τάξη ..................................................... 139
3. Η γερμανική αστική τάξη ............................................... 145
4. Ο εθνικισμός ................................................................. 152
5. Ο αμερικανικός καπιταλισμός ......................................... 164
6. Η δημοκρατία ............................................................... 175
7. Ο φασισμός ................................................................. 183
8. Ο εθνικοσοσιαλισμός ..................................................... 191

Μέρος Δ': Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
1. Ο ιαπωνικός ιμπεριαλισμός ......................................... 214
2. Η άνοδος της Κίνας ........................................................ 221
3. Οι αποικίες ................................................................. 230
4. Ρωσία και Ευρώπη ........................................................ 236
5. Στινιν άμβρσο .............................................................. 242

Μέρος Ε': Η ΕΙΡΗΝΗ
1. Προς ένα νέο πόλεμο ..................................................... 249
2. Προς μια νέα σκλαβιά ..................................................... 258
3. Προς μια νέα ελευθερία .................................................. 266
Πρόλογος του μεταφραστή

Το βιβλίο του Αντων Πάνεκουκ, Τα Εργατικά Συμβούλια, γράφτηκε στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο μετά απ’ αυτόν. Μια πρώτη πολύγραφη μένη έκδοση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Αμστερνταμ το 1946. Η έκδοση αυτή περιείχε τον παρακάτω πρόλογο του εκδότη, που είχε προφανώς εγκρίθηκε από τον Πάνεκουκ:

«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1941–1942, στη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής της Ολλανδίας από τους Γερμανούς. Ο συγγραφέας, που για πολλά χρονια παρακολουθούσε προσεκτικά και μερικές φορές συμμετείχε ενεργά στο εργατικό κίνημα, δίνει εδώ μια σύνωψη όσων μπορούν να αντληθούν απ’ αυτές τις εμπειρίες και από τη μελέτη σχετικά με τις μεθόδους και τους στόχους του αγώνα των εργατών για την ελευθερία. Εκείνο που εμφανίζεται στα μάτια μας ένας αιώνας εργατικών αγώνων, δεν είναι ούτε μια σειρά διαρκάς αποτυπωμένων προσπαθειών για φιλελευθερισμό, ούτε μια σταθερή πορεία των εργατών προς τα εμπόρια, σύμφωνα με κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο που χρησιμοποιεί τις παλίζες και δοκιμασμένες τακτικές. Με την ανάπτυξη της κοινωνίας, βλέπουμε να εμφανίζονται νέες μορφές αγώνα και αυτή η εξέλιξη, που επιβάλλεται από την ανάπτυξη του κapitalισμού καθώς και της εργατικής τάξης, ασφαλώς θα εκθέλλεται με ολοένα εντονότερο τρόπο.»

Το πρώτο μέρος του βιβλίου δείχνει το έργο που έχουν να εκπληρώσουν οι εργάτες και τον αγώνα που έχουν να διεξάγουν. Τα επόμενα μέρη ασχολούνται με τις κοινωνικές και πνευματικές τάσεις που εμφανίζονται στην αστική τάξη και που καθορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εργάτες υποχρεώνονται και υποχρεώνονται να αγωνιστούν. Οι αναλύσεις βασίζονται στη στενή σύνδεση μεταξύ συστήματος παραγωγής και ταξικής πάλης, στην οποία ρίχνει φως η μαρξική θεωρία.»

Στη συνέχεια, ο Πάνεκουκ καταπίστηκε με τη μετάφραση του βιβλίου στα αγγλικά, εν όψει της έκδοσής του στην Αυστραλία. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε το 1947–49 με τη μορφή φιλλαδίων–παραρτημάτων του μηνιαίου περιοδικού μιας μικρής αυστραλιανής ομάδας (The Southern Advocate for Workers’ Councils). Επακολούθησε το 1950 στη Μελβούρνη η έκδοση του έργου με τη μορφή βιβλίου.

και το τέταρτο στο μέρος «Ο εχθρός» και ενσωμάτωσε εν μέρει το πέμπτο στο κεφάλαιο «Η Ρωσική Επανάσταση» του μέρους «Ο αγώνας», ενώ παράλληλα περιέλαβε ορισμένα κομμάτια των παραλειφθέντων κεφαλαίων σε διάφορα κεφάλαια της αγγλικής έκδοσης. Επίσης ο Πάνεκουκ πρόσθεσε στο τέλος ένα νέο μέρος («Η ειρήνη»), που γράφτηκε το 1947 και πραγματεύεται την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Η παρούσα μετάφραση έγινε από την πρωτότυπη αγγλική έκδοση του 1950, σε αντιπαραβολή προς τη γαλλική μετάφραση του 1974 (εκδ. Belibaste) η οποία είχε λάβει υπόψη και την αρχική ολλανδική έκδοσή.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε ένα βιογραφικό—βιβλιογραφικό χρονολόγιο του Πάνεκουκ, παραπέμποντας ταυτόχρονα τον αναγνώστη στη βιογραφία του Πάνεκουκ από τον Πάουλ Μάτικ (Α. Πάνεκουκ, O Λένιν σεν φιλόσοφος, εκδ. Υψιλόν, Αθήνα, 1981, σελ. 11—28).

Βιογραφικό—βιβλιογραφικό χρονολόγιο του Αντών Πάνεκουκ

1873. Γέννηση του Antonie (στα γερμανικά: Anton) Pannekoek σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας.

1901. Γίνεται μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος (ΣΔΕΚ) της Ολλανδίας και συντάσσεται με την αριστερή του πτέρυγα, όπου πρωτοστατεί ο Χέρμαν Γκόρτερ (1864—1927) καθώς και η Χενριέτε Ρόλαντ—Χολστ.

1902. Παίρνει διδακτορικό δίπλωμα αστρονομίας από το πανεπιστήμιο του Λέιντε.

1905. Δημοσίευση του άρθρου του «Τελεολογία και μαρξισμός» στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό δημοσιογραφικό δράμα «Die Neue Zeit».

1906. Εγκαταλείπει τη δουλειά του στο αστεροσκοπείο του Λέιντε και πηγαίνει μαζί με τη γυναίκα του στη Γερμανία, όπου θα μείνει μέχρι την κήρυξη του πολέμου. Η μετάβασή του εκεί έγινε μετά από πρόσκληση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (ΣΔΚ), για να διδάξει την ιστορία του υλισμού και των κοινωνικών θεωριών σε μια σχολή που αποφάσισε να ανοίξει το Κόμμα στο Βερολίνο. Όμως έξει χιλιές αργότερα, χάνει (μαζί με τον Χίλφερντινγκ) τη θέση του στο Βερολίνο, μετά από επέμβαση της πρωσικής αστυνομίας (όπως σημειώθηκε ότι η δουλειά αυτή ήταν πολύ καλοπληρωμένη: 7.200 μάρκα τον χρόνο ενώ τα 2/3 του ενεργού πληθυσμού της Βρέμης είχαν επίσης εισόδημα κάτω των 1.500 μάρκων – βλ. S. Bricianer, Pannekoek et les Conseils Ouvriers, E.D.L., β' έκδ. Παρίσι, 1977, σελ. 45, σημ. 31). Στη συνέχεια εργάστηκε σε έκθεσης προπαγανδιστής, αποκτάντας μεγάλη φήμη για τα άρβρα και τις διαλέξεις του.
«Μαζική δράση και επανάσταση». «Ο αγώνας του προλεταριάτου δεν είναι απλώς ένας αγώνας ενάντια στην άστικη τάξη με αντικείμενο την κρατική εξουσία, είναι επίσης ένας αγώνας ενάντια στην κρατική εξουσία... Ο αγώνας σταματά μόνο όταν η κρατική οργάνωση έχει καταστραφεί τελείως». Τη μαζική δράση την υφίστανε οι εθνικοκοινοβουλευτικές πολιτικές παρέμβαση των οργανωμένων εργατών, όταν αυτοί δρούν άμεσα στο πολιτικό επίπεδο αντι να αφήνουν αυτή τη φροντίδα στους αντιπροσώπους τους». To όλο ζήτημα της πρακτικής του εργατικού κινήματος το συνοψίζει με τα ακόλουθα λόγια: «Οι εκλογές, η απεργία, η κοινοβουλευτική δράση, η προπαγάνδα, όλα πραγματοποιούνται με τον παλιό τρόπο, αποκτώντας βαθμιαία πολιτικό βάρος, δίχως να αλλάζουν τίποτα στο ουσιώδες στον κόσμο - μέχρι την ημέρα όπου, χάρη σε μια εξαιρετική συνδρομή των περιστάσεων, μια πανίσχυρη εξέγερση των μαζών θα κάνει την εμφάνισή της και θα γκρεμίσει ισχως το καθεστώς. Ακριβώς όπως και στο παλιό μοντέλο της αστικής επανάστασης, αλλά με τη διαφορά ότι η κοινωνική οργάνωση είναι απόλυτα διατεθεμένη να πάρει την εξουσία στα χέρια της και να σφαιριστεί τους καρπούς της νίκης, ιδιοποιούμενη μ' αυτό τον τρόπο, σαν νέα άρχουσα τάξη, τα κάστα που οι εργάτες τα έχουν βγάλει από τη φτωχία».

Η απάντηση του Κάουσκου ήταν σαφής: «Ο σκοπός της κοινοβουλευτικής μας δράσης παραμένει αυτός που ήταν πάντα: να κατακτήσουμε την πολιτική εξουσία με την απόκτηση της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο και να κάνουμε αυτό το τελευταίο κυριαρχή κυβέρνηση». Η κατάσταση του κράτους σημαίνει «αναρχία» και ο τονισμός της μαζικής δράσης είναι «κρετινισμός». Αντιβαίνει, για τον Πάνεκουκ, η αποφυγή των ανακρίσεων και ο εκθεσιακός μέρος της επιθετικής και του ρόλου των αρχηγών αποδιδόνει τις μάζες και οδηγεί και το ίδιο το κόμμα σε παρακίνηση.

«Σήμερα, η επανάσταση είναι εφικτή μόνο με τη μορφή της εξέγερσης και της αυτοκυβέρνησης των μεγάλων μαζών».

1913. Οι αγρίες απεργίες στην αυτοδιάθεση της Βόρειας Θάλασσας συναντούν την αντιδραση των συνδικάτων, τα οποία υποστηρίζονται από τους ριζοσπάστες κοιματικούς αξιωματούχους της Βρέμης, αλλά αντιβάινει οι «εξερευνητές» τάσσονται στη πλευρά των απίθανων εργατών. Ο Πάνεκούκ διατυπώνει τα διάδικατα αυτών των απεργιών στη Bremer Börger-Zeitung: «Η επιτυχία (των μαζών κινημάτων) βασίζεται στην ικανότητα αυτόνομης δράσης, στην απαίτηση εγκατασταθμίσης, στη θαρραρή πρωτοβουλία των μαζών. Αλλά αυτά ακριβώς δείχνουν, που αντιθέτως τις πρωταρχικές ρυθμίσεις της πάλης για τη χειροφέτηση, καταστελλονται και εκμισθώνονται από τη συνδικαλιστική πειθαρχία...».

1914. Με την κίρυξη του πολέμου, η σοσιαλδημοκρατία βιώθεται στον σοσιαλπατριώτισμό και τον εθνικισμό. Ο Πάνεκούκ επιστρέφει στην Ολλανδία και συμμετέχει στις δραστηριότητες διαφόρων ριζοσπαστικών ομάδων και ιδιαίτερα των τριμπουνιστών. Η αντιπολεμική του
στάση διαχωρίζεται σαφώς από τον ειρηνισμό και προσβλέπει στην κινητοποίηση των μαζών, στη μαζική δράση εναντίον του καπιταλισμού. Βιοποριτική του απασχόληση γίνεται η διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορα λύκεια.

1915. Οι τριπτουνιστές συμμετέχουν ενεργά στην περίφημη διάσκεψη του Τσιμερβαλτ και βάζουν τις βάσεις για μια συσπείραση των «τσιμερβαλτιανών της αριστεράς». Στα πλαίσια της απόφασης για την έκδοση κοινών εντύπων, ο Πάνεκουκ και η Χενριέτε Ρόλαντ-Χολστ αναλαμβάνουν την έκδοση του γερμανόφωνου περιοδικού Vorbote.

1916. Το άρθρο σύνταξης του Πάνεκουκ στο πρώτο τεύχος του Vorbote, υποστηρίζει την ανάγκη οργανωτικής ρήξης με εκείνους που «μετέτρεψαν τη σοσιαλδημοκρατία σε όργανο του ιμπεριαλισμού» και ανεκπληρώνει χρήσιμη γραφειοκρατία που τα ιδιαίτερα συμπεριλαμβάνει της «απειλεί της ιδέας της ιμπεριαλιστικής εποχής» και από την κοινωνική επανάσταση και θέλει να ζεε ήσυχα, χωρίς αναστάτωσης και χωρίς να κινδυνεύει η οργάνωση από την καταστολή. Η έκδοση του Vorbote διακόπτεται μετά το δεύτερο τεύχος του εξαιτίας εσωτερικών διαφωνιών (στις οποίες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο Λένιν).

1917. Από τις στήλες της Die Nieuwe Tijd, ο Πάνεκουκ χαρατίζει τη ρωσική επανάσταση του Φλεβάρη και στη συνέχεια του Οκτώβρη, πιστεύει πάντα, όπως ήταν τότε αυτονόμη στην Ευρώπη, ότι το μέλλον της ρωσικής επανάστασης εξαρτάται από την ευρωπαϊκή. Αρχίζει συνεργασία με τους Διεθνείς Κομμουνιστές της Βρέμης, που έχουν διακόψει κάθε οργανωτική σχέση και με τις δύο τάσεις της σοσιαλδημοκρατίας («πλειοψηφικούς» και «ανεξάρτητους») και γράφει άρθρα στο θεωρητικό όργανο τους, Arbeiterpolitik.

1918. Οι αστρονόμοι συνάδελφοι του προτείνουν για διευθυντή του αστεροσκοπείου του Λένιντε, αλλά το υπουργείο απορρίπτει την πρόταση για πολιτικής λόγους.

1919. Συμμετέχει με άρθρο στην επεξεργασία της ιδέας των συμβουλίων και στη διαμόρφωση της γερμανικής και διεθνούς τάσης του «κομμουνισμού των συμβουλίων». Στη μπρούδα του Σοσιαλδημοκρατία και κομμουνισμού (Αμβούργο, 29 σελ.), το σύστημα των συμβουλίων υποδεικνύει άρθρο της κομμουνιστικής κοινωνίας, ενώ υποστηρίζει ότι το κομμουνιστικό κόμμα διαφέρει απ' όλα τα κόμματα των πολιτικών καριέρας γιατί δεν επιδιώκει να πάρει άμεσα στα χέρια του την εξουσία αλλά να δείξει στις εργαζόμενες μάζες τον δρόμο προς τη συμβουλιακή οργάνωση της κοινωνίας.

Δημοσιεύεται η μελέτη του «Ο ιστορικός υλισμός» στη Die Nieuwe Tijd.

Στην Ολλανδία, πραγματοποιείται μια διάσπαση αλλά, αντίθετα απο- ότι συμβαίνει στους κόλπους των Γερμανών κομμουνιστών, η αριστερά αποτελεί μια μικρή μειοψηφία.
1920. Δημοσιεύεται η μπροσόφρα του Παγκόσμια επανάσταση και κομμουνιστική τακτική (Βιέννη, 50 σελ. - η πρώτη δημοσίευση έγινε σε τρεις συνέχειες από τις στήλες της Die Nieuwe Tijd). Το κείμενο αυτό, που γράφηκε εκεί όπου της 2ου συνέδριου της Κομμουνιστικής Διεθνούς, περιέχει μια αναλυτική κριτική της «καιροσκοπικής» τακτικής μέσα και έξω από τη Διεθνή και διατυπώνει μάλιστα την πρόβλεψη ότι, αν υπάρξει σταθεροποίηση στην Ευρώπη (πράγμα απίθανο κατ' αυτού), τα κομμουνιστικά κόμματα θα επαναλάβουν το δρομολόγιο της σοσιαλδημοκρατίας. Η θεμελιώδης αντίληψη του διατυπώνεται με σαφήνεια: «...Η επανάσταση συνίσταται ουσιαστικά στο γεγονός ότι οι μάζες παίρνουν τις υποθέσεις -τη διεθνήνυνη της κοινωνίας και της παραγωγής- στα δίκαια τους χέρια... Κάθε μορφή οργάνωσης που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσουν και να διευθύνουν μόνες τους είναι αντεπαναστατική και βλαβερή και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από μια άλλη, η οποία θα είναι επαναστατική στο μέτρο που επιτρέπει στους ίδιους τους εργάτες να αποφασίζουν για τα πάντα...». Σ' ένα υστερόγραφο που προστέθηκε σ' αυτό το κείμενο μετά το συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο Πάνεκουκ διαπιστώνει ότι «οι Ρώσοι γένεις προσχώρησαν ανεπιφύλακτα στον καιροσκοπικό οδηγούμενο από τα «κρατικά συμφέροντα» της ΕΣΣΔ και χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας σαν «κυριαρχία μιας εργατικής γραφειοκρατίας που έχει σαν βάση της ένα σύστημα συμβουλίων».

1921. Μετά τη «Δράση του Μάρτη» στη Γερμανία, αρχίζει η ταχύρυθμη οπισθοχώρηση του επαναστατικού εργατικού κινήματος. Η Die Nieuwe Tijd σταμάτα να εκδίδεται. Ο Πάνεκουκ κρατιέται σε απόσταση από τις διχογνωμίες των οργανώσεων και ομάδων του «κομμουνισμού των συμβουλίων», χωρίς να πάσει να εμβαθύνει στα γενικά ζητήματα της επανάστασης και να γράφει άρθρα στα επαναστατικά έντυπα που ολοένα λιγοστέουσαν σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Την ίδια χρονιά πρωτασπάεται στη συγκρότηση του Ινστιτούτου Αστρονομίας του πανεπιστημίου του Αμστερνταμ. Το επιστημονικό του έργο, που θα συνεχιστεί μέχρι τα χρόνια του πολέμου, θα τον καθιερώσει σαν αστρονόμο παγκόσμιας φήμης.

1927. Δημοσιεύεται το άρθρο του «Αρχές και τακτική» (Proletarier, τ. 7 και 8). «Από το 1918 μέχρι σήμερα, όλα τα κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας θα μπορούσαν να τιτλοφορηθούν: "η ηττα της επανάστασης"... Η παλιά επανάσταση έληξε, τώρα έχουμε να ετοιμάζουμε την καινούργια... Την επανάσταση δεν την κάνει το κόμμα, αλλά η τάξη στο σύνολό της.»

1936 Δημοσιεύεται το άρθρο του «Κόμμα και εργατική τάξη» (Raezekorrespondenz, τ. 15 - ελληνική έκδοση: Διεθνής Βιβλιοθήκη, σε ανεξάρτητη μπροσόφρα και αντί εισαγωγής στο βιβλίο του Βιλχέλμ Ράιχ, Τάξικη Συνείδηση). «Δεν βρισκόμαστε παρά μόνον χαί κατ' αυτόν τον κόμμα αντί στην απαρχή ενός
νέου εργατικού κινήματος. Το παλιό κίνημα ενσαρκώνεται στα κόμματα και η πίστη στο κόμμα αποτελεί σήμερα την ισχυρότερη τροχοπέδη στην ικανότητα δράσης της εργατικής τάξης... σήμερα ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι παρά μια οργάνωση που έχει σα στόχο να διευθύνει και να εξουσιάζει το προλεταριάτο... Η ίδια η έκφραση "επαναστατικό κόμμα" αποτελεί σχέμα, περιέχει μιαν εννοιολογική αντίφαση... ο όρος "επαναστατικό" υποδηλώνει αναγκαστικά μιαν αστική επανάσταση...».

1937. Δημοσιεύεται το άρθρο του «Κοινωνία και νους στη μαρξική φιλοσοφία» (Επιθεώρηση Science and Society). «Ο άνθρωπος αποτελεί ένα κρίκο στην αιτιακή αλυσίδα: στα πλαίσια της κοινωνικής εξέλιξης δεν υπάρχει άλλη αναγκαιότητα από εκείνη που πραγματοποιείται μέσω της ανθρώπινης δράσης».


Δημοσιεύεται το άρθρο του «Γενικές παρατηρήσεις πάνω στο οργανωτικό ζήτημα» (Living Marxism, IV, 5, σελ. 144–153). Οι μορφές οργάνωσης «κατά κανένα τρόπο δεν απορρέουν από τα καπρίτσια της θεωρίας. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν παρά μόνο από την εργατική τάξη που άρα αυθόρμητα σε συνάρτηση με τις άμεσες ανάγκες της... Δεδομένου ότι η επαναστατική ταξική πάλη του προλεταριάτου ενάντια στην αστική τάξη και τα οργάνα της είναι αξεχώριστη από την κυριαρχία του στον παραγωγικό μηχανισμό και από την επέκταση της στο κοινωνικό προϊόν, η μορφή οργάνωσης που συνενώνει την τάξη στον αγώνα της αποτελεί ταυτόχρονα τη μορφή οργάνωσης της νέας παραγωγικής διαδικασίας».

1945. Δημοσιεύεται η μελέτη του Ανθρωπογένεσης.


1960. Θάνατος που Πάνεκουκ.
ΜΕΡΟΣ Α': ΤΟ ΕΡΓΟ

1. Η εργασία

Σήμερα καθώς και για την περίοδο που αρχίζει τώρα, τη στιγμή που η Ευρώπη είναι ερημωμένη και η ανθρωπότητα έχει φτωχύνει από τον παγκόσμιο πόλεμο, εναπόκειται στους εργάτες όλου του κόσμου να οργανώσουν τη βιομηχανία για να απελευθερωθούν από τη στέρηση και την εκμετάλλευση. Το έργο που τους ανήκει είναι να πάρουν στα χέρια τους τη διεύθυνση της παραγωγής των αγαθών. Για να φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο, τους είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουν πλήρως τον σημερινό χαρακτήρα της εργασίας. Οσο καλύτερη θα είναι η γνώση τους για την κοινωνία και για τη θέση της εργασίας μέσα στην παραγωγή όλων των αναγκαίων για τη ζωή αγαθών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής πραγματοποιείται με τη βοήθεια πολύ ανεπτυμένων τεχνικών μεθόδων, σε μεγάλα εργοστασία, με περίπλοκες μηχανές. Αυτή η ανάπτυξη της τεχνικής, από το μικρό εργαλείο που το χειρίζεται ένας μόνο άνθρωπος ως τεράστιες μηχανές που τις θέτουν σε λειτουργία μεγάλες ομάδες εργατών, με διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση, συντελούν στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Μολονότι χρησιμοποιούνται ακόμα μικρά εργαλεία σαν επικουρικά μέσα και εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μικρά εργαστήρια, αυτά δεν παίζουν συστατικό κανένα ρόλο στο σύνολο της παραγωγής.

Κάθε εργοστάσιο είναι μια οργάνωση προσεκτικά προσαρμοσμένη στους σκοπούς της, μια οργάνωση νεκρών όσο και ζωντανών δυνάμεων, εργαλείων και εργατών. Οι μορφές και ο χαρακτήρας αυτής της οργάνωσης καθορίζονται από τους σκοπούς που οφείλει να υπηρετήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι σκοποί; Στις ημέρες μας η παραγωγή κυριαρχείται από το κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός, ο κάτοχος χρήματος, ιδρύει το εργοστάσιο, αγοράζει τις μηχανές και τις πρώτες ύλες, προσλαμβάνει εργάτες και τους βάζει να παράγουν αγαθά, που μπορούν να πωληθούν. Δηλαδή αγοράζει την εργασιακή δύναμη των εργατών, που αναλύεται στην καθημερινή τους προσπάθεια και τους πληρώνει την αξία της, τους μισθούς με τους οποίους μπορούν να προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται για να ζήσουν και να αποκαταστήσουν διαρκώς την εργασιακή τους δύναμη. Η αξία που δημιουργεί ο εργάτης στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας, προσβάλλεται στην στιγμή της παράγωγης υλών, υπερβαίνει αυτό που χρειάζονται για να ζήσουν και και που παίρνει σαν πληρωμή για την εργασιακή του δύναμη. Η δια-
ΜΕΡΟΣ Α': ΤΟ ΕΡΓΟ

1. Η εργασία

Σήμερα καθώς και για την περίοδο που αρχίζει τώρα, η στιγμή που η Ευρώπη είναι ερημωμένη και η ανθρωπότητα έχει φτωχύνει από τον παγκόσμιο πόλεμο, εναπόκειται στους εργάτες όλου του κόσμου να οργανώσουν τη βιομηχανία για να απελευθερωθούν από τη στέρηση και την εκμετάλλευση. Το έργο που τους ανήκει είναι να πάρουν στα χέρια τους τη διεύθυνση της παραγωγής των αγαθών. Για να φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο, τους είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουν πλήρως τον σημερινό χαρακτήρα της εργασίας. Όσο καλύτερη θα είναι η γνώση τους για την κοινωνία και για τη θέση της εργασίας μέσα στην εταιρική οργάνωση, τόσο λιγότερες δυσκολίες, απογοητεύσεις και αποτυχίες θα συναντηθούν στους αγώνις τους.

Η βάση της κοινωνίας είναι η παραγωγή όλων των αναγκαίων για τη ζωή αγαθών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής πραγματοποιείται με τη βοήθεια πολύ ανεπτυγμένων τεχνικών μεθόδων, σε μεγάλα εργοστάσια, με περίπλοκες μηχανές. Αυτή η ανάπτυξη της τεχνικής, από το μικρό εργαλείο που το χειρίζεται ένας μόνο άνθρωπος έως τις τεράστιες μηχανές που τις έθεσαν σε λειτουργία μεγάλες ομάδες εργατών με διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση, συντελέστηκε στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Μελοντό χρησιμοποιούνται ακόμα μικρά εργαλεία σαν επικουρικά μέσα και εξακολουθούν να υπάρχουν πολυάριθμα μικρά εργαστήρια, αυτά δεν παίζουν ουσιαστικά κανένα ρόλο στο σύνολο της παραγωγής.

Κάθε εργοστάσιο είναι μια οργάνωση προσεκτικά προσαρμοσμένη στους σκοπούς της, μια οργάνωση νεκρών όσο και ζωντανών δυνάμεων, εργαλείων και εργατών. Οι μορφές και ο χαρακτήρας αυτής της οργάνωσης καθορίζονται από τους σκοπούς που οφείλει να υπηρετήσει. Ποιος είναι αυτοί οι σκοποί;

Στην ημέρα μας η παραγωγή κυριαρχείται από το κεφάλαιο. Ο καπιταλιστής, ο κάτοχος χρήματος, ιδρύει το εργοστάσιο, αγοράζει τις μηχανές και τις πρώτες ύλες, προσλαμβάνει εργάτες και τους βάζει να παράγουν αγαθά, που μπορούν να πουληθούν. Άλληδει αγοράζει την εργασιακή δύναμη των εργατών, που αναλώνεται στην καθημερινή τους προσπάθεια και τους πληρώνει την αξία της, τους μισθούς με τους οποίους μπορούν να προμηθεύονται ότι χρειάζονται για να ζήσουν και να αποκαθιστήσουν διαρκώς την εργασιακή τους δύναμη. Η αξία που δημιουργεί ο εργάτης στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας, προσθέτοντάς την στην αξία των πρώτων υλών, υπερβαίνει αυτό που χρειάζεται για να ζήσει και που παίρνει σαν πληρωμή για την εργασιακή του δύναμη. Η δια-
φορά που περιέρχεται στον καπιταλισμό όταν πουλιέται το προϊόν, η υπεραξία, αποτελεί το κέρδος του το οποίο, στο μέτρο που δεν καταναλώνεται, συσσωρεύεται, γίνεται νέο κεφάλαιο. Η εργασιακή δύναμη της εργατικής τάξης μπορεί λοιπόν να συγκριθεί μ’ ένα ορυχείο που η εκμετάλλευσή του αποφέρει περισσότερα απ’ όσα κόστισε. Από εκεί προκύπτει η έκφραση: εκμετάλλευση της εργασίας από το κεφάλαιο. Το ίδιο το κεφάλαιο είναι προϊόν της εργασίας και στο σύνολό του, αποτελεί συσσωρευμένη υπεραξία.

Το κεφάλαιο είναι ο κύριος της παραγωγής. Κατέχει το εργοστάσιο, τις μηχανές και τα παραγόμενα αγαθά, οι εργάτες δουλεύουν υπό τις διατάξεις του, οι σκοποί του εξουσιάζουν την εργασία και καθορίζουν τον χαρακτήρα της οργάνωσης. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να βγάλει κέρδος. Ο καπιταλισμός δεν παρακινείται από την επιθυμία να προμηθεύεται στους συνανθρώπους του τα προϊόντα που είναι αναγκαία για τη ζωή τους, ωθείται από την ανάγκη να κερδίσει χρήματα. Αν έχει ένα εργοστάσιο παπούτσιων, εκείνο που τον παρακινεί δεν είναι η συμπλοία για τους ξύπολους, αλλά η γνώση του γεγονότος ότι η επιχείρησή του πρέπει να αποδίδει κέρδος κι ότι, αν το κέρδος του δεν είναι αρκετά, θα χρεοκοπήσει. Ο ομάλος τρόπος για να κάνει κέρδη είναι φυσικά να παράγει εμπορεύματα που μπορούν να πουληθούν σε καλή τιμή και συνήθως μπορούν να πουληθούν μόνο αν είναι αναγκαία και πρακτικά καταναλωτικά αγαθά γι’ αυτούς που τα αγοράζουν. Ετσι, ο υποδηματοπώλης, για να κάνει κέρδη, πρέπει να φτιάξει κατάλληλα παπούτσια, καλύτερα ή φθηνότερα απ’ αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι. Η καπιταλιστική παραγωγή πετυχαίνει έτσι, σε ομάλες περιπτάσεις, αυτό που πρέπει να είναι ο σκοπός κάθε παραγωγής: να προμηθεύεσε στην ανθρωπότητα ο,τι της χρειάζεται για να ζήσει. Αλλά οι πολλές περιπτώσεις όπου είναι πιο επικερδείς για τον καπιταλισμό να παράγει άριστα ειδή πολυτελείας για τους πλούσιους ή σκάρτα πευκοπράγματα για τους φτωχούς, ή να πουλήσει το εργοστάσιό του σ’ έναν ανταγωνιστή ο οποίος ενδεχομένως θα το κλείσει, δείχνουν ολοκλήρως ότι ο πρωτογενικός στόχος της τοπικής παραγωγής είναι το κέρδος του κεφαλαίου.

Αυτός ο στόχος καθορίζει τον χαρακτήρα της οργάνωσης της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο. Κατ’ αρχάς, επιβάλλεται την εξουσία ενός από λυτού αρέντη. Αν δεινοθυέτει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, πρέπει να φροντίζει ότι να μη χάσει το κεφάλαιό του, αντίθετα, πρέπει να το αυξήσει. Το δικό του συμφέρον κυριαρχεί πάνω στην εργασία: οι εργάτες είναι τα δικά του «χέρια» και οφείλουν να υπακούν. Μ’ αυτό τον τρόπο καθορίζεται ο ρόλος του και η λειτουργία του στην εργασία. Αν οι εργάτες του παραπονούνται για τον υπερβολικό μεγάλο αριθμό αρών ή για την εξαντλητική τους εργασία, απαντάται επιμένοντας στη δική του εργασία και στις φροντίδες του που τον υποχρέωνουν να ξαγρυπνάει μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ αυτοί ήδη έχουν γυρίσει στο σπίτι τους και δεν έχουν να ουσιώσουν για τίποτα. Ξεχνάει μονάχα να τους πει, κάτι που άλλωστε κι ο ίδιος μετά βι-
ας κατανοεί, οτι ολη αυτη η εργασια, που συχνα ειναι τοσο κοπιαστικη, ολες αυτες οι εγνοιες που του προκαλουν νιχτες ξαγρυπνιας, εξυπηρετουν μονο το κερδος κι όχι την ιδια την παραγωγη. Ολες του οι δραστηριοτητες συνιστανται τελικα στο να βρει πως να πουλησει τα εμπορευματα, πως να ξεπερασει τους ανταγωνιστες του, πως να φερει ενα όσο το δυνατον μεγαλυτερο μερος της συνολικης υπεραξιας στα χρηματοκιβοιτα του. Η εργασια του δεν ειναι παραγωγικη, οι προσπαθειες του στα πλασια της παλης ενεντιον των ανταγωνιστων του ειναι άχρηστες για την κοινωνια. Ομως αυτος ειναι ο αφεντης και οι σκοποι του κατευθυνουν την επιχειρηση.

Αν αυτος ο αφεντης του εργοστασιου ειναι διορισμενος διευθυντης, ξερει ότι τοποθετηθηκε σε αυτη τη θεση για να εξασφαλισει κερδη στους μετοχους. Αν δεν το κατορθωσει, απολυται και αντικαθισταται απο έναν άλλο. Φυσικα, θα πρεπει να ειναι ένας καλος ειδικος, ενημερωμενος για τα τεχνικα ζητηματα του κλαδου του, για να ειναι ικανος να διευθυνει το εργο της παραγωγης. Αλλα ακομα περισσοτερο, πρεπει να ειναι ειδημονις στην τεχνη της πραγματοποιησης κερδων. Πρεπει προαιρετικα να κατανοει και να εφαρμοζει επιδειξια την τεχνικη της αυξησης των καθαρων κερδων, βρισκοντας τροπους για να παραγει με μικροτερο κοστος, να πουλαει με τους καλυτερους δυνατους ορους, να υπερφαλαγιζει τους ανταγωνιστες του. Αυτα πρεπει να τα ξερει καθε διευθυντης. Αυτα καθοριζουν τους προσανατολισμους της επιχειρηματικης δραστηριοτητας. Κι επιςες καθοριζουν την οργανωση μεσα στο ιδιο το εργοστασιο.

Η οργανωση της παραγωγης στο εργοστασιο ακολουθει λοιπον δυο δρομους: της τεχνικης οργανωσης και της εμπορικης οργανωσης. Η γοργη αναπτυξι της τεχνικης του περασμενο αιωνα, βασισμενη σε αξιοσημειωτες επιστημονικες προοδους, βελτιωσε τις μεθοδους εργασιας σε όλους τους κλαδους. Η ανωτερη τεχνικη ειναι το καλυτερο οπλο στον ανταγωνισμο, γιατι επιτρεπει την πραγματοποιηση προσθετων κερδων εις βαρος των ανταγωνιστων. Η τεχνικη αναπτυξη αυξησης της παραγωγοκοτητα της εργασιας, μειωσε την τιμη των αγαθων χρησιας και καταναλωσης, τα έκανε πιο άφθονα και πολυμορφικα, αυξησε τα μεσα επιτευγχυμας μιας κατοικας ευημεριας και, χαμηλωνοντας το κοστος ζωης, δηλαδη την αξια της εργασιακης δυναμης, επετρεπε τη σημαντικη ανοδο των κερδων του κεφαλαιου. Αυτο το υψηλο επιπεδο τεχνικης αναπτυξης έφερε στην παραγωγη διαρκες μεγαλυτερο αριθμο ειδικων: μηχανικων, χημικων, φυσικων, ικανων επιστημονικων εκπαιδευμενων στα πανεπιστημια και στα εργοστατια. Αυτο ειναι απαραίτητο για την οργανωση των περιηποκων τεχνικων λειτουργιων και για τη διαρκη τους βελτιωση μεσω της εφαρμογης νεων επιστημονικων ανακηρύψεων. Υπο την επιβλητη αυτών των ειδικων, δουλεύουν καταρτισμενοι τεχνικοι και εργατοτεχνιτες. Η τεχνικη οργανωση εφερει λοιπον τη στενη συνεργασια αναμε-
σα σε διάφορα στρώματα εργαζομένων: λίγοι ειδικοί πανεπιστημιακής μόρφωσης, περισσότεροι καταρτισμένοι επαγγελματίες και ειδικευμένοι εργάτες και μια μεγάλη μάζα ανειδίκευτων εργατών που εκτελεί χειρωνακτικά καθήκοντα. Οι συνδυασμένες προσπάθειες όλων είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουν οι μηχανές και να παραγούν τα εμπορεύματα.

Η εμπορική οργάνωση οφείλει να εξασφαλίσει την πώληση των προϊόντων. Μελετά τις αγορές και τις τιμές, ασχολείται με τη διαφήμιση, καταρτίζει στελέχη για την προώθηση των πολίσσεων. Χρησιμοποιεί την υποτιθέμενη επιστημονική «διοίκηση των επιχειρήσεων» για να μειώσει το κόστος της καλύτερη δυνατή κατανομή των ανθρώπων και των υλικών, επινοεί κίνητρα για να παρακινήσει τους εργάτες να καταβάλουν συστηματικότερες και εντονότερες προσπάθειες, μετατρέπει τη διαφήμιση σ’ένα είδος επιστήμης που διδάσκεται ακόμα και στα πανεπιστήμια. Για τους καπιταλιστές δεν είναι λγότερο, αλλά ακόμα περισσότερο, σημαντική από την τεχνική της παραγωγής, αποτελεί το κυρίο τέρο όψο στον αγώνα μεταξύ των καπιταλιστών. Από τη σκοπιά ομός του εφοδιασμού της κοινωνίας με τα αγαθά που είναι αναγκαία για τη ζωή, πρόκειται για μια τελείως άχρηστη σκατάλη κανονιών.

Οι μορφές της τεχνικής οργάνωσης καθορίζονται κι αυτές από το ιδίο κίνητρο: το κέρδος. Από εκεί πηγάζει ο αναστηρός αριθμητικός περιορισμός των ιδιαίτερα καλοπληρωμένων επιστημονικοτεχνικών στελεχών, που συνδυάζονται με μια μάζα ανειδίκευτων και κακοπληρωμένων εργαζομένων. Από εκεί πηγάζει η διάρθρωση της κοινωνίας στο σύνολό της: από τη μια πλευρά οι μάζες με τους χαμηλούς μισθούς και την εξελιπτή μόρφωση, από την άλλη μια μειοψηφία ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση και με τους υψηλούς μισθούς που η ανώτερη τους μόρφωση τους επιτρέπει να ζητάνε για να αργαστούν.

Αυτά τα τεχνικά στελέχη δεν είναι επιφανειακά μόνο με την τεχνική πλευρά της παραγωγής. Στον καπιταλισμό, χρησιμεύουν επίσης σαν επόπτες των εργατών. Επειδή στον καπιταλισμό η παραγωγή αγαθών είναι αξεχορίστα συνεφασμένη με την παραγωγή του κέρδους, αποτελώντας μια και την αυτή διαδικασία, οι δύο όψεις της λειτουργίας των στελεχών—επιστημονική οργάνωση της παραγωγής και άσκηση εξουσίας προς όφελος της εκμετάλλευσης—συνδέονται στενά. Η θέση τους είναι λοιπόν διφορούμενη. Από τη μια πλευρά συνεργάζονται με τους χειρόπνοους, αυτοκράτες, τους ανεπαρκούς και κατευθύνουν τη διαδικασία μετασχηματισμού των πρώτων υλών, οι κανονικές τους αυξάνουν τα κέρδη και η παραγωγή, αποτελούν και οι ιδιοι αντικείμενο εκμετάλλευσης του κεφαλαίου. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πετυχαίνοντας υποκεντρωμένης παραγωγής και πληρώνουν για να πετύχουν τους εργάτες και να βοηθούν τους καπιταλιστές στην εκμετάλλευση των πρώτων.

Μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι εργάτες δεν αποτελούν παντού αντικείμενο εκμετάλλευσης του κεφαλαίου: για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις κοινής οφελείας ή στα συνεταιριστικά εργοστάσια. Ακόμα
κι αν παραβλέψωμε το γεγονός ότι οι πρώτες, με τα κέρδη τους, πολλές φορές υποχρεώνονται να συμβάλουν στο κρατικό ταμείο, μετριάζοντας έτσι τους φόρους των κατεχομένων τάξεων, η διαφορά από τις άλλες επιχειρήσεις δεν είναι ουσιαστική. Κατά κανόνα, οι συνεταιρισμοί οφείλουν να ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής αφελείας υφίστανται τον κριτικό και προσεκτικό έλεγχο του καπιταλιστικού κοινού. Το δανεισμένο συνήθως κεφάλαιο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να αμειβεθεί με τόκους που αφαιρούνται από τα κέρδη. Όπως και στις άλλες επιχειρήσεις, υπάρχει η προσωπική εξουσία ενός διευθυντή και η επιτήδευση των ρυθμών εργασίας. Υπάρχει η ιδια εκμετάλλευση όπως και σε κάθε καπιταλιστική επιχείρηση. Μπορεί να υπάρξει μια διαφορά βαθμού, ένα μέρος αυτού που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κέρδος μπορεί να διατεθεί για την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αλλά σύντομα προσεγγίζεται ένα όριο. Απ’ αυτή την άποψη, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συγκριθούν με τις πρότυπες ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου οι πρακτικοί και ανοιχτόμοι διευθυντές προσπαθούν να επιτύχουν την προσκόλληση των εργατών μέσω μιας καλύτερης μεταχείρισης, δίνοντάς τους την εντύπωση μιας προνομιούχας θέσης κι έτσι αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη απόδοση και αυξημένα κέρδη. Αλλά είναι αδιανόητο ότι οι εργάτες αυτού των επιχειρήσεων, όπως και των επιχειρήσεων κοινής αφελείας ή των συνεταιρισμών, μπορούν να θεωρηθούν τους εαυτούς τους σαν υπηρέτες μιας κοινότητας στην οποία θα πρέπει να αφιερώσουν όλες τους τις δυνάμεις. Οι διευθυντές και οι εργάτες ζούν μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και συμμετέχουν στη νοστροποία των αντιστοιχών τάξεων τους. Η εργασία έχει σ’ αυτή την περίπτωση τον ιδιο καπιταλιστικό χαρακτήρα όπως και αλλού, αυτός αποτελεί τη βαθύτερη ουσιώδη φύση της, πέρα από τις επιφανειακές διαφορές των κάποιας καλύτερων ή χειρότερων συνθηκών.

Η εργασία στον καπιταλισμό είναι από την ιδια της τη φύση ένα σύστημα απομόνωσης. Οι εργάτες πρέπει να οδηγηθούν, είτε με τον ανασώπητο καταναγκασμό είτε με τις πρότυπες μεθόδους τις πειθώς, στην πλήρη εξάντληση των δυνάμεων τους. Αλλά και το ύδωρ το κεφάλαιο είναι δέσμιο ενός καταναγκασμού, εάν δεν καταρθώσει να είναι ανταγωνιστικό, εάν τα κέρδη είναι ανεπαρκή, η επιχείρηση θα καταρρεύσει. Ενάντια σ’ αυτή την πίστη, οι εργάτες υπερασπίζουν τους εαυτούς τους με μια αδιάκοπη ενστικτώδη αντίσταση. Διαφορετικά, εάν υποχωρούσαν θεληματικά, θα τους απομονώναν κατά περισσότερο από την καθημερινή τους εργασιακή δύναμη. Θα διογκόταν η απαραιτήτως αποθέματα της σωματικής τους ικανότητας, οι ζωτικές τους δυνάμεις θα εξαντλούνταν πριν την άρα τους, όπως συμβαίνει ως ένα βαθμό τώρα. Το αποτέλεσμα θα ήταν ο εκφυλισμός, η εκμηδένιση της υγείας και της δύναμης των ιδιών και των απογόνων τους. Επομένως αναγκάζονται να αντισταθούν.
Κάθε εργοστάσιο, κάθε επιχείρηση, ακόμα και έξω από τις περιόδους οικογένειας, απεργών ή μείωσης των μισθών, είναι το πεδίο ενός ακτάπαυστο ως ισχυρό πολέμου, μιας διαρκούς πάλης, πιέσεων και αντιστροφών πιέσεων. Μέσα από αυξανόμειος που σημειώνονται υπό την επίδραση αυτής της πάλης, εγκαθιστάται ένα όρισμένο κανονικό μέγεθος μισθών, χρόνου εργασίας και ρυθμών εργασίας, που βρίσκεται ακριβώς στα άρια μεταξύ ανεκτού και αφορήτου (εάν το μέγεθος αυτό είναι αφορητό, θα επηρεαστεί ολόκληρη η παραγωγή). Έτσι, οι δύο τάξεις, οι εργάτες και οι καπιταλιστές, ενώ είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται μέσα στην καθημερινή ροή της εργασίας, δεν παύουν να είναι στη βαθύτερη ουσία τους, εξαιτίας των ανταγωνιστικών τους συμφερόντων, αμείλικτου ευθείας, που, όταν δεν συγκροτούνται, ζούν σε είδος ενοπλής ειρήνης.

Η εργασία καθαυτή δεν είναι αποκρουστική. Η εργασία για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου είναι μια αναγκαίαττα που του επιβάλλεται από τη φύση. Όπως και όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα, ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να εξασφαλίζει την τροφή του. Η φύση έχει δώσει σ’όλα τα πλάσματα σωματικά όργανα και διανοητικές ικανότητες, μια, νεόκομα και εγκέφαλο, ώστε να κατακρόσουν να προσαρμοστούν σ’αυτή την αναγκαίαττα. Οι ανάγκες τους και τα μέσα για την ικανοποίησή τους είναι αρμονικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους στην ομαλή πορεία της ζωής τους. Έτσι, η εργασία, σαν κανονική χρησιμοποίηση των μελών και των ικανοτήτων τους, είναι μια ομαλή παρούση του ανθρώπου όπως και του ζωός. Βέβαια, μέσα την αναγκαίαττα εξασφάλισης τροφής και στέγης υπάρχει ένα στοιχείο καταναγκασμού. Αυτό το θάνος της ανθρώπινης φύσης, βρίσκεται ο ελεύθερος ανθρωπισμός στη χρησιμοποίηση των μελών και των νεών, όταν με τη σειρά τους, σύμφωνα με κάθε καρπίτσι της εργασίας ή του παχυνίου.

Ο καταναγκασμός του οποίου αντιπροσωπεύουν οι ανάγκες τους, οδηγεί υποχρεωτικά τους άνθρωπους στην τακτική εργασία, στην κατάπνιξη των παραμηριων της στιγμής, στη χρησιμοποίησή των δυνάμεων τους, στην επιμονή και στον αυτοπεριορισμό. Όμως αυτός ο αυτοπεριορισμός, όπως και αναγκαίος, μπορεί να αγοράσει για την συντήρηση του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, προσφέρει την υιοθετήσεις της υπερνίκησης, εμποδίζει μέσα στον άνθρωπο ή στον εξωτερικό κόσμο και δημιουργεί το υπερφανοίο αίσθημα της επιτυχείς σκοπών που καθορίζει ο ένδος. Η συνήθεια της τακτικής εργασίας, που έδρασε και παρακάτω από τον κοινωνικό της χερακτήρα, από την ηθική και εθική της οικογενειακής, της υποχρέωσης του χαρισμάτος, μετατρέπεται σε κατανομή φύσης, σε φυσικό τρόπο ζωής, σε αρμονική ενότητα αναγκών και δυνάμεων, καθηκόντων και προδοθετέων. Έτσι, στη γεωργία, η γύρω φύση μετασχηματίζεται σε ασφαλή κατοικία με τον σκληρό ή ήρεμο μόχθο μιας ολόκληρης ζωής. Έτσι και σ’όλους τους λαούς, στον καθένα με τις ιδιομορφίες του, η παλιά χειροτεχνία έδωσε στους τεχνι-
τες τη χαρά να εφαρμόζουν την επιδεξιότητά τους και τη φαντασία τους στην κατασκευή καλών και ιππίων χρήσιμων πραγμάτων.

Ολα αυτά εξαφανίζονταν από τότε που το κεφάλαιο έγινε κύριος της εργασίας. Στην παραγωγή για την αγορά, για την πώληση, τα αγαθά είναι εμπορεύματα, εκτός από τη χρησιμότητά τους για τον αγοραστή, έχουν ανταλλακτική αξία, ενσωματώνονται την εργασία που έχει αναλογεί. Το χρήμα που αποφέρει η πώλησή τους καθορίζεται απ’ αυτή την ανταλλακτική αξία. Παλαιότερα, ένας εργάτης, δουλεύοντας έναν εύλογο αριθμόωρων και με εύλογη προσπάθεια (εκτός από περιστασιακές περιπτώσεις σκληρού μόχθου), μπορούσε να παράγει αρκετά για τη συντήρησή του. Αλλά το κέρδος του κεφαλαίου συνίσταται α’ ότι μπορεί να παράγει ο εργάτης πέρα από τις ζωτικές βιοτικές του ανάγκες. Όσο περισσότερη αξία παράγει και όσο μικρότερη είναι η αξία αυτών που καταναλώνει, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπεραξία που ιδιοποιείται το κεφάλαιο. Έτσι, οι ζωτικές βιοτικές ανάγκες του εργάτη περιορίζονται, το βιοτικό του επίπεδο μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, ο χρόνος της εργασίας του αυξάνεται, ο ρυθμός της εργασίας του επιταχύνεται. Τώρα η εργασία χάνει τελείως τον παλιό της χαρακτήρα της ευχάριστης χρησιμοποίησης του σώματος και των μελών του. Τώρα η εργασία γίνεται κατάρα και μάστιγα. Αυτός εξακολουθεί να είναι ο αληθινός της χαρακτήρας, όσο κι αν απαλάνεται από την κοινωνική νομοθεσία και τη συνδικαλιστική δράση, που είναι και οι δύο τους αποτελέσματα της ανεγνωσμένης αντίστασης των εργατών ενάντια στην αφόρητη κατάστασή τους. Εκείνο που μπορούν να επιτύχουν είναι η μετάβαση του καπιταλισμού από τη βάναυση κατάχρηση στην κανονική εκμετάλλευση. Αλλά ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, η εργασία, εξακολουθώντας να είναι εργασία μέσα στον κεφαλαιοποιημένο καπιταλιστικό διαστήμα, διατηρεί τον βαθύτερο της χαρακτήρα του απάνθρωπου μόχθου: οι εργάτες, εξαναγκασμένοι από την απειλή της πεινάς να αναλώνουν τις δυνάμεις τους υπό τις διαταγές άλλων, προς όφελος άλλων, χωρίς κανένα γνήσιο ενδιαφέρον, στη μονός της κατασκευή αδιάφορων ή βλαβερών πραγμάτων, σπρώχνουν στην σχεδιασμένη απάνθρωπη κατάσταση να αντέχει το εξαναγκασμένο σώμα, φθείρονται σε νεαρή ηλικία. Μερικοί αδειαίς ικονομολόγοι, έχοντας άγνοια της φύσης του καπιταλισμού και βλέποντας την έντονη απέχθεια των εργατών για την εργασία τους, συμπεραίνουν ότι η παραγωγική εργασία είναι από τη φύση της αποκρουστική για τον άνθρωπο και πρέπει να επιβάλεται στην απόρρητη ανθρωπότητα με ισχυρά μέσα καταναγκασμού.

Φυσικά, αυτό τον χαρακτήρα της εργασίας τους δεν τον αισθάνονται πάντα συνειδητά οι εργάτες. Μερικές φορές επανεμφανίζεται ο αρχικός χαρακτήρας της εργασίας, ως ενσωματωμένη παράγραφη για μια δραστηριότητα που δημιουργεί ικανοποίηση. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε μερικός νέος που έχουν άγνοια για τον καπιταλισμό και ανεπαρκούν να δείξουν τις ικανότητές τους σαν πλήρως καταρτισμένοι εργάτες, ενώ επί
πλέον νιώθουν μέσα τους μια ανεξάντλητη εργασιακή δύναμη. Ο καπιταλισμός έχει μελετημένες μεθόδους εκμετάλλευσης αυτών των διαθέσεων. Ομός, αργότερα, μετά από άυξανόμενες φροντίδες και υποχρέωσεις της οικογένειας, ο εργάτης νιώθει εγκλωβισμένος στην πείση του καταναγκασμού και στα όρια των δυνάμεων του - δεσμά που ολοένα συνδυάζονται και που αδυνατεί να αποτινάζει. Και τελικά, νιώθοντας τις δυνάμεις του να φθίνουν σε μια ηλικία που για τον αυτό είναι περίοδος πλήρως και ώρμης δύναμης, υποχρεωτικά να υπομένει την εκμετάλλευση με σωτηρεία μορφαλατρεία και με τον διαρκή φόβο μήπως τον πετάξουν σαν φθαρμένου εργαλείο.

Όσο κακή και καταδικαστεί κι αν είναι η εργασία στον καπιταλισμό, η έλλειψη εργασίας είναι ακόμα χειρότερη. Όπως κάθε εμπόριο, έτσι και η εργασιακή δύναμη μερικές φορές δεν βρίσκει αγοραστή. Η προβληματική ελευθερία του εργάτη να διαλέξει αφεντικό συμβαδιστεί με την ελευθερία του καπιταλιστή να προσλάβει ή να απολύσει εργάτες. Μέσα στη διαρκή ανάπτυξη του καπιταλισμού, μέσα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την παρακατήγγελση των παλιών, οι εργάτες οδηγούνται εδώ κι εκεί, προσλαμβάνονται στο ένα μέρος και απολύονται στο άλλο. Έτσι, πρέπει να το θεωρούν καλοτυχία όταν τους παρέχεται η δυνατότητα να τους εκμεταλλεύονται. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι βρίσκονται στο έλεος του κεφαλαίου. Ως μόνο με τη συγκατάθεση των αφεντικών έχουν πρόσβαση στις μηχανές που περιμένουν αυτούς για να λειτουργήσουν.

Η ανεργία αποτελεί τη χειρότερη μάστιγα για την εργατική τάξη στο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι σύμφωνη με τον καπιταλισμό. Σαν ένα διαρκώς επανεμφανιζόμενο χαρακτηριστικό, συνοδεύει τις περιοδικές κρίσεις και υφέσεις που, σε άλλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας του καπιταλισμού, έχουν προκαλέσει συμφορές στην κοινωνία σε τοκάτο χρονικά διαστήματα. Οι κρίσεις αυτές είναι επακόλουθο η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής. Ο κάθε καπιταλιστής, σαν ανεξάρτητος αφεντής της επιχείρησής του, είναι ελεύθερος να τη διευθύνει κατά βουλήσει, να παράγει ό,τι θεωρήσει επικερδές ή να κλείσει το εργοστάσιο όταν τα κέρδη είναι ανεπαρκή. Αντίθετα από τη μελετημένη οργάνωση μέσα στο εργοστάσιο, υπάρχει πλήρης έλλειψη οργάνωσης στο σύνολο της κοινωνικής παραγωγής. Η γοργή αύξηση του κεφαλαίου μέσω των συσσωρευμένων κερδών, η ανάγκη να βρεθούν κέρδη και για το νέο κεφάλαιο, επιβάλλουν μα ταιριάρθηκα αύξηση της παραγωγής που κατακλύζει την αγορά με αποθήκη αγαθά. Στη συνέχεια, έρχεται η κατάρρευση, που όχι μόνο μειώνει τα κέρδη και καταστρέφει το πλεονάζον κεφάλαιο, αλλά επίσης διώχνει από τα εργοστάσια τις συσσωρευμένες στρατείς των εργατών, εγκαταλείποντάς τους στο έλεος των δικών τους πόρων ή μιας σεμνής ελευθερίας. Τότε οι μισθοί μειώνονται και οι απεργίες χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, εφόσον η μάζα των ανέργων ασκεί τρέφοντα, πίεση πάνω στους όρους εργασίας. Ο,τι κερδήθηκε με σκληρούς α-
χώνες σε καιρούς οικονομικής άνθησης, πολλές φορές χάνεται σε καιρούς ύφεσης. Η ανεμοίρα πάντα ήταν το κυρίο τερό εμπόδιο στη διαρκή άνοδο του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης.

Ορισμένοι οικονομολόγοι ισχυρίστηκαν ότι, με τη σύγχρονη ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας, θα εξαφανιζόταν αυτή η ολόθρημα εναλλαγής κρίσεων και οικονομικής άνθησης. Περίμεναν ότι τα καρτέλ και τα τραπεζικά μέσα της μονοπάλης εκτεταμένων κλάδων της βιομηχανίας, θα έφεραν κάποια οργάνωση στην αναρχία της παραγωγής και θα εξοχομολογούν διαφορετικές οργανισμικές ομάδες σε οξύτερο ανταγωνισμό, με ακόμα ισχυρότερες δυνάμεις. Η ανικανότητα του σύγχρονου κapitalismou να αντιμετωπίσει την αναρχία του, φάνηκε με ζουφρά χρώματα στην παγκόσμια κρίση του 1930. Για αρκετά χρόνια, η παραγωγή φαινόταν πως έχει καταρρεύσει οριστικά. Σ’ αλλόκοτον τον κόσμο, εκατομμύρια εργάτες, αγρότες, ακόμα και διανοουμένοι, κατέληξαν να ζουν από τα βοηθητικά τους κυβερνήτες. Η κρίση της παραγωγής έχει τις πίστες της και η κρίση του τωρινού πολέμου.

Ο αληθινός χαρακτήρας του κapitalismou και το αδύνατο της διατήρησης του εμφανίστηκε στην ανθρωπότητα με τον πιο εξικάθαρο τρόπο μέσα απ’ αυτή την κρίση. Υπήρχαν εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι χάριζαν το μέσο να ανταποκριθούν στους στοιχείωνες δεσποτικός τους ανάγκες. Υπήρξαν εκατομμύρια εργάτες με γερά χέρια, πρόθυμοι να δουλέψουν: υπήρξαν μηχανές σε χιλιάδες εργοστάσια, έτοιμες να κινηθούν και να παράγουν αφομοίως αγαθών. Αλλά αυτό δεν επηρεάστηκε. Η κapitalistikή ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής στεκόταν ανάμεσα στους εργάτες και τις μηχανές. Αυτή η ιδιοκτησία, που επιβεβαιώνόταν στην ανάγκη από τη δύναμη της αστυνομίας και του κράτους, απαγόρευε στους εργάτες να αγγίξουν τις μηχανές και να παράγουν απατούμενα για την ύπαρξη των ιδιών και της κοινωνίας. Οι μηχανές έπρεπε να κάθονται και να σκουριάζονταν, οι εργάτες έπρεπε να γυρνάνε εδώ και εκεί και να υπομένουν στερηθείς. Γιατί; Επειδή ο κapitalismός είναι ανικανός να διευθυνθεί τις πανσχυρικές τεχνικές και παραγωγικές δυνάμεις της ανθρωπότητας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στον αρχικό τους σκοπό: την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.

Αναμφίβολα, ο κapitalismός προσπαθεί τώρα να εγκαθιδρύσει κάποιο είδος οργάνωσης και σχεδιασμού της παραγωγής. Η ακόρεστη δίψα του για κέρδη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα στα παλιά του οριστικά εντάσεις να επεκταθεί σ’ όλο τον κόσμο, να υιοθετηθεί το πλούτο, να ανοίξει τις αγορές, να καθυστερήσει τους λαούς άλλων ηπείρων. Στα πλαίσια ενός σφαιρικού ανταγωνισμού, η κάθε κapitalistikή ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να κατακτήσει ή να κρατήσει για τον εαυτό της τα πλου-
σιότερα μέρη του κόσμου. Ενώ η καπιταλιστική τάξη της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας απέκτησε εύκολα κέρδη από την εκμετάλλευση πλουσίων αποικιών που είχαν κατακτηθεί σε προηγούμενους πολέμους, ο γερμανικός κapitalismós, παρ’ όλη την ενεργητικότητά του, τις ικανότητες του και τη γοργή του ανάπτυξη, επειδή είχε προσέλθει πολύ αργά στο μοίρασμα του αποικιακού κόσμου, δεν μπορούσε να πάρει το μεριδίο του παρά μόνο αγωνιζόμενος για την παγκόσμια κυριαρχία, προετοιμάζοντας τον παγκόσμιο πόλεμο. Αναγκαστικά, αυτός θα ήταν ο επιτυχόμενος και οι άλλοι, οι αμυνόμενοι. Έτσι, ήταν ο πρώτος που έθεσε σε λειτουργία και οργάνωσε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας γι’ αυτό τον σκοπό και στη συνέχεια, οι άλλοι ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Σ’ αυτό τον αγώνα ζωής ή βαθάτου μεταξύ των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων, δεν μπορούσε να γίνει πια ανεκτή η αναπτυσσόμενη της ιδιωτικού καπιταλισμού. Η ανεργία ήταν τώρα ηλίθια, η μάλλον εγκληματική, σπατάλη ενός εργατικού δυναμικού που χρειάζοταν σπωσ- δήποτε. Μια αυστηρή και προσεκτική οργάνωση έπρεπε να εξασφαλίσει την πλήρη χρησιμοποίηση όλης της εργασιακής δύναμης και του μάγειρας δυναμικού του έθνους. Το αστήρικτο του καπιταλισμού αποκαλυπτόταν τώρα εξίσου ξοφερά από μια άλλη πλευρά. Η ανεργία μετατράπηκε στο αντίθετο της, σε καταναγκαστική εργασία. Καταναγκαστικός μόγχος και στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα, όπου εκατομμύρια νέων ανθρώ- πων με ακμαίες δυνάμεις, χρήσιμες, που τα πιο τελειοποιημένα μέσα καταστροφής, ακρωτηρίζουν, σκοτώνουν, εξοπλίζονται, αφαιρίζοντας την άλλη για την παγκόσμια κυριαρχία των καπιταλιστών αφεντών τους. Καταναγκαστικά εργασία στα εργοστάσια, όπου όλοι οι υπόλοιποι, χωρίς να εξαιρούνται οι γυναίκες και τα παιδιά, παράγουν ακόμα περισσότερες απ’ αυτές τις μηχανές θανάτου, ενώ την αργάτη των αναγκών για τη ζωή αγαθόν περιορίζεται στο έσχημο όριο. Η στέρηση όλων όσα χρειάζονται για τη ζωή και ο έξεσσός στην πιο μικρή και αποκρυπτοφανή μορφή, να το αποτελέσμα της υπέρτατης ανα- πτυξης της επιστήμης και της τεχνικής, να ένδοξος καρπός της σκέψης και της εργασίας τόσων γενεών! Γιατί; Επειδή, παρ’ όλες τις απατηλές μητοροείς περί κοινότητας και αδελφότητας, ο οργανωμένος καπιταλι- σμός είναι κι αυτός ανίκανος να χειριστεί τις πλούσιες παραγωγικές δυ- νάμεις της ανθρωπότητας ύστερα με τον αληθινό τους σκοπό και αντι- βαθμίζει τις χρησιμοποιεί σαν μέσα καταστροφής.

Έτσι, η εργατική τάξη έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να πάρει η ιδια την παραγωγή στα χέρια της. Η κυριαρχία πάνω στις μηχανές, πάνω στα μέσα παραγωγής, πρέπει να αφαιρεθεί από τα ανάξια χέρια που τους επιφυλάσσουμε μια τέτοια χρησιμοποίηση. Αυτή είναι η κοινή υπό- θεση όλων των παραγωγών, όλων όσων επιτελούν την πραγματική παρα- γωγική εργασία στην κοινωνία: των εργατών, των τεχνικών, των αγροτών. Αλλά οι εργάτες, τα κυριότερα και μόνιμα θύματα του καπιταλιστι-
κού συστήματος, που επιπλέον αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, είναι εκείνοι στους οποίους εναπόκειται να ελευθερώσουν τον ε-αυτό τους και τον κόσμο απ’ αυτή τη μάστιγα. Πρέπει να πάρουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής. Πρέπει να γίνουν κύριοι των εργοστασίων, κύριοι της εργασίας τους και να την κατευθύνουν κατά βούληση. Τότε οι μηχανές θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τον αληθινό τους σκοπό: την παραγωγή αφθονίας αγαθών ώστε να ικανοποιηθούν οι βιοτικές ανάγκες όλων.

Αυτό είναι το καθήκον των εργατών στην περίοδο που έρχεται. Ει-ναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία, είναι η επανάσταση για την ο-κοια η κοινωνία ωριμάζει. Με μια τέτοια επανάσταση ο χαρακτήρας της παραγωγής θα ανατρέπει τελείως και νέες αρχές θα σχηματίσουν τη βά-ση της κοινωνίας. Πρώτα απ’ όλα, επειδή η εκμετάλλευση θα παύει να υπάρχει. Το προϊόν της κοινής εργασίας θα ανήκει σε όλους όσους συμ-μετέχουν σ’ αυτήν. Λένθα να υπάρχει πια υπεραξία για το κεφάλαιο και η α-ξίωση των κapitalistικών παρασίτων σ’ ένα μέρος του προϊόντος θα πά-ρει τέλος.

Αλλά ακόμα σημαντικότερη από την κατάργηση του μεριδίου τους στο προϊόν είναι η κατάργηση της κυριαρχίας τους πάνω στην παραγω-γή. Από τη στιγμή που οι εργάτες είναι κύριοι των εργοστασίων, οι κα-ταλιστές χάνουν τη δυνατότητά τους να αφήνουν σε αχρηστία τις μηχα-νές, αυτά τα πλούτη της ανθρωπότητας, τα πολύτιμα προϊόντα της πνευ-ματικής και σωματικής προσπάθειας τόσον γενεών εργατών και στοχα-στών. Μαζί με τους καπιταλιστές, εξαφανίζεται και η δυνατότητά τους να υπαγορέυουν τι περιττά ειδή πολυτελείας ή ψευδοπράγματα θα παρα-χθούν. Όταν οι εργάτες θα διευθύνουν τις μηχανές, θα τις χρησιμοποιή-σουν για την παραγωγή όλων όσων χρειάζεται η ζωή της κοινωνίας.

Αυτό θα γίνει εφικτό μόνο με τον συνδυασμό όλων των εργοστασι-ων, ως επιμέρους μελών του ίδιου σώματος, σ’ ένα καλοσχεδιασμένο συ-στήμα παραγωγής. Η σύνδεση, που στον καπιταλισμό είναι το συμπληρω-ματικό αποτέλεσμα του τυφλού ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς και εξαρτάται από την αγοραπολίτικη, θα γίνει τότε αντικείμενο συνει-δησίας σχεδιαστικής. Αντί για τις αποσπασματικές και ατελείς οργανω-τικές προσπάθειες του σύγχρονου καπιταλισμού, οι οδηγοί σε ακόμα οξύτερη πάλη και μεγαλύτερες καταστροφές, θα εγκαθιστήρει η ολοκλήρωμένη οργάνωση της παραγωγής, που θα μετεξελίξει σ’ ένα παγκό-σμιο σύστημα συνεργασίας. Γιατί οι τάξεις των παραγωγών δεν μπορούν να ανταγωνιζόταν είχε την άλλη, αλλά μόνο να συνεργάζονται.

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της νέας παραγωγής ορίζουν ένα νέο κόσμο. Το τέλος του καπιταλιστικού κέρδους, το τέλος της ανεργίας των μηχανών και των ανθρώπων· η συνειδητή και επαρκής ρύθμιση της παρα-γωγής, η αύξηση του προϊόντος μέσω μιας αποτελεσματικής οργάνωσης, προσφέρουν σε κάθε εργάτη μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος με λιγότε-
2. Δίκαιο και ιδιοκτησία

Μια τέτοια αλλαγή στο σύστημα της εργασίας συνεπάγεται και μια αλλαγή του δίκαιου. Δεν τίθεται βέβαια ζήτημα να ψηφιστούν νέοι νόμοι α-πό κοινοβουλία ή συνέδρια. Πρόκειται για αλλαγές στα θεμέλια της κοινωνίας, στα έθιμα και στις πρακτικές της, που απέχουν πάρα πολύ από την προσωρινώς των κοινοβουλευτικών θεσπισμάτων. Αναφέρονται στους θεμελιώδεις νόμους, όχι μόνο της χώρας αλλά και της ανθρώπινης κοινωνίας, που βασίζονται στις πεποίθησεις του ανθρώπου σχετικά με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη.

Οι νόμοι αυτοί δεν είναι αναλογικοί. Βέβαια, οι άρχοντες τάξεως ο-λων των εποχών προσπάθησαν να διαμοιράσουν το υφιστάμενο δίκαιο, δια-κηρύσσοντας ότι έχει τις ρίζες του στη φύση, ότι θεμελιώνται στα αιώνια δικαίωμα του ανθρώπου, ότι είναι καθαρισμένο από τη θρησκεία. Ολα αυτά με σκοπό να στηρίξουν τα προνόμια τους και να καταδικά-σουν τις εκμεταλλευόμενες τάξεις σε αιώνια σκλαβία. Τα ιστορικά δεδο-μενά, αντίθετα, δείχνουν ότι το δίκαιο άλλαξε διαρκώς μαζί με τα μετα-βαλλόμενα αισθήματα περί δικαιοσύνης και αδικίας.

Στον άνθρωπο, η αίσθηση του σωστού και του άδικου, η συνείδηση της δικαιοσύνης, δεν είναι τυχαία. Αναπτύσσεται, ασυγκράτητα και με ο-λότελα φυσικό τρόπο, πάνω στη βάση όσων οι άνθρωποι βιώνουν σαν θεμελιώδεις συνήθεις της ζωής τους. Η κοινωνία πρέπει να ξησεί, επομέ-νως οι σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώ-στε η παραγωγή των αναγκαίων για τη ζωή αγαθών να συνεχίζεται ανε-μπόδιστα (αυτό ακριβώς εξασφαλίζει το δίκαιο). Σωστό είναι το θεμελιω-δός καλό και αναγκαίο για τη ζωή. Όχι μόνο χρήσιμο για μια στιγμή, αλ-λά αναγκαίο γενικά· όχι για τη ζωή μεμονωμένον ατόμων, αλλά για τους ανθρώπους στο σύνολο τους, για την κοινότητα· όχι για προσωπικά ή πρόκοπα συμφέροντα, αλλά για το κοινό και διαρκές καλό. Όταν οι βιοτικές συνήθεις μεταβάλλονται, όταν το σύστημα της παραγωγής απο-κτά νέες μορφές, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων αλλάζουν και μαζί μι-αυτές αλλάζουν και τα αισθήματα τους περί σωστού και άδικου και το δίκαιο πρέπει κι αυτό να μεταβληθεί.

Αυτό φαίνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους νόμους που ρυθμι-ζουν το δίκαιο της ιδιοκτησίας. Στην αρχέγονη άγρια και βαρβαρική κα-τάσταση, η γη θεωρούνταν ότι ανήκει στη φυλή που ζούσε εκεί κυνηγώ-ντας ή εκτρέφοντας ζώα. Σύμφωνα με τη σημερινή ορολογία, θα λέγαμε ότι η γη ήταν κοινή ιδιοκτησία της φυλής που την χρησιμοποιούσε για
τη διαβίωσή της και την υπεράσπισή ενάντια στις άλλες φυλές. Τα αυτο-
σχέδια όπλα και εργαλεία ήταν προσαρτήματα του ατόμου κι εκείνους,
αποτελούσαν ένα είδος ιδιωτικής ιδιοκτησίας, όχι όμως με τη συνειδητή
και αποκλειστική έννοια που δίνουμε σ’ αυτό τον όρο, γιατί υπήρχαν ι-
σχυροί αμοιβαίοι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της φυλής. Οι αμοιβαίες σχέ-
σεις τους δεν ρυθμίζονταν από νόμους, αλλά από τα ήθη και έθιμα. Αυτοί
οι πρωτόγονοι λαοί και μάλιστα και ορισμένοι αγροτικοί λαοί μεταγενέ-
στερον εποχών (όπως οι Ρώσοι χωρικοί πριν από το 1860), δεν μπο-
ρούσαν να εννοήσουν την ιδέα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ενός κομματιού
γης, ακριβώς όπως κι εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ιδέα της ι-
διωτικής ιδιοκτησίας μιας ορισμένης ποσότητας αέρα.

Οι ρυθμίσεις αυτές χρειάστηκε να αλλάξουν όταν οι φυλές εγκατα-
στάθηκαν μόνιμα και επεκτάθηκαν, ξεχέρωσαν τα δάση και διαλύθηκαν
σε επιμέρους μονάδες (δηλαδή σε οικογένειες), πού η καθεμία δουλεύε
ένα έξοχαρο κομμάτι γης. Αλλάζαν ακόμα περισσότερο όταν η χειροτε-
χνία διαχωρίστηκε από τη γεωργία, όταν από περιστασιακή ασχολία ο-
λέων έγινε συνεχής ασχολία ορισμένων, όταν τα προϊόντα έγιναν εμπο-
ρεύματα, όταν έπρεπε να πουληθούν στο εμπόριο και θα καταναλώνονταν
από άλλους και όχι από τους παραγωγούς. Είναι πολύ φυσικό ότι ο αγρό-
της που δουλεύει ένα κομμάτι γης, που το βελτίωσε, που έκανε τη δου-
λειά του όπως ήθελε ο όδος και χωρίς ανάμιξη άλλων, είχε στην ελεύθε-
ρη διάθεσή του τη γη και τα εργαλεία, ότι το προϊόν ήταν δικό του, ότι η
γη και το προϊόν ήταν ιδιοκτησία του. Ορισμένοι περιορισμοί μπορεί να
χρειάζονται στη μεσαιωνική εποχή για λόγους προστασίας, με τη μορφή
φεουδαρχικών υποχρεώσεων. Είναι πολύ φυσικό ότι ο τεχνίτης, που χει-
ρίζοταν τα εργαλεία του μόνος του, είχε στην αποκλειστική του διάθεσή
αυτά τα εργαλεία καθώς και τα αντικείμενα που κατασκεύαζε, ότι ήταν ο
μοναδικός ιδιοκτήτης τους.

Έτσι, η ιδιωτική ιδιοκτησία έγινε ο θεμελιώδης νόμος μιας κοινωνί-
ας που βασίζοταν στις εργασιακές μονάδες μικρής κλίμακας. Χωρίς να
διατυπωθεί ρητά, γινόταν αντιληπτό σαν αναγκαίο δικαίωμα ότι όποιος
χειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος τα εργαλεία, τη γη, το προϊόν, πρέπει να
είναι και κύριος τους, να τα έχει στην ελεύθερη διάθεσή του. Η ιδιωτική
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει στη μικρή εμπορευματική πα-
ραγωγή σαν αναγκαίο νομικό της γνώρισμα.

Αυτό δεν άλλαξε όταν ο καπιταλισμός έγινε κύριος της βιομηχανί-
ας. Μάλλον εκφύγησε ακόμα συνειδητότερα: η Γαλλική Επανάσταση
diaκήρυξε την ελευθερία, την ισότητα και την ιδιοκτησία σαν θεμελιώ-
dη δικαιώματα του πολίτη. Επρόκειτο απλούστατα για εφαρμογή της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής όταν, αντί για μερικούς μα-
θητευόμενους, ο αρχιμάστορας προσλήμβαινε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό
μισθωτών για να τον βοηθάνε, να δουλεύουν με τα εργαλεία του και να
κατασκευάζουν προϊόντα που θα πουλούσε ο ιδιός. Μέσω της εκμετάλ-

24
λευσις της εργασιακής δύναμης των εργατών, τα εργοστάσια και οι μηχανές, σαν ιδιωτική ιδιοκτησία του κapitalistή, έγιναν πηγή μιας τεράστιας και διαρκής μεγαλύτερης αύξησης του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτική ιδιοκτησία επιτελείσθηκε μια νέα λειτουργία στην κοινωνία. Σαν κapitalistική ιδιοκτησία, έδειξε εξουσία και αυξανόμενο πλούτο στη νέα άρχουσα τάξη, στους κapitalistές και τους βοηθούσε να αναπτύξουν ταχύτατα την παραγωγικότητα της εργασίας και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στο όλο τον πλανήτη. Εξουσία αυτή και καθήκοντα και αναγκαία θεσμοί, υποσχόμενοι μια απειρότητα πρόοδο της κοινωνίας.

Ομοίως η ανάπτυξη αυτή άλλαξε βαθμιαία τον εσωτερικό χαρακτήρα του κοινωνικού συστήματος. Κι επομένως, άλλαξε ξανά και η λειτουργία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Με τις μετοχικές εταιρείες, ο διπλός ρόλος του καπιταλιστή εργοστασίαρχης (διευθυντής της παραγωγής και ιδιοκτήτης της υπεραξίας) διασπάται. Η εργασία και η ιδιοκτησία, που στους παλιούς καιρούς ήταν στενά συνυφασμένες, τώρα διαχωρίζονται. Ιδιοκτήτης είναι ο μετόχοι, που ζουν έξω από την παραγωγική διαδικασία, τεμπελιάζοντας σε μακρινά εξωχικά σπίτια και ώσα πάιζοντας στο χρηματιστήριο. Ο μετόχος δεν έχει κανένα άμεσο δεσμό με την εργασία. Η ιδιοκτησία του δεν συνιστάται σε εργασία με τα οποία θα δουλέψει ο ίδιος. Η ιδιοκτησία του συνίσταται απλώς σε φύλλα χαρτοφυλάκια, σε μετοχές επιχειρήσεων για τις οποίες δεν ξέρει αντι υπό ποιο νόμιμο να βρίσκονται. Η λειτουργία του στην κοινωνία είναι παραπομπική. Η ιδιοκτησία του δεν σημαίνει ότι οι άλλοι διευθύνουν τις μηχανές, αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διευθυντή. Σημαίνει μόνο ότι μπορεί να αξιώσει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό χρόνο να χρειαστεί να δουλέψει για αυτό. Η ιδιοκτησία που έχει στα χέρια του, οι μετοχές του, είναι πιστοποιητικά που αποδεικνύουν το δικαίωμα του (εγγυημένο από τους νόμους και την κυβέρνηση), τα δικαστήρια και την αστυνομία να έχει μερίδιο στα κέρδη. Είναι τίτλοι συμμετοχής στην εμπόρια Εκμεταλλεύσεως του Κόσμου που είναι ο καπιταλισμός.

Η εργασία στα εργοστάσια πραγματοποιείται τελείως ξέχωρα από τους μετόχους. Ο διευθυντής και τα στελέχη πρέπει όλη τη μέρα να ρυθμίζουν, να πηγαίνουν εδώ και εκεί, να σκέφτονται για τα πάντα, ενώ οι εργάτες δουλεύουν και μοχθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα σε κλίμα πίεσης και κακομεταχείρισης. Ο καθένας πρέπει να δώσει και να τελευταία κιμάδα των δυνάμεων του για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή. Αλλά το προϊόν της κοινής εργασίας δεν είναι για αυτούς που την πρόσφεραν. Οποις ακριβώς άλλοτε οι αστοί ληστεύονταν από συμμορίες που παραμόνευαν στις οδικές αρτηρίες, έτσι και τώρα εμφανίζονται άνθρωποι τελείως ξένοι προς την παραγωγή και, με βάση τα χαρτιά τους (σαν έγκυροι κάτοχοι μετοχικών τίτλων), παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος. Ως με τη βία: χωρίς να χρειαστεί να κοινωνήσουν
οὔτε το δάχτυλό τους, το αντιστοιχο ποσό κατατίθεται αυτομάτα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Για εκείνους που πραγματοποίησαν το έργο της παραγωγής, απομένει μόνο ένα πεντηκοστό ή ένας μέ-
τρος μισθός, τα υπόλοιπα είναι μέρισμα για τους μετόχους. Πρόκειται για τρέλα; Αυτή είναι η νέα λειτουργία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας των μέ-
σων παραγωγής. Πρόκειται απλώς για την πρακτική εφαρμογή του πα-
λιού δίκαιου, που κληρονομήθηκε από προηγούμενες εποχές, στις νέες μορφές εργασίας με τις σπάτες δεν είναι πια εναρμονισμένο.

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε πός, εξαιτίας της βαθμιαίας μεταβο-
λής των μορφών παραγωγής, η κοινωνική λειτουργία ενός νομικού θε-
σιμού μετατρέπεται στο αντιθέτο του αρχικού του σκοπού. Η ιδιωτική ι-
διοκτησία, που ήταν αρχικά ένα μέσο για να δοθεί στον καθένα η δυνα-
τότητα της παραγωγικής εργασίας, έχει τώρα μετατραπεί σε μέσο παρε-
μπόδισης των εργατών από την ελευθερία της εργαλείων της πα-
ραγωγής. Ενώ αρχικά ήταν ένα μέσο για να εξασφαλιστεί στους παραγω-
γούς η διάθεση των καρπών της εργασίας τους, τώρα μετατράπηκε σε μέ-
σα αποστέρησης των εργατών από τους καρπούς της εργασίας τους προς άφελος μιας τάξης άχρηστων παραπίτων.

Πώς λοιπόν γίνεται να εξακολουθεί να κυριαρχεί στην κοινωνία ένα τέτοιο πεπαλαιωμένο δίκαιο; Πρώτον, επειδή τα πολυάριθμα μέλη της μεσαίας τάξης, οι μικροί επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες αγρóτες και οι α-
νεξάρτητοι τεχνίτες, προσκλαλούνταν σ’ αυτό πιστεύοντας ότι τους αξι-
σαλίζει τη μικρή τους ιδιοκτησία και την επιβίωσή τους, αλλά με απο-
tέλεσμα να γίνονται πολλές φορές, μέσω της υποθήκευσης της περιουσί-
ας τους, θύματα της τοκογνωσίας και του τραπεζικού κεφαλαίου. Όταν λέ-
νε «είμαι αφεντικό του εαυτού μου», εννοούν «δεν είμαι αναγκασμένος να υπακούω σ’ ένα ξένο αφεντικό», η κοινότητα στην εργασία, σαν συ-
νεργασία ισός, τους είναι τελείως αδιανόητη. Δεύτερον και κυρίως επει-
δή η κρατική εξουσία, με την αστυνομία της και τον στρατό της, υποτη-
ρίζει το παλιό δίκαιο προς άφελος της άρχουσας τάξης, των καπιταλι-
στών.

Στην εργατική τάξη, η συνειδησία αυτής της αντίφασης εμφανίζεται με τη μορφή μιας νέας αντιλήψης για το σωστό και τη δικαιοσύνη. Αυτό που ήταν παλιά δίκαιο έχει μετατραπεί σε άδικο, με την εξέλιξη από τη μικρή εμπορευματική παραγωγή στις μεγάλες επιχειρήσεις και γίνεται α-
ντιληπτό σαν άδικο. Αυτό αντιφάσκει προς τον εννοήτο κανόνα ότι όσοι κάνουν τη δουλειά και χειρίζονται τα μηχανήματα πρέπει να τα έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να ρυθμίζουν και να πραγματοποιούσαν τη δου-
λειά με τον καλύτερο τρόπο. Το μικρό εργαλείο και ο μικρός γεωργικός κλήρος μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να τεθούν σε λειτουργία από ένα μόνο άτομο μαζί με την οικογένεια του. Ετσι, το άτομο αυτό τα είχε στη διάθεσή του, ήταν ιδιοκτήτης τους. Οι μεγάλες μηχανές, τα εργοστά-
σια, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τεθούν
σε λειτουργία μόνο από ένα οργανωμένο σύνολο εργατών, από μια κοινότητα συνεργαζομένων δυνάμεων. Έτσι, αυτό το σύνολο, αυτή η κοινότητα, πρέπει να τα έχει στη διάθεσή του, για να μπορεί να ρυθμίζει την εργασία σύμφωνα με την κοινή του θέληση. Αυτή η κοινή ιδιοκτησία δεν είναι ιδιοκτησία με την παλιά έννοια της λέξης, σαν δικαίωμα χρήσης και κατάχρησης κατά βουλήση. Κάθε επιχείρηση δεν είναι παρά ένα μέρος του συλλογικού παραγωγικού μηχανισμού της κοινωνίας. Έτσι, το δικαίωμα κάθε συνόλου ή κοινότητας παραγωγών περιορίζεται από το υπέρτερο δικαίωμα της κοινωνίας και πρέπει να ασκείται σε στενή σύνδεση με τους άλλους.

Η κοινή ιδιοκτησία δεν πρέπει να συγχέεται με τη δημόσια ιδιοκτησία. Στην περίπτωση της δημόσιας ιδιοκτησίας, που συχνά υποστηρίζεται από διάσημους κοινωνικούς μεταρρυθμιστές, ο κύριος της παραγωγής είναι το κράτος ή ένας άλλος πολιτικός οργανισμός. Οι εργάτες δεν είναι κύριοι της εργασίας τους, αλλά διευκολύνονται από κρατικούς αξιωματούχους οι οποίοι καθοδηγούν και διευθύνουν την παραγωγή. Όποιας κι αν είναι οι συνθήκες εργασίας, οσοδήποτε ανθρώπινη και προσεκτική κι αν είναι η μεταχείρισή τους, το θεμελιώδες γεγονός είναι ότι οι αξιωματούχοι και όχι οι ιδιούς οι εργάτες, έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα παραγωγής, διαχειρίζονται το προϊόν, διευθύνουν την όλη διαδικασία, αποφασίζουν ποιο μέρος του προϊόντος θα διατεθεί για κανονόμες, για αποβολές, για βελτιώσεις, για κοινωνικές δαπάνες, ποιο μέρος αναλογεί στους εργάτες και ποιο στους ίδιους. Με δυο λόγους, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να παίρνουν μισθό, δηλαδή ένα μερίδιο του προϊόντος που καθορίζεται από τα αφεντικά. Στις συνθήκες της δημόσιας ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, εξακολουθεί να υπάρχει μια άρχουσα τάξη που καθορίζεται και εκμεταλλεύεται τους εργάτες. Η δημόσια ιδιοκτησία είναι το αστικό πρόγραμμα μιας εκσυγχρονισμένης και συγκαλυμμένης μορφής κapitalismou. Μόνο η κοινή ιδιοκτησία των παραγωγών μπορεί να αποτελέσει στόχο της εργατικής τάξης.

Έτσι, η επανάσταση στο σύστημα παραγωγής συνδέεται στενά με μια επανάσταση στο δίκαιο. Βασίζεται σε μια αλλαγή των βαθύτερων περιποίησεων περί δικαίου και δικαιοσύνης. Κάθε σύστημα παραγωγής συνιστάται στην οργανωμένη μιας ορισμένης τεχνικής, που συνδυάζεται με να ορισμένο δίκαιο το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων στην εργασία τους, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η τεχνική των μικρών εργαλείων, συνδυασμένη με την ιδιωτική ιδιοκτησία, σημαίνει μια κοινωνία ελεύθερων και ίσων ανταγωνιζόμενων μικροπαραγωγών. Η τεχνική των μεγάλων μηχανών, συνδυασμένη με την κοινή ιδιοκτησία, σημαίνει μια ελεύθερη συνεργαζόμενη ανθρωπότητα. Επομένως, ο καπιταλισμός είναι ενδιάμεσο σύστημα, μεταβατική μορφή που απορρέει από την εφαρμογή του παλιού δικαίου στη νέα τεχνική. Ενώ η τεχνική ανάπτυξη αυξήσει σε τεράστιο βαθμό τις δυνάμεις του ανθρώπου, το κληρονομισμένο από παλαιότερες εποχές δίκαιο που ρυθμίζει τη χρή-
ση αυτών των δυνάμεων, επέξεσε σχεδόν αμετάβλητο. Δεν είναι καθό-
λου εκπληκτικό που αποδείχτηκε ανεπαρκές και που η κοινωνία βιοδι-
στήκε σε τέτοια δυστυχία. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της σημερινής
παγκόσμιας κρίσης. Η ανθρωπότητα απλούστατα αμέλησε να προσαρμό-
σει εγκαίρως το πυλών της δίκαιως στις νέες της τεχνικές δυνάμεις. Γι’ αυ-
tό τον λόγο υφίσταται τώρα δεινά και καταστροφές.

Η τεχνική είναι μια δεδομένη δύναμη. Βέβαια, η γοργή της ανάπτυ-
ξη είναι έργο του ανθρώπου, φυσική απόρροια της σκέψης σχετικά με
την εργασία, της εμπειρίας και του πειραματισμού, της προσπάθειας και
του ανταγωνισμού. Από τη στιγμή όμως που συγκροτείται, η εφαρμογή
της είναι αυτόνομη, πέρα από την ελεύθερη εκλογή μας, επιβάλλεται
σαν φυσική δύναμη. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε, όπως το ευχήθηκαν
μερικοί ποιητές, στη γενική χρήση των μικρών εργαλείων των προπατό-
ρων μας. Το δίκαιο, από την άλλη πλευρά, πρέπει να διαμορφωθεί συνει-
dητά από τον άνθρωπο. Έτσι, όπως εγκαθιδρύεται, καθορίζει την ελευθε-
ρία η υποδούλωση του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο και απέναντι
στον τεχνικό του εξοπλισμό.

Όταν το κληρονομημένο δίκαιο έχει μετατραπεί, εξαιτίας της αθό-
ρυβής ανάπτυξης της τεχνικής, σε μέσο εκμετάλλευσης και καταπίεσης,
γίνεται αντικείμενο διαμάχες ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, ανάμεσα
στην εκμετάλλευσή και την εκμετάλλευση τάξη. Ωστόσο η εκμετα-
λευσμένη τάξη αναγνωρίζεται πειθήνια το υπάρχει δίκαιο σαν σωστό και
σύμφωνο με τη δικαιοσύνη, η εκμετάλλευσή της παραμένει θεμιτή και α-
dιαμορφώθηκε. Αλλά όταν έπειτα εμφανίζεται βαθμιαία στις μάζες μια
αυξανόμενη συνείδηση της εκμετάλλευσής τους, ταύτισταν αφυπνίζο-
νται μέσα τούς νέες αντιλήψεις για το σωστό. Με την οξύνομην αίσθη-
σή ότι το υπάρχει δίκαιο είναι αντίθετο προς τη δικαιοσύνη, διαμορφώ-
νεται η θέληση τους να το αλλάξουν και να κάνουν νόμο της κοινωνίας
τις δικές τους πεποιθήσεις για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαί-
νει ότι η αίσθηση κάποιου πως σιγοίται δεν αρκεί. Μόνο εάν αυτή η
αίσθηση εξελίσσεσται, μέσα σε μεγάλες μάζες πραγμάτων, σε τόσο ξεκά-
θαρές και βαθμιαίες πεποιθήσεις περί δικαίου ώστε να διαποτίζουν όλο το
είναι, προσδιοδότα τον ακλόνητη αποφασιστικότητα και φλογερό εν-
thουσισμό, θα μπορέσουν οι εργάτες να αναπτύξουν τις δυνάμεις που
χρειάζονται για την επαναστατική ανατροπή των κοινωνικών δομών. Α-
kόμα και τότε, όμως, η θέληση αυτή θα είναι μόνο η προκαταρκτική συν-
θηκή. Για την εγκαθίδρυση της νέας κοινωνίας, θα χρειαστεί ένας επίπο-
nος και μακρόχρονος αγώνας ώστε να υπερυψωθεί η αντίσταση της καπ-
tαλιστικής τάξης που θα υπερασπίσει την κυριαρχία της μέχρις εσχάτων.
3. Η οργάνωση στον τόπο εργασίας

Η ιδέα της κοινής ιδιωτικότητας τους στα μέσα παραγωγής αρχίζει λοιπόν να κυριεύει το μυαλό των εργατών. Μόλις αισθάνθηκαν ότι η νέα κοινωνία, η δική τους κυριαρχία πάνω στην εργασία, είναι ζήτημα αναγκαιότητας και δικαιοσύνης, όλες τους οι σκέψεις και ενέργειες θα αφιερωθούν στην πραγματοποίησή της. Έξαρσαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μονομαχία, μια μακρόχρονη περίοδος αγώνα θα είναι αναπόφευκτη. Για να κάρφωσαν τη λυσσαλέα αντίσταση των κυριαρχών τάξεων, οι εργάτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεων τους. Όλες οι δυνάμεις του νου και του χαρακτήρα, της οργάνωσης και της γνώσης, τις σπουδάες είναι ικανοί να επιστρατεύουν, πρέπει να αναπτυχθούν. Και πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στο μυαλό τους ποιος είναι ο στόχος τους, τι σημαίνει αυτή η νέα κοινωνία.

Όταν ο άνθρωπος έχει να κάνει μια δουλειά, πρώτα τη συλλαμβάνει στο μυαλό του σαν σχέδιο, σαν μία περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή επιδιώξεις. Αυτό ξεκινεί τις ενέργειες του ανθρώπου από τις ενστικτώδεις ενέργειες των ζώων. Κι αυτό ισχύει επίσης, κατ' αρχήν, για τους κοινούς αγάνες, για τις επαναστατικές ενέργειες των Κοινωνικών τάξεων. Όχι βέβαια ολοκληρωτικά, υπάρχει μεγάλη δύση μια προμελετήμης, αυθόρμητης παρόρμησης στις φλογερές εκρήξεις εξέγερσης. Οι αγωνιζόμενοι εργάτες δεν είναι στρατός που καθοδηγείται σύμφωνα μ' ένα προεκτεταμένο σχέδιο δράσης από ένα επιτελείο ικανόν ηγετόν. Αποτελούν μια μάζα που αποτινάζει βαθμιαία την υποταγή και την αμάθεια, που αποκτά βαθμιά την ανεξαρτησία της εκμετάλλευσης της, που ορίζεται επανειλημμένα στον αγώνα για καλύτερες βιοτικές συνθήκες και αναπτύσσεται έτσι σταδιακά τις δυνάμεις της. Στις καρδιές τους εμφανίζονται νέα αισθήματα, στο μυαλό τους διαμορφώνονται νέες σκέψεις για το πώς μπορεί και πρέπει να είναι ο κόσμος. Νέες επιθυμίες, νέο ιδανικό, νέοι στόχοι κατακυριεύουν το μυαλό τους και κατευθύνουν τη θέληση και τη δράση τους. Οι επιδιώξεις τους αποκτούν βαθμολογήσιμο πνεύμονα εφόσον δεν προβάλλουν που τόσο συγκεκριμένη μορφή. Από τον απλό αγώνα για καλύτερους όρους εργασίας, αρχικά, φτάνουν στην ιδέα μιας πλειοψηφίας αναδιοργάνωσης της κοινωνίας. Η αρχή σε αρκετές γενιές εργατών έχει διεπισήμανε το ιδανικό ενός κόσμου διοχετευμένος και καταπιεσις. Σήμερα, το θέμα για την κυριαρχία των ιδιών των εργατών πάνω στα μέσα παραγωγής, για τη διεύθυνση της εργασίας τους από τους ιδιούς, εμφανίζεται διαρκώς εντονότερο στο μυαλό τους.

Αυτή τη νέα οργάνωση της εργασίας πρέπει να τη διερευνήσουμε και να την αποσαφηνίσουμε στον εαυτό μας και στον άλλο, αφερώνοντάς της τις καλύτερες δυνάμεις του νου μας. Δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε από τη φαντασία μας, αλλά από τις παραγωγικές συνήθεις και ανάγκες της σιμερινής εργασίας και των σιμερινών εργατών. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να σκιαγραφηθεί λεπτομερειακά, καθώς δεν γνωρίζουμε
τις μελλοντικές συνθήκες που θα καθορίσουν τις συγκεκριμένες μορφές της. Οι μορφές αυτές θα συγκεκριμενοποιηθούν μέσα στο μυαλό των εργατών που θα αντιμετωπίσουν τόσο αυτό το καθήκον. Για την ύπα τρέπει να αρκετά αφοκεράσει στη σκηνογραφία των γενικών μόνο γραμμών, των κατευθυντήρων ιδεών που θα προσανατολίσουν τις ενέργειες της εργατικής τάξης. Οι ιδέες αυτές θα είναι σο στηρί που οδηγούν, που μέσα από τις εναλλαγές της νίκης και της αντιεξουσίας στον αγώνα, της επιτυχίας και της αποτυχίας στην οργάνωση, κρατάνε τα βλέμματα σταθερά προσηλυτικά στον μεγάλο στόχο. Δεν πρέπει να αποσαφηνιστούν με σχολαστικές περιγραφές των λεπτομερειών, αλλά κυρίως μέσω της σύγκρισης των αρχών του νέου κόσμου με τις υπάρχουσες μορφές οργάνωσης που ήδη γνωρίζουμε.

Όταν οι εργάτες καταλαμβάνουν τα εργοστάσια για να οργανώσουν την εργασία, ένας τεράστιος αριθμός νέων και δυσεπίλευτων προβλημάτων εμφανίζεται μπροστά τους. Αλλά διαθέτουν και τεράστιες νέες δυνάμεις. Ένα νέο σύστημα παραγωγής δεν είναι ποτέ τεχνητό οικοδόμημα που έχει ανεγερθεί κατά βούληση. Εμφανίζεται η ακατανίκητη φυσική διεργασία, σαν μια αναστάτωση που συγκλονίζει την κοινωνία μέχρι τα έγκατα της, που αφηγείται στον άνθρωπο τις ισχυρότερες δυνάμεις και πάθη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πεισματικής και πιθανού μακροχρονικής ταξικής πάλης. Οι δυνάμεις που χρειάζονται για την οικοδόμηση μπορούν να αναπτυχθούν και να αναδροθούν μόνο μέσα σ’ αυτό τον αγώνα.

Ποια είναι τα θεμέλια της νέας κοινωνίας; Είναι οι κοινωνικές δυνάμεις της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας και του ενθουσιασμού, οι ηθικές δυνάμεις της αυτοθυσίας και της αφοσίωσης στην κοινότητα, οι πνευματικές δυνάμεις της γνώσης, του θάρρους και της επιμονής, η στέρεωση οργάνωση που συνδέει όλες αυτές τις δυνάμεις εν όψει ενός κοινού στόχου. Οι δυνάμεις αυτές είναι όλες τους απόρροια του ταξικού αγώνα. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν εσκεμμένα από το πραγματικό, που προέρχονται αναπτυχθούν και αναπτυχθούν στους εργάτες πάνω στη σύγκριση της κοινωνίας τους με τις κοινωνικές και στη συνέχεια, αναπτύσσονται ακατά

παστά διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επιδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπτύσσονται ακατάπαυστα διαμέσου των αναγκών του αγώνα, υπό την επίδραση της εμπειρίας και της μορφαιας παρακίνησης και διαπαιδαγώγησης. Αν και δεν είναι συνέχεια, αναπ
νάμες της εργατικής τάξης φτάσουν σε τέτοιου επίπεδο ώστε οι εργάτες να μπορούν να γίνουν οι αυτοκυβερνόμενοι κύριοι της κοινωνίας.

Το μεγάλο καθήκον των εργατών είναι η οργάνωση της παραγωγής σε νέες βάσεις. Θα πρέπει να αρχίσει με την οργάνωση μέσα στο εργοστάσιο. Ο καπιταλισμός έχει κι αυτός μια προσεκτικά σχεδιασμένη οργάνωση στο εργοστάσιο, αλλά οι αρχές της νέας οργάνωσης είναι τελείως διαφορετικές. Η τεχνική βάση είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις: είναι η εργασιακή πειθαρχία που επιβάλλεται από τον τακτικό ρυθμό των μηχανών. Αλλά οι κοινωνικές βάσεις, οι αμοιβαίες σχέσεις των ανθρώπων, γίνονται το τελείως αντίθετο απ' ό,τι ήταν προηγουμένως. Η συνεργασία ισότιμων συνεργών αντικαθιστά την εξουσία των αφεντών και την υπακοή των υπηρετών. Η αίσθηση του καθήκοντος, η αφοσίωσή στην κοινότητα, ο επανασχεδιασμός ή κατασκευή των συνεργάτων ανάλογα με τις προσπάθειες και τα επιπτώσεις, αντικαθιστούν σαν κίνητρα τον φόβο της πείνας και της διαρκούς απελπίση να χάσει κάποιος τη δουλεία του. Αντί για παθητικά συνέργεια και θύματα του κεφαλαίου, οι εργάτες γίνονται τώρα αυτοδύναμοι κύριοι και οργανωτές της παραγωγής, διαπερνώντας από την υπερήφανη συναισθησία ότι συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας καινούργιας ανθρωπότητας.

Το διευθυντικό οργανο είναι η εργοστασιακή οργάνωση είναι το σύνολο των συνεργαζόμενων εργατών. Συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τα διάφορα ζητήματα και να παρθούν αποφάσεις από τη συνέλευση. Επιτίθενται καθένας που παίρνει μέρος στην εργασία, παίρνει μέρος και στη ρύθμιση αυτής της κοινής εργασίας. Ολα αυτά είναι αυτονόητα και ευεξιολογία και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διαφορά με τη μέθοδο που ακολουθούνταν όταν, κάτω από την κυριαρχία του καπιταλισμού, διάφορες ομάδες ή συνδικάτα εργατών αποφασίζουν με ψηφοφορία για τις κοινές υποθέσεις. Ομως υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές. Στις συνδικάτα υπάρχει συνήθως καταμετρός εργασίας ανάμεσα στους αξιωματούχους και τα μέλη. Οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν και επεξεργάζονται τις προτάσεις και τα μέλη ψηφίζουν. Η κούραση του σώματος και του μυαλού κάνει τους εργάτες να αφήσουν σε άλλος το ύπογεις της κατάστρωσης των σχεδίων, μόνο μερικά ή φαινομενικά διεκδίκησαν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους. Αντίθετα, στα πλαίσια της κοινής διεύθυνσης του εργοστασίου, πρέπει να κάνουν τα πάντα οι ίδιοι, την επινόηση, την επεξεργασία καθώς και τη λήψη της απόφασης. Η αφοσίωσή της και η άμεσα δεν παίζουν εντόλων και διάφορων στον θάρρος της ρύθμισης της εργασίας του συνόλου. Πράγματι, πιθεί το αν δεν κάνουν οι ίδιοι, την επινόηση, την επεξεργασία και τη λήψη της απόφασης. Η αφοσίωσή της και η άμεσα δεν παίζουν, ενδέχεται, και από άλλες διαφορές και αρμόδιες και η υποθέσεις οποια αποτελεί συστηματικές φροντίδες καθώς και εξαντλητική συζήτηση για τη λύση των προβλημάτων. Αν ήταν μόνο η ζωηρική, αλλά ακόμα περισσότερο η
πνευματική προσπάθεια, που καταβάλλει ο καθένας με τη συμμετοχή του στη γενική οργάνωσή, εκείνη που αποτελεί αντικείμενο άμιλλας και α-μοιβαίας εκτίμησης. Επιπλέον, η συζήτηση πρέπει να έχει διαφορετικό χαρακτήρα απ’ ό,τι στους συνδέσμους και στα συνδικάτα κάτω από τον καπιταλισμό, όπου πάντοτε υπάρχουν διαφορές προσωπικών συμφερόντων. Εκεί ο καθένας, κατά βαθός, ενδιαφέρεται για τη δική του εξασφάλιση και οι συζητήσεις πρέπει να προσαρμόσουν και να εξουσιώνουν αυτές τις διαφορές στα πλαίσια της κοινής δράσης. Ενώ εδώ, στη νέα κοινότητα της εργασίας, όλα τα συμφέροντα είναι θεμελιωδώς ίδια και όλες οι σκέψεις προσανατολίζονται προς τον κοινό στόχο της ουσιαστικής συνεργατικής οργάνωσης.

Στη μεγάλα εργοστάσια και βιομηχανικά συγκροτήματα, ο αριθμός των εργατών είναι πολύ μεγάλος για μια πραγματική και διεξοδική συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις μπορούν να παρθούν μόνο σε δύο στάδια, με τη συνδυασμένη δραστηριότητα των συνελεύσεων των επιμέρους τμημάτων του εργοστασίου και των συνελεύσεων των κεντρικών επιτροπών των εκπροσώπων. Οι λειτουργίες και η πρακτική αυτών των επιτροπών δεν μπορούν να σκιαγραφηθούν από τα πριν με ακρίβεια, αποτελούν κάτι τελείως καινούργιο, ένα ουσιώδες τμήμα της νέας οικονομικής δομής. Οι εργάτες θα αναπτύξουν την πρακτική δομή όταν θα αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Πάντως, μερικά χαρακτηριστικά της μπορούν να συναχθούν σε γενικές γραμμές από μια σύγκριση με τα άργα και τις οργανώσεις που γνωρίζουμε σήμερα.

Στον παλιό καπιταλιστικό κόσμο, οι κεντρικές επιτροπές εκπροσώ- πον είναι πολύ γνωστός θεσμός. Τις συναντάμε στα κοινοβούλια, σ’ όλα τα είδη πολιτικών οργανισμών και στα διευθυντικά όργανα ενός συνδικάτου και συνδικάτων. Έχουν περιβληθεί με εξουσία πάνω στους εκλογικούς τους, ή ακόμα τους διευθύνουν σαν αρέντες. Μ’ αυτή την έννοια, είναι εναρμονίσμενες με ένα κοινωνικό σύστημα όπου μια κυριαρχία μειοψηφία εκμεταλλεύεται και διευθύνει την εργαζόμενη μάζα του πληθυσμού. Τώρα, ό- μως, το ζήτημα είναι να δημιουργηθεί μια μορφή οργάνωσης για ένα σώ- μα συνεργαζόμενων ελεύθερων παραγωγών, που ελέγχουν στην πράξη και στη σκέψη την κοινή τους παραγωγική δραστηριότητα, ρυθμίζοντάς την σαν ισούς σύμφωνα με τη δική τους θέληση – ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό σύστημα. Επίσης, στον παλιό κόσμο έχουμε συνδικαλιστικά συμβούλια που χειρίζονται τις τρέχουσες υποθέσεις μετά τον καθορισμό της γενικής πολιτικής από τα μέλη, που συνεργάζονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Τα συμβούλια αυτά πρέπει να ασχολούνται με τις καθημερινές λεπτομέρειες, όχι με τα ζωτικά ζήτημα. Τώρα, όμως, το ζήτημα είναι η ιδια η βάση και ουσία της ζωής, η παραγωγική εργασία, η οποία κατέχει και πρέπει να κατέχει διαρκώς το μυαλό του καθένα σαν το σημαντικότερο αντικείμενο των σκέψεων του.
Οι νέες συνθήκες εργασίας κάνουν αυτές τις εργοστασιακές επιτροπές κάτι τελείως διαφορετικό απ' ό,τι γνωρίζουμε στον καπιταλιστικό κόσμο. Είναι κεντρικά αλλά όχι διευθυντικά όργανα, δεν είναι διοικητικά συμβούλια. Οι εκπρόσωποι που τις απαρτίζουν έχουν σταλεί από τις συνελεύσεις των τμημάτων με συγκεκριμένες οδηγίες και γυρίζουν στα αυτές τις συνελεύσεις για να αναφέρουν σχετικά με τη συζήτηση και το αποτέλεσμα της και, μετά από νέες διαδοχές σε, οι ίδιοι ή άλλοι εκπρόσωποι μπορούν να πάνε πίσω με νέες οδηγίες. Έτσι, δρούν σαν συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στους εργαζόμενους των επιμέρους τμημάτων. Επίσης, οι εργοστασιακές επιτροπές δεν είναι ομάδες ειδικών που δίνουν οδηγίες στο πλήθος των μη ειδικών. Βέβαια, οι ειδικοί θα είναι απαραίτητοι, ατομικά ή σε ομάδες, για την αντιμετώπιση των ιδιομορφών τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων. Ομως οι εργοστασιακές επιτροπές έχουν να ασχοληθούν με τα καθημερινά προβλήματα, τις αμοιβαίες σχέσεις, τη ρύθμιση της εργασίας, όπου ο καθένας είναι ειδικός και συγχρόνως όμε- σα ενδιαφερόμενος. Ανήκει στα αυτές να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, αν θα βάλουν σε εφαρμογή τις προτάσεις των ειδικών. Όπως είναι οι εργοστασιακές επιτροπές όργανα υπεύθυνα για την καλή διεύθυνση του συνόλου, όπως ο καθένας θα μπορούσε να μεταβεί το δικό του μερίδιο ευθύνης σε μια απρόσωπη συλλογικότητα. Αντίθετα, ενό αυτή η διεύθυνση είναι έργο όλων από κοινού, τα επιμέρους άτομα μπορεί να επι- διορθώνει με ειδικά καθήκοντα τα οποία να εκπληρώνουν με τις δικές τους ικανότητες, με πλήρη ευθύνη κι έχοντας όλη την τιμή για το επιτεύγμα.

Ολοι οι άλλοι πάρουν μέρος στην εργασία, άντρες και γυναίκες, νεότεροι και γηραιότεροι, έχουν μεριδίο σαν ιδιότητα συντροφιά σ' αυτή την εργοστασιακή οργάνωση, στην τρέχουσα εργασία καθώς και στη γενική ρύθμιση. Φυσικά, θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο έργο του καθένα, που θα είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο ανάλογα με τις δυνάμεις και τις ικανότητες, διαφορετικού χαρακτήρα ανάλογα με την κλίση και την επιδεξιότητα. Και, οπωσδήποτε, οι διαφορές στη γενική αντίληψη θα δώσουν μια υπεροχή στις συμβουλές των πιο ουδετερών. Αρχικά, διπλωματίες, θα καταλήξουν στον καθημερινό προσανατολισμό. Φυσικά, θα επιτρέψουν να επιτρέψουν στις συμβουλές των πιο ουδετερών. Αρχικά, διπλωματίες, θα καταλήξουν στον καθημερινό προσανατολισμό. Φυσικά, θα επιτρέψουν να επιτρέψουν στις συμβουλές των πιο ουδετερών. Αρχικά, διπλωματίες, θα καταλήξουν στον καθημερινό προσανατολισμό. Φυσικά, θα επιτρέψουν να επιτρέψουν στις συμβουλές των πιο ουδετερών. Αρχικά, διπλωματίες, θα καταλήξουν στον καθημερινό προσανατολισμό. Φυσικά, θα επιτρέψουν να επιτρέψουν στις συμβουλές των πιο ουδετερών.

Η οργάνωση ενός εργοστασίου είναι η συνειδητή διευθέτηση και σύνδεση όλων των επιμέρους διαδικασιών σ' ένα σύνολο. Ολοι αυτές οι διαμορφώσεις αμοιβαία προορισμοσκόπους διαδικασιών μπορούν να αναπα-
ρασταθούν σε ένα σχήμα με σαφή διάταξη, μια νοητική εικόνα της πραγματικής δραστηριότητας. Σαν τέτοια, η εικόνα αυτή υπήρχε κατά την πρώτη συχνοποίηση καθώς και στις μεταγενέστερες βελτιώσεις και επεκτάσεις. Η εικόνα αυτή πρέπει να υπάρχει και στο μικρό άλλον των συνεργαζόμενων εργατών, όλοι πρέπει να έχουν μια διεξοδική αντίληψη αυτού που είναι κοινή τους υπόθεση. Ακριβώς όπως ένας χάρτης ή ένα διάγραμμα προσδιορίζει και δείχνει σε μια ξεκάθαρη και κατανοητή απ' όλους εικόνα των συνάφειες μιας περιπλοκής ολότητας, έτσι και η συνολική κατάσταση της επιχείρησης, την κάθε στιγμή και σε άλλες της της προκλήσεων, πρέπει να γίνεται οφθαλμοφανής με τη βοήθεια αναλόγων παραστάσεων. Σε αριθμητική μορφή, αυτό πραγματοποιείται από τη λογιστική (καταστιχογραφία). Η λογιστική καταγράφει και προσδιορίζει όλα όσα συμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία: τι πρώτες ύλες μπαίνουν στο εργοστάσιο, τι μηχανές υπάρχουν, τι προϊόν αποδίδονται, πόση εργασία έχει ενσωματωθεί σε κάθε προϊόν, πόσες ώρες εργασίας προσφέρει κάθε εργάτης, τι προϊόντα παραδίδονται. Παρακολουθεί και περιγράφει τη ροή των υλικών διαμέσου της παραγωγικής διαδικασίας. Επιτρέπει κάθε στιγμή τη σύγκριση, μέσω περιεκτικών λογαριασμών, των αποτελεσμάτων με τις προβλέψεις των σχεδίων. Έτσι, η παραγωγή στο εργοστάσιο γίνεται μια νοητικά ελεγχόμενη διαδικασία.

Η καπιταλιστική διεύθυνση των επιχειρήσεων γνωρίζει κι αυτή τον νοητικό έλεγχο της παραγωγής. Και στη δική της περίπτωση οι διάφορες διαδικασίες αναπαραστάθηκαν με τον υπολογισμό και τη λογιστική. Υπάρχει όμως η θεμελιώδης διαφορά ότι ο καπιταλιστικός υπολογισμός είναι τελείως προσαρμοσμένος στην οπτική γωνία της παραγωγής κέρδους. Τα βασικά δεδομένα που τον απασχολούν είναι οι τιμές και τα εξοδα, η εργασία και οι μισθοί είναι απλώς παράγοντες για τον υπολογισμό του προκύπτοντος κέρδους στον επίσημο υπολογισμό. Στο νέο σύστημα παραγωγής, από την άλλη πλευρά, οι ώρες εργασίας είναι το βασικό δεδομένο, είτε εκατοκολλούνται ακόμα να εκφράζονται, είτε αναλύονται, στην αρχή, σε χρονικότητες μονάδες, είτε εκφράζονται με την αληθινή τους μορφή. Στην καπιταλιστική παραγωγή, ο υπολογισμός και η λογιστική αποτελούν μονοτος της διεύθυνσης των γραφείων. Δεν αφορούν τους εργάτες, αυτοί είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης. Είναι απλώς παράγοντες στον υπολογισμό του κόστους και της παραγωγής, εξαρτώμενα των μηχανών. Στην παραγωγή κάτω από συνθήκες κοινής ιδιοκτησίας, η λογιστική είναι δημόσια υπόθεση, τα βιβλία είναι ανοιχτά για όλους. Οι εργάτες πάντα έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την πορεία της άλλης διαδικασίας. Μόνο αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα ζητήματα στη συνελεύσεις των τμημάτων και στις εργοστασιακές επιτροπές και να παραδίδουν της πρέπει να γίνει. Σε αριθμητική αποτελέσματα γίνονται πιλάτοι προβλέψεων οφθαλμοφανής με τη βοήθεια στατιστικών πινάκων, διαγράμματικών και απεικονίσεων που δείχνουν την κατάσταση με την πρώτη ματ
Η πληροφόρηση αυτή δεν περιορίζεται στο προσωπικό του εργοστασίου, αποτελεί δημόσιο ζήτημα, οι πληροφορίες είναι προσωπικές και σε όλους τους άλλους. Κάθε εργοστάσιο είναι απλώς ένα συστατικό στοιχείο της κοινωνικής παραγωγής και η σύνδεσή της δραστηριοτήτων του με την υπόλοιπη κοινωνική εργασία εκφράζεται μέσω της λογιστικής. Έτσι, η επακριβής γνώση της παραγωγής που πραγματοποιείται σε κάθε επιχείρηση αποτελεί στοιχείο μιας γνώσης που είναι κοινή σε όλους τους παραγωγούς.

4. Η κοινωνική οργάνωση

Η εργασία είναι κοινωνική διαδικασία. Κάθε επιχείρηση είναι τμήμα του παραγωγικού σώματος της κοινωνίας. Η συνολική κοινωνική παραγωγή συνιστάται στη σύνδεση και συνεργασία τους. Όπως τα κύτταρα που απαρτίζουν ένα ζωτικό οργανισμό, έτσι και αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν μεμονωμένα και αποκομμένες από το σώμα. Επομένως, η οργάνωση της εργασίας μέσα στην επιχείρηση αποτελεί μόνο το ίμα του καθηκόντος των εργατών. Πάνω απ’ αυτό, υπάρχει ένα ακόμα σημαντικότερο έργο: η σύνδεση των επιμέρους επιχειρήσεων, ο συνδυασμός τους σε μια κοινωνική οργάνωση.

Ενώ η οργάνωση μέσα στην επιχείρηση ήδη υπήρχε στον καπιταλισμό και έπρεπε απλώς να αντικατασταθεί από μια άλλη με νέα θεμέλια, η κοινωνική οργάνωση όλων των επιχειρήσεων σ’ ένα σύνολο είναι – ή όχι; μέχρι πρόσφατα– κάτι τελειώς καινούργιο, δίχως προηγούμενο. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, όστε σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η εγκαθίδρυση αυτής της οργάνωσης, στην οποία δινόταν η ονομασία «σοσιαλισμός», θεωρούνταν το πρωταρχικό καθήκον της εργατικής τάξης. Ο καπιταλισμός αποτελούνταν από μια ανοργάνωτη μάζα ανεξάρτητων επιχειρήσεων –«ένα συνωστούμενο πλήθος έξεχων ιδιωτικών επιχειρηματιών», όπως διατιθένεται στο πρόγραμμα του αγγλικού Εργατικού Κόμματος– οι οποίες συνέδονταν μόνο από τις περιστασιακές σχέσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τις χρεοκοπίες, την υπερ-παραγωγή και την κρίση, την ανεργία και μια τεράστια σπατάλη υλικών και εργασιακής δύναμης. Για την κατάργηση αυτού του συστήματος, η εργατική τάξη έπρεπε να κατακτήσει την πολιτική εξουσία και να τη χρησιμοποιήσει για την οργάνωση της βιομηχανίας και της παραγωγής. Αυτός ο κρατικός σοσιαλισμός θεωρούνταν, εκείνα τα χρόνια, σαν το πράγμα βήμα μιας νέας εξέλιξης.

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση άλλαξε, στο μέτρο που ο ίδιος ο καπιταλισμός άρχισε να χρησιμοποιεί την οργάνωση μέσω του κράτους. Εκείνο που τον παρακινεί δεν είναι απλώς η επιθυμία αύξησης της παραγωγικότητας και των κερδών μέσω ενός ορθολογικού προγραμματισμού της παραγωγής. Στη Ρωσία, υπήρχε η ανάγκη να καλυφθεί η καθυστέρηση...
ςη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω μια προμελετημένες γοργής οργάνωσης της βιομηχανίας από τη μπολσεβική κυβέρνηση. Στη Γερμανία, η πάλη για την παγκόσμια κυριαρχία ήταν εκείνη που συνέτεινε στον κρατικό έλεγχο της παραγωγής και στην κρατική οργάνωση της βιομηχανίας. Η πάλη αυτή ήταν ένα τόσο δύσκολο έργο, όστε μόνο με τη συγκέντρωση της εξουσίας επί του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων στα χέρια του κράτους μπορούσε η γερμανική κapitalistikή τάξη να εξελιχθεί για παθανότητα επιτυχίας. Στα πλάησμα της εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης, η ιδιοκτησία και το κέρδος -έστω κι αν υφίσταται σημαντικές περιοχές για την κάλυψη των κρατικών αναγκών- παραμένουν στα χέρια του ιδιωτικού κapitalistikή, αλλά ο ελέγχος των μέσων παραγωγής, η διεύθυνση και η διαχείριση τους, εξελιχθεί από κρατικούς αξιωματούχους. Μέσω μιας αποτελεσματικής οργάνωσης, το κεφάλαιο και το κράτος εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους την αμείβετη παραγωγή κερδών. Αυτή η οργάνωση του συνόλου της παραγωγής θεμελιώνεται στις ιδιες αρχές όπως και η οργάνωση μέσα στο εργοστάσιο: προσωπική εξουσία του γενικού διευθυντή της κοινωνίας, του Ηγέτη, του αρχηγού του κράτους. Σ΄όλες τις περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση αποκτά τον ελέγχο της βιομηχανίας, η εξουσία και ο καταναγκασμός παιρνοντας τη θέση της παλιάς ελευθερίας των κapitalistikων παραγωγών. Η πολιτική εξουσία των κρατικών αξιωματούχων ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική τους εξουσία, από τον ελέγχο τους στα μέσα παραγωγής, στο θεμέλιο της κοινωνίας.

Οι αρχές της εργατικής τάξης είναι τελείως αντιθέτες από όλες τις σκοπιές. Η οργάνωση της παραγωγής από τους εργάτες θεμελιώνεται στην ελεύθερη συνεργασία: όμως αφεντες, όμως υπηρέτες. Ο συνδυασμός όλων των επιχειρήσεων σε μια κοινοτική οργάνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ιδιες αρχές. Ο μηχανισμός για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου πρέπει να δημιουργηθεί από τους εργάτες.

Δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μαζευτούν οι εργάτες όλων των εργοστασίων σε μια συγκέντρωση, μπορούν να εκφράσουν τη θέληση τους μόνο μέσω εκπροσώπων. Τον τελευταίο καρδά δίνεται συνήθως στα σώματα εκπροσώπων η ονομασία εργατικά συμβούλια. Κάθε συνεργασιονικό ωμάδα ή σύνολο εργαζομένων εκλέγει το μέλη που θα εκφράσουν τις απόψεις τους και τις επιθυμίες τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων. Τα άτομα αυτά, που ήδη έχουν συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις της ωμάδας τους, έχουν έρθει στο προσκήνιο σαν ικανοί υπέρμαχοι των απόψεων που πληγώνει της. Τότε στέλνουν σαν φερόμενα της ωμάδας για να αντιπαραβάλουν τις απόψεις αυτές με τις απόψεις των άλλων ωμάδων και να βγει μια συλλογική απόφαση. Μολονότι οι προσωπικές τους ικανότητες παίζουν ένα ρόλο στο να πείσουν τους συναδέλφους και να αποσαφηνίσουν τα προβλήματα, η βαρύτητα τους δεν έγινε στην προσωπική τους δύναμη, αλλά στη δύναμη της κοινότητας που τους έχει
εξουσιοδοτήσει. Εκείνο που βαραίνει δεν είναι οι απλές γνώμες, αλλά ακόμα περισσότερο, η θέληση και η προθυμία της ομάδας να ενεργήσει αναλόγως. Τη λειτουργία του εκπροσώπου θα την εκπληρώσουν διάφορα ύπομνημα, ανάλογα με τα διάφορα ζητήματα που τίθενται και τα προβλήματα που προκύπτουν.

Το κυρίτερο πρόβλημα, η βάση όλων των άλλων, είναι η ιδία της παραγωγής. Η οργάνωση της έχει δύο όψεις, την καθιέρωση γενικών κανόνων και προτύπων και την καθαυτό πρακτική εργασία. Οι κανόνες και τα πρότυπα πρέπει να ρυθμίζουν τις αμοιβαίες σχέσεις στην εργασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Στον καπιταλισμό, οι κανόνες ήταν η εξουσία του αφέντη, του διευθυντή. Στον κρατικό καπιταλισμό, ήταν η ακόμα ισχυρότερη εξουσία του Ηγέτη, της κεντρικής κυβέρνησης. Τότε όμως ολοί οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι και ισοί. Στον οικονομικό τομέα της εργασίας συντελείται τώρα η ίδια μεταβολή όπως, τους προπηγομένους αιώνες, στον πολιτικό τομέα με την άνοδο της αστικής τάξης. Όταν η διακυβέρνηση των πολιτών πήρε τη θέση της διακυβέρνησης του απόλυτου μονάρχη, αυτό δεν μπορούσε να σημαίνει ότι η αυθαίρετη βουλήση του θα αντικαθίστατο από την αυθαίρετη βουλήση του καθένα. Σήμαινε ότι, στο εξής, τα δημόσια δικαιώματα και υποχρεώσεις θα ρυθμίζονταν από νόμους βασισμένους στην εικονική θέληση. Έτσι και τώρα, στον τομέα της εργασίας, η εξουσία του αφέντη παραχωρεί τη θέση της σε καθορισμένους από κοινού κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση. Η διατύπωσή τους είναι το πρώτο καθήκον των εργατικών συμβουλιών. Το καθήκον αυτό δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ζήτημα βαθιάς μελέτης. Ούτε μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διχογνωμίες. Οι κανόνες αυτοί θα αναβάνουν αμέσως στη συνείδηση του κάθε εργάτης και γενικότερα στην έννοια κοινωνίας. Η υποχρέωση του καθένα να συμμετέχει στην παραγωγή συμφωνά με τις δυνάμεις του και τις ικανότητές του, το δικαίωμα του καθένα να είναι επαρκές μέρος του συλλογικού προϊόντος.

Πώς θα μπορούσε να μετρηθεί η ποσότητα εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί και η ποσότητα προϊόντων την οποία δικαιούται ο καθένας; Σε μια κοινωνία όπου τα αγαθά παράγονται άμεσα για την κατανάλωση, δεν υπάρχει αγορά όπου να ανταλλάσσονται και δεν υπάρχει αξία. Σαν έκφραση της εργασίας που εμπεριέχεται σ’ αυτή, η οποία να προσδιορίζεται αυτόματα μέσα από τις διαδικασίες της αγοραπωλήσιας. Στην περίπτωση αυτή η δαπανώμενη εργασία πρέπει να εκφραστεί άμεσα με τον αριθμό των ωρών. Οι διαχειριστικές υπηρεσίες καταγράφουν τις ώρες εργασίας που περιέχονται σε κάθε τεμάχιο ή μοναδιαία ποσότητα του προϊόντος, καθώς και τις ώρες εργασίας του κάθε εργάτη. Στους μέσους όρους για όλους τους εργάτες ενός εργοστασίου και τελικά, για όλα τα εργοστάσια της ίδιας κατηγορίας, οι επιμέρους διαφορές εξομαλύνονται και τα επιμέρους αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.
Στις αρχές της μετάβασης, όταν θα πρέπει να αποκατασταθούν πολλές καταστροφές, το πρώτο πρόβλημα είναι να εδραιωθεί ο παραγωγικός μηχανισμός και να εξασφαλιστεί η συντήρηση του πληθυσμού. Είναι αρκετά πιθανό ότι η συνήθεια, που επιβάλλεται από τον πόλεμο και την κεντρική ενιαίως αναλύση της μετάβασης, να διανέμονται τα απαραίτητα τρόφιμα δίχως διάκριση, απλώς ώστε να συνεχιστεί επίσης η μορφή πάνω επάνω πολύ πιθανό ότι, στα αυτούς τους καιρούς αναπόφευγής, όπως οι δυνάμεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως και όπως, επιπλέον, οι άνευς ηθικές αρχές της κοινής εργασίας διαμορφώνονται μόνο βαθμιαία, το δίκαιο στην κατανάλωση θα συνδεθεί με την πραγματικότητα εργασίας. Το παλιό λαϊκό απόφθεγμα ότι όποιος δεν δουλεύει δεν θα τρώει, εκφράζει ένα ενσωματωμένο σιωπηρό δικαστήριον. Στην περίπτωση αυτή δεν σημαίνει μόνο την αναγνώριση της εργασίας ως βάσες της ζωής του ανθρώπου, αλλά και τη διακήρυξη του γεγονότος ότι τότε έχει τεθεί τέλος στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και στην ιδιοποίηση των καρπών της ζένης εργασίας από μια αργόσχολη τάξη που κατέχει τίτλους ιδιωτικής.

Αυτό δεν συνεπάγονται βέβαια ότι τώρα το σύνολο του προϊόντος θα διανέμεται στους παραγωγούς ανάλογα με τον χρόνο που έχει διαθέσει ο καθένας, όχι, με άλλα λόγια, ότι κάθε εργάτης θα παίρνει, με τη μορφή προϊόντων, ακριβώς την ποσότητα ωρών εργασίας που έχει περάσει δουλεύοντας. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας πρέπει να αναλωθεί για την κοινή περιουσία, για την τελευταία διάρκεια και διεύρυνση του παραγωγικού μηχανισμού. Στον κεντρικό, ένα μέρος της υπεραξίας εξυπηρετούσε αυτό τον σκοπό. Ο καπιταλιστής έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα μέρος τους κέρδους του, που συσσωρεύονταν σαν νεό κεφάλαιο, για την ανακαίνιση, τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού του εξοπλισμού, οδού και από την ανάγκη να μην υποστεί από τους ανταγωνιστές του. Μαυρακόσμου τον τρόπο συντελούνταν η πρόοδος της τεχνικής στα πλαίσια των εκμεταλλευτικών δομών. Τώρα, στη νέα μορφή παραγωγής, η πρόοδος αυτή είναι κοινή μέριμνα των εργατών. Η διατήρησή τους στη ζωή αποτελεί το επιτακτικότερο, αλλά η οικοδόμηση της βάσης της μελλοντικής παραγωγής το λαμπρότερο μέρος του έργου τους. Έτσι, θα χρειαστεί να καθοδιστούν ποιο μέρος της συνολικής εργασίας τους θα διατεθεί για την κατασκευή καλύτερων μηχανημάτων και αποτελεσματικότερων εργαλείων, για έρευνα και πειραματισμό, για τη διευκόλυνση της εργασίας και η βελτιωση της παραγωγής. 

Επιπλέον, ένα μέρος του συνολικού χρόνου και της συνολικής εργασίας της κοινωνίας θα πρέπει να διατεθεί για μη παραγωγικές αν και αναγκαίες δραστηριότητες, για γενικές διαχειριστικές λειτουργίες, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη. Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι θα παίρνουν το μερίδιό τους από το προϊόν χωρίς αντίστοιχη συμβολή. Τα ύπατα συναινεύοντας προς εργασία θα πρέπει να συντηρηθούν. Και, ιδιαίτερα στους πρώτους καιρούς, θα υπάρχει μεγάλος αριθμός από ανθρώπιν
ερείπια που θα έχει αφήσει πίσω του ο παλιός καπιταλιστικός κόσμος. Η
σος επικρατήσει ο κανόνας ότι η παραγωγική εργασία αποτελεί καθήκον
tου νέοτερου τμήματος των ενηλίκων, ή με άλλα λόγια, ότι αποτελεί κα
θήκον του καθένα στην περίοδο της ζωής όπου είναι ισχυρότερη η τάση
και η ικανότητα για σθεναρή δραστηριότητα. Με τη γοργή αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, αυτό το διάστημα, ο χρόνος που χρειάζε
ται για την παραγωγή των αναγκαίων, θα μειώνεται συνεχώς και ένα
διαρκώς μεγαλύτερο μέρος της ζωής θα μπορεί να αφιερωθεί σε άλλους
σκοπούς και δραστηριότητες.

Η βάση της κοινωνικής οργάνωσης της παραγωγής συνίσταται σε
μια προσεκτική διαχείριση, με τη μορφή της στατιστικής και της λογι
στικής. Οι στατιστικές της κατανάλωσης των κάθε είδους αγαθών, οι
στατιστικές της παραγωγικής ικανότητας των βιομηχανικών συγκροτη
μάτων, των μηχανών, του εδάφους, των ορυχείων και των μεταφορικών
μέσων, οι στατιστικές της πληθυσμού και των πλουτοπαραγωγικών πη
γών των πόλεων, των περιφερειών και των χωρών – όλα αυτά παρουσιά
ζουν το θέμελιο της όλης οικονομικής διαδικασίας σε προσεκτικά διευ
θετημένες σειρές αριθμητικών στοιχείων. Οι στατιστικές των οικονομι
κών διαδικασιών ήταν ήδη γνωστές στον καπιταλισμό, αλλά παρέμεναν
ατελείς εξαιτίας της ανεξαρτησίας και της περιορισμένης αντιλήψης των
υιστικών επιχειρηματιών και εβρίσκον εφαρμογή σε μικρό μόνο βαθμό.
Τώρα θα αποτελούν την αφετηρία της οργάνωσης της παραγωγής. Για να
παραχθεί η σωστή ποσότητα αγαθών, χρειάζεται να είναι γνωστή η χρη
σιμοποιούμενη ή επιθυμητή ποσότητα. Ταυτόχρονα, η στατιστική, σε
συμπυκνωμένο εξαγορέμενο των αριθμητικής καταγραφής της παραγωγικής
dιαδικασίας, σε συνεκτική σύνοψη της λογιστικής, θα εκφράζει την
πορεία της ανάπτυξης.

Η γενική λογιστική, που συμπεριλαμβάνει και περιστοιχίζει τις δια
χειρίσεις των διάφορων επιχειρήσεων, τις συνδυάζει όλες σε μια αναπα
ράσταση της οικονομικής διαδικασίας της κοινωνίας. Σε διάφορα επίπε
δα, καταγράφει όλη τη διαδικασία μετασχηματισμού της ύλης, παρακο
λουθόντας την από το στάδιο της πρώτης ύλης, διαμέσου όλων των εργο
στασιών και όλων των φάσεων κατεργασίας, μέχρι τα τελικά καταναλώ
σιμα προϊόντα. Συνενώνοντας τα αποτελέσματα των συνεργαζόμενων ε
πιχειρήσεων μιας κατηγορίας σ’ ένα ενιαίο σύνολο, συγκρίνει την απο
tελεσματικότητά τους, βγάζει τον μέσο όρο των απαιτουμένων ορών εργ
ασίας και εστιάζει την προσοχή στις δυνατότητες προοδεύσεως. Μόλις
πραγματοποιηθεί η οργάνωση της παραγωγής, η διαχείριση είναι το σχε
τικά απλό καθήκον ενός δικτύου αλληλοσυνδεδεμένων γραφείων υπολογι
σμού. Κάθε επιχείρηση, κάθε ομάδα συναφών επιχειρήσεων, κάθε κλάδος παραγωγής, κάθε πόλη ή περιφέρεια, τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση, έχει το δικό της γραφείο που φροντίζει για
tη διαχείριση, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και συζητάει τα αριθμητικά
stoιχεία και τους δίνει μια σαφή και προσιτή μορφή. Η συνδυασμένη
τούς δραστηριοτήτες κάνει την υλική βάση της ζωής μια νοητικά ελεγχόμενη διαδικασία. Με τη μορφή ξεκάθαρης και καταληπτικής αριθμητικής εικόνας, η παραγωγική διαδικασία γίνεται οφθαλμοφανής σε όλους. Έτσι, η ανθρωπότητα εποπτεύει και ελέγχει την ίδια της τη ζωή. Αυτό που οι εργάτες και τα συμβούλια τους επινοούν και σχεδιάζουν στα πλαίσια της οργανωμένης συνεργασίας, παρουσιάζεται με σαφήνεια και εγκαθίσταται στα αριθμητικά στοιχεία της λογιστικής. Μόνο επειδή αυτά βρίσκονται διαρκώς μπροστά στα μάτια του κάθε εργάτη, γίνεται εφικτή η διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Αυτή η οργάνωση της οικονομικής ζωής είναι τελείως διαφορετική από τις μορφές οργάνωσης που αναπτύχθηκαν στον καπιταλισμό, είναι τελειότερη και απλούστερη. Οι πολυπλοκότητες και δυσκολίες της καταληπτικής οργάνωσης, που απαιτούσε την τόσο εκθεωσμένη ιδιωτικά μεγάλων επιχειρησιακών, πάντοτε αφορούσαν την αμοιβαία πάλη τους, τα ευρήματα και τεχνάσματα των καταληπτικών εξόρμησιμών εν όψει της καθυστέρησης ή εκμηδενίσης των ανταγωνιστών. Όλα αυτά έχουν τώρα εξαφανιστεί. Ο ξεκάθαρος στόχος, η κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ανθρωπότητας, κάνει όλη τη δομή ξεκάθαρη και διάφανη. Η διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ουσιαστικά είναι ελάχιστα δυσκολότερη ή περιπλοκότερη απ' ό,τι η διαχείριση μικρών ποσοτήτων, αρκεί να προστεθούν μερικά μηδενικά στο τέλος των αριθμών. Οι ποικιλείς ανάγκες και επιθυμίες, που ο πλούτος και η πολυμορφία τους στις μικρές ομάδες ανθρώπων είναι μετα βίας μικρότερα απ' ό,τι στις μεγάλες μάζες, μπορούν τώρα να εξασφαλιστούν ευκολότερα και πληρέστερα, εξαιτίας ακριβώς του μαζικού χαρακτήρα τους.

Η λειτουργία και η θέση της στατιστικολογιστικής διαχείρισης στην κοινωνία εξαρτάται από τον χαρακτήρα αυτής της κοινωνίας. Η δημοσιονομική διαχείριση των κρατών πάντοτε αποτελούσε αναγκαίο συστατικό στοιχείο της κεντρικής διακυβέρνησης και οι αξιωματούχοι που είχαν επιφορτισθεί μ' αυτό το καθήκον υπάγονταν απευθείας στους βασιλιάδες ή στους άλλους ηγεμόνες. Στον σύγχρονο καπιταλισμό, όποτε η παραγωγή υποτάσσεται σε μια πανταχός παρούσα κεντρική οργάνωση, αυτοί που έχουν στα χέρια τους την κεντρική διοίκηση είναι και γνήσεις της οικονομίας και μεταμορφώνονται σε άρχουσα γραφειοκρατία. Όταν στη Ρωσία η επανάσταση του 1917 οδήγησε στην τσούχρουθη επέκταση της βιομηχανίας, τα πλήθη των εργατών που συνωστιστήκαν στα νέα εργοστάσια, οντας ακόμα διαποτισμένα από την άξεστη αμάθεια του χωρίου, δεν είχαν τη δύναμη να ελέγχουν τη διαμορφωνόμενη κυριαρχία της γραφειοκρατίας που συγκροτούνταν τότε σε νέα άρχουσα τάξη. Όταν στη Γερμανία το 1933, ένα κόμμα με σιδερένια πεδιαρχία κατέκτησε την κρατική εξουσία και έγινε το όργανο της κεντρικής της διοίκησης, πήρε στα χέρια του την οργάνωση όλων των δυνάμεων του καπιταλισμού.
Οι συνθήκες είναι ολότελα διαφορετικές όταν την παραγωγή την οργανώνουν οι εργάτες, σαν κύριοι της εργασίας τους και ελεύθερουι παραγωγοί. Η διαχείριση μέσω της στατιστικής και του υπολογισμού αποτελεί το ιδιαίτερο καθήκον ορισμένων ατόμων, ακριβώς όπως η σφιχτή λήψη του ασαλίου ή η παραγωγή του υσμού αποτελεί το ιδιαίτερο καθήκον άλλων ατόμων, που είναι όλα τους εξίσου χρήσιμα και απαραίτητα. Οι εργάτες των γραφείων υπολογισμού δεν είναι ούτε υπηρέτες ούτε αφέντες. Δεν είναι υπάλληλοι στην υπηρεσία των εργατικών συμβουλίων, των οποίων θα έπρεπε να εκτελούν πιστά τις διατάξεις. Είναι ομάδες εργατών που ρυθμίζουν οι ιδιοι συλλογικά την εργασία τους, διαδέουν τα απαραίτητα σύνεργα, φέροντας σε πέρας τα καθήκοντά τους σε διαρκή σύνδεση με τις ανάγκες του συνόλου, όπως και κάθε ομάδα εργατών. Είναι οι ειδήμονες που πρέπει να προμηθεύσουν τα βασικά στοιχεία για τις συζητήσεις και αποφασίζουν τις εργατικές συνελεύσεις και των συμβουλίων. Πρέπει να συγκεντρώσουν τα στοιχεία, να τα παρουσιάσουν με την εύλογη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και σχημάτων, ώστε ο κάθε εργάτης να έχει ανά πάσα στιγμή μια καθαρή εικόνα για την πορεία των πραγμάτων. Η γνώση τους δεν είναι μια ιδιωτική ιδιοκτησία που τους προσδίδει εξουσία, δεν αποτελούν ένα σώμα που, κατέχοντας και αποκλειστικότητα τις διαχειριστικές πληρωμές, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ασκήσει καθοριστική επιρροή. Το προϊόν της εργασίας τους, η στατιστική γνώση που απαιτείται για την πρόοδο της εργασίας, βρίσκεται στη διάθεση όλων. Αυτή η γενική γνώση είναι η βάση όλων των συζητήσεων και αποφάσεων των εργατών και των συμβουλίων τους, με τις οποίες πραγματοποιείται η οργάνωση της εργασίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η οικονομική ζωή, τόσο γενικά όσο και στις λεπτομέρειες της, βρίσκεται σε συνεργασία μερικά διαμέλισμα στα μέτωπα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Τα θεμέλια της κοινωνίας, που στην καταπολέμηση αποτελούνταν μια τεράστια μάζα κρυμμένη στα σκοτεινά βάθη και απλώς φιλοξενούσαν μικρά και κατά και έκτοτε μερικές στατιστικές για το εμπόριο και την παραγωγή, έχουν τώρα βγει στο άπλετο φως της ημέρας και είναι εμφανή στην κάθε λεπτομέρεια της διάθεσης τους. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια επιστήμη της κοινωνίας, που αποτελείται από μια κατάλληλα διευθετημένη γνώση των γεγονότων και με βάση την οποία γίνονται εύκολα αντιλήπτες οι πρωτογενείς αιτιώδεις σχέσεις. Συνιστά τη βάση της κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας ακριβώς όπως η γνώση των φυσικών γεγονότων, που συμπυκνώνονται κι αυτά σε αιτιώδεις σχέσεις, συνιστά τη βάση της τεχνικής οργάνωσης της εργασίας. Σαν γνώση των κοινών και απλών γεγονότων της καθημερινής ζωής, είναι προσφέρει στον οποιονδήποτε και τον υποθέτει να επισκοπήσει και να αντιληφθεί τις ανάγκες του συνόλου καθώς και τη δική του συμμετοχή σ' αυτό. Αποτελεί τον πνευματικό εξελικτισμό μέσω του οποίου οι παραγωγοί είναι ικανοί να διευθύνουν την παραγωγή και να ελέγξουν τον κόσμο τους.
5. Αντιρρήσεις

Οι αρχές της νέας δομής της κοινωνίας φαίνονται τόσο φυσικές και ευνόμενες, ώστε ισως δοθεί η εντύπωση πως υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για αμφισβήτηση ή αντιρρήσεις. Οι αμφισβήτησες απορρέουν από τις παλιές παραδόσεις που γεμίζουν το μυαλό με αρχαιοσταμάτα, μέχρις ότου τα σαρώσει ο ζωογόνος ανέμος της κοινωνικής δραστηριότητας. Οι αντιρρήσεις διατυπώνονται από τις άλλες τάξεις, που μέχρι τώρα κυριαρχούν στην κοινωνία. Ας εξετάσουμε λοιπόν πρώτα τις αντιρρήσεις της μπορεζωματίας, της άρχουσας τάξης των καπιταλιστών.

Θα μπορούσα κανείς να πει ότι οι αντιρρήσεις των μελών της καπιταλιστικής τάξης δεν έχουν σημασία. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε, όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Οι ιδέες και οι πεποιθήσεις τους, όπως και οι δικές μας, είναι ταξικές, καθορισμένες από ταξικές συνθήκες διαφορετικές από τις δικές μας, από τη διάφορα στις συνθήκες ζωής και στην κοινωνική λειτουργία. Δεν χρειάζεται να τους πείσουμε με επιχειρήματα, αλλά να τους νικήσουμε με τη δύναμη.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καπιταλιστική εξουσία είναι σε μεγάλο βαθμό πνευματική, εξουσία πάνω στον νου των εργατών. Οι ιδέες της αρχούσας τάξης κυριαρχούν στην κοινωνία και διαποτίζουν τον νου των εκμεταλλευόμενων τάξεων. Κατά βάση, ρίξουμε εκεί χάρη στην εσωτερική ισχύ και αναγκαίοτητα του συστήματος παραγωγής, στην τρέχουσα πραγματικότητα, εμφανίζονται εκεί από την εκπαίδευση και την προπαγάνδα, από την επιρροή του σχολείου, της εκκλησίας, του τύπου, της λογοτεχνίας, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου. Όσο συμβαίνει αυτό, η εργατική τάξη, μην έχουνα συνείδηση της ταξικής της θέσης και αποδεχόμενη την εκμετάλλευση σαν κοινωνική δομή, δεν σκέφτεται για εξέγερση και δεν μπορεί να πολεμήσει. Τα μυαλά που είναι δέσμια των θεωριών των αφεντών δεν μπορούν να ελπίζουν στην κατάκτηση της ελευθερίας. Οι εργάτες πρέπει να υπερνικήσουν την πνευματική κυριαρχία του καπιταλισμού στο μυαλό τους προτού αποτινάξουν εμπρακτεί αυτή την κυριαρχία. Ο καπιταλισμός πρέπει να νικηθεί θεωρητικά προτού νικηθεί εντός. Γιατί μόνο τότε η ακλόνητη βεβαιότητα για την ορθότητα των αντιλήψεων τους καθόσ και για το δίκαιο των σκοπών τους μπορεί να δώσει στους εργάτες την αυτοεποποίηση που είναι απαραίτητη για τη νίκη. Γιατί μόνο τότε ο δισταγμός και η ανησυχία θα παραλύουν τις δυνάμεις του ευθρού. Γιατί μόνο τότε τα αμφισβητούμε να μεσαία στρώματα, αντί να πολεμάμε για τον καπιταλισμό, μπορούμε ας έναν βαθμό να αντιληφθούν την ανάγκαιότητα του κοινωνικού μετασχηματισμού και τα πλεονεκτήματα της νέας κοινωνίας.

Είμαστε κατά συνέπεια υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται από την πλευρά της καπιταλιστικής τάξης. Οι αντιρρήσεις αυτές απορρέουν ύμεισα από τη δική της κοινοβολική ρήση.
Για την αστική τάξη, ο καπιταλισμός είναι το μόνο εφικτό και φυσικό κοινωνικό σύστημα, ή τουλάχιστον, εφόσον προηγήθηκαν μερικές πιο πρωτόγονες μορφές, η πιο ανεπτυγμένη τελική μορφή κοινωνίας. Επομένως, όλα τα φαινόμενα που παρουσιάζει ο καπιταλισμός δεν θα εξηγούνταν προσωρινά αλλά φυσικά φαινόμενα, θεωρούμενα στην αναλογία την αναθρώπινη φύση. Η καπιταλιστική τάξη βλέπει την έντονη αποστροφή των εργατών για την καθημερινή τους εργασία καθώς και το γεγονός ότι υποκύπτουν μόνον εξαιτίας της αμελήτης ανάγκης. Έτσι, συμπεράνει ότι η μεγάλη μάζα των ανθρώπων νιώθει μια φυσική αποστροφή για την τακτική παραγωγική εργασία και γι' αυτό τον λόγο είναι καταδικασμένη στη φτώχεια — με εξαιρέσεις τη Δραστηριότητα, πολυμίχανη και προκειμένου μειοψηφία, που αγαπάει την εργασία και τα μέλη της γίνονται όγκες, διευθυντές και καπιταλιστές. Κατά συνέπεια, αν οι εργάτες γίνουν συλλογικοί κύριοι της παραγωγής χωρίς να υπάρχει η ανταγωνιστική αρχή της ατομικής ανταμοιβής για να υποκινεί την προσωπική προσπάθεια, η οκνηρή πλειοψηφία θα κάνει έσοδα λίγοτερα, επιχειρώντας να ζητεί από τα έργα μιας φιλόσοφης μειοψηφίας και το αναπόφευκτο αποτέλεσμα θα ήταν η γενική ενδεία. Όλη η αξιοθαυμαστή πρόοδος και η αύξηση που έφερε ο καπιταλισμός τον περισσότερο αιώνα θα χάνονταν όταν θα έπαινε να υπάρχει το κίνητρο του προσωπικού συμφέροντος και η ανθρωπότητα θα βυθιζόταν ακάτω στη βαρβαρότητα.

Για την ανασκευή τέτοιων αντιρρήσεων, αρκεί να τονίσουμε ότι αποτελούν την φυσιολογική οπτική γωνία της άλλης πλευράς της κοινωνίας, της πλευράς της εκμεταλλευτικής τάξης. Ποτέ στην ιστορία δεν ήταν οι παλαιοί κυρίαρχοι ικανοί να αναγνωρίσουν την ικανότητα μιας νέας ανερχόμενης τάξης· περίμεναν μια αναπόφευκτη αποτυχία μόλις θα προσπάθησαν να πάρει στα χέρια της τις υποθέσεις της κοινωνίας. Και η νέα τάξη, που είχε συνειδητήσει των δυναμών της, μπορούσε να τις διεξέρχει μόνο με την κατάκτηση της εξουσίας ή μετά απ' αυτήν. Έτσι και τότε, οι εργάτες αποκτούν συνειδητή της εσωτερικής δύναμης της τάξης τους· η υπέρτερη γνώση τους για τη δομή της κοινωνίας και τον χαρακτήρα της παραγωγικής εργασίας τους δείχνει το αβάσιμο της καπιταλιστικής αντιλήψεως. Αναμφισβήτητα, θα χρειαστεί να αποδείξουν τις ικανότητές τους, αλλά όχι με τη μορφή προκαταρκτικής δοκιμασίας. Η δοκιμασία τους θα είναι ο αγώνας και η νίκη τους.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν συζήτηση με την καπιταλιστική τάξη, αλλά με τους συντρόφους εργάτες. Οι αστικές ιδέες, που εξισκολουθούν να διαποτίζουν μεγάλες μάζες εργατών, συνιστάνται κυρίως στην αμφιβολία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές τους δυνάμεις. Όσο μια τάξη δεν πιστεύει στον εαυτό της, δεν μπορεί να περιμένει ότι θα πιστέψουν σ' αυτήν άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης, που αποτελεί σήμερα την κυρίοτερη αδυναμία, δεν μπορεί να εξαλείφει τελείως στον καπιταλισμό με τις τόσες εξαχρεωστικές και εξουθενιστικές επιδράσεις του. Σε καιρούς έκτακτης ανάγκης, όμως, η παγκόσμια
σμα κρίση και η επικείμενη καταστροφή, που εξωθούν την εργατική τάξη να εξεγερθεί και να πολεμήσει, θα την εξωθήσουν επίσης, μόλις νικήσει, να αναλάβει τον έλεγχο της παραγωγής. Τότε οι απαιτήσεις της αμειλίκτης ανάγκης ποδοπατούν την εμφυτευμένη ατολμία και έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις τους και τα επιβαλλόμενα καθήκοντα αφυπνίζουν απρόσμενη ενεργητικότητα. Οτιδήποτε διαστάμιο ή αμφιβολίες κι αν υπάρχουν στο μικρό τους, οι εργάτες γνωρίζουν καλύτερα από τον αργόσχολο κόσμο της ιδιοκτησίας τι είναι η εργασία, ότι μπορούν να δουλέψουν και θα δουλέψουν. Οι κούφιες αντιρρήσεις της καπιταλιστικής τάξης θα καταρρέουν μαζί της.

Σοβαρότερες αντιρρήσεις διατυπώνονται από άλλες πλευρές. Από ανθρώπους που θεωρούν τον εαυτό τους και θεωρούνται κι από άλλους, φιλο, σύμμαχοι ή εκφραστές των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Στα πρόσφατα χρόνια του καπιταλισμού υπάρχει μια πλατιά διαδεδομένη άποψη, στους κύκλους των διανοουμένων και των κοινωνικών μεταρρυθμιστών, των συνδικαλιστών ηγετών και των σοσιαλδημοκρατών, ότι η καπιταλιστική παραγωγή για κέρδος είναι κακή και ότι πρέπει να εξαφανιστεί και να παραχωρηθεί τη θέση της στη σύγκρουση κινούμενης καοστικής συστήματος παραγωγής. Η οργάνωση της παραγωγής, λένε, είναι το μέσο για την παραγωγή αφθονίας για όλους. Η καπιταλιστική αναρχία του συνόλου της παραγωγής πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από μια οργάνωση παρόμοια με εκείνη που υπάρχει μέσα στο εργοστάσιο. Ακριβώς όπως σε μια καλοδιευθυνόμενη επιχείρηση η άρτια λειτουργία κάθε επιμέρους στοιχείου και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συνόλου εξασφαλίζονται από τη συγκεντρωτική εξουσία του διευθυντή και του επιτελείου του, έτσι και στην ακόμα περιπλοκότερη κοινωνική δομή η σωστή αλληλεπίδραση και σύνδεση όλων των μερών της μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με μια συγκεντρωτική διευθυντική εξουσία.

Η έλλειψη μιας τέτοιας διευθυντικής εξουσίας είναι, σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, η αντίρρηση που πρέπει να διατυπωθεί εναντίον του συστήματος οργάνωσης μέσω των εργατικών συμβουλίων. Υποστηρίζουν ότι σήμερα η παραγωγή δεν είναι ο χειρισμός απλών εργαλείων που ο καταθένας θα μπορούσε να ελέγχει εύκολα, όπως στα πρόσφατα χρόνια των προγόνων μας, αλλά η εφαρμογή των πιο αφηρημένων επιστημών που είναι προσιτές μόνο στα υπάκουα και μορφοφένα πνεύματα. Ακριβώς ότι η εκάθαρη αντιλήψη μιας περιπλοκής δομής και η πρόσφατη διαχείριση της χρειάζονται ικανότητες που υπάρχουν μόνο σε λίγα προκειμένου ύπομονη, ότι το σύστημα των συμβουλίων αφεντικά να δει πως οι περισσότεροι άνθρωποι διακατέχονται από ένα κοντόθερο εγκαύμα και δεν έχουν τις ικανότητες, όπως άλλωστε ούτε και το συμφέρον, να αναλάβουν αυτές τις μεγάλες ευθύνες. Και αν οι εργάτες απέρριπται από ολόκληρα αλητονεία την καθοδήγηση των ικανοτήτων και προσπαθούσαν να διευθύνουν την παραγωγή και την κοινωνία στηριζόμενοι στον μεγάλο αριθμό τους, τότε.
όση εργατικότητα κι αν έδειχναν, η αποτυχία τους θα ήταν αναπόφευκτη. Σε κάθε εργοστάσιο θα επικρατούσε σύντομα χάος και το αποτέλεσμα θα ήταν η παρακμή. Θα αποτύχουν οποιοδήποτε, γιατί δεν μπορούν να συγκροτήσουν μια διευθυντική εξουσία με αρκετό κύρος ώστε να επιβάλει υπακοή κι έτσι να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της περίπλοκης οργάνωσης.

Ποιο μπορεί να βρεθεί μια τέτοια κεντρική εξουσία; Υποθέτησε πως ήδη την έχουμε: πρόκειται για την κυβέρνηση, για την κρατική εξουσία. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση περιορίζει τις λειτουργίες της στα πλαίσια των πολιτικών υποθέσεων, τώρα θα πρέπει να τις επεκτείνει στις οικονομικές υποθέσεις (όπως ήδη υποχρεώνεται να κάνει σε μερικές δευτερευόντες περιπτώσεις), στη γενική διεύθυνση της παραγωγής και της διανομής. Δεν είναι άραγε ο πόλεμος εναντίον της πείνας και της αθλώσεως εξίσου ή και περισσότερο σημαντικός από τον πόλεμο εναντίον των εξαιτητικών εχθρών;

Όταν το κράτος διευθύνει τις οικονομικές δραστηριότητες, δρα σαν κεντρικός οργανισμός της κοινότητας. Οι παραγωγοί είναι κύριοι της παραγωγής, όχι σαν ξέχωρες μικρές ομάδες, αλλά όλοι μαζί, σαν το σύνολο της τάξης, σαν το σύνολο του πληθυσμού. Η δημόσια ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής σημαίνει, ως επί το πλήσιον, κρατική ιδιοκτησία - όπου το κράτος, εννοείται, αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού. Το δημοκρατικό κράτος, φυσικά, εκείνο όπου ο λαός διαλέγει τους κυβερνήτες του. Μια κοινωνική και πολιτική οργάνωση όπου οι μάζες εκλέγουν τους ηγέτες τους σε όλα τα επίπεδα, στα εργοστάσια, στα συνδικάτα, στο κράτος, μπορεί να αποκληθεί καθολική δημοκρατία. Από τη στιγμή που θα εκλεγούν, οι ηγέτες αυτοί πρέπει βέβαια να υπακούνται αυτοί. Γιατί μόνο μ' αυτό τον τρόπο, με την υπακοή στην εξουσία ικανών ηγετών της παραγωγής, μπορεί η όλη οργάνωση να λειτουργήσει ομαλά και ικανοποιητικά.

Αυτή είναι λοιπόν η άποψη των υπέρμαχων του κρατικού σοσιαλισμού. Είναι προφανές ότι αυτό το σχέδιο κοινωνικής οργάνωσης διαφέρει μικρά από την αληθινή κυριαρχία των παραγωγών πάνω στην παραγωγή. Μόνο τυπικά είναι οι εργάτες κύριοι της εργασίας τους, όπως μόνο τυπικά είναι ο λαός κύριος του κράτους. Στις λεγόμενες δημοκρατίες, που αποκαλούνται έτσι δηλαδή, τα κοινοβούλια εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, οι κυβερνήσεις δεν αποτελούνται καθόλου από εκπροσώπους που ορίζει ο πληθυσμός σας εκτελεστές της θέλησής του. Οι πάντες γνωρίζουμε ότι σ' όλες τις χώρες, η κυβέρνηση βρίσκεται στα χέρια μικρών και συχνά κληρονομικών ή αριστοκρατικών ομάδων πολιτικών και υψηλών αξιωματούχων. Οι Βουλευτές, που απαρτίζουν το σώμα των υποτιθηκτών τους, δεν εκλέγονται από τους ψηφοφόρους σαν εντολοδόχοι για την εκπλήρωση της θέλησής τους. Ουσιαστικά, οι ψηφοφόροι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο ομάδες πολιτικών, που επιλέγονται, παρουσιάζονται και διαφημίζονται από τα δύο βασικά πολιτικά κόμματα, των ο-
ποιών οι ηγέτες, ανάλογα με τα αποτελέσματα, είτε σχηματίζουν την κυβέρνηση είτε στέκονται στο περιθώριο σαν «νόμιμη αντιπολίτευση» και περιμένουν τη σειρά τους.1 Οι κρατικοί αξιωματούχοι, που διαχειρίζονται τις διάφορες υποθέσεις, δεν επιλέγονται υπό άλλους από τον λαό, διορίζονται από τα πάνω, από την κυβέρνηση. Έστω κι αν μια επιδεξίως προκαγώνα τους παρουσιάζει σαν υπηρέτης του λαού, στην πραγματικότητα είναι κυβερνήτες και αφέντες τους. Στο σύστημα του κρατικού σοσιαλισμού, αυτή ακριβώς η γραφειοκρατία των κρατικών αξιωματούχων, σημαντικά διαγκαμώνει, διευθύνει την παραγωγή. Αυτή έχει στη διάθεσή της τα μέσα παραγωγής, αυτή έχει την ανάτατη διοίκηση της εργασίας. Φορτίζει για την ομαλή πορεία των πάνω, διευθύνει την παραγωγική διαδικασία και καθορίζει την κατανομή του προϊόντος. Ετσι οι εργάτες έχουν νέους αφέντες, οι οποίοι τους δίνουν ένα μισθό και κρατάνε στη διάθεσή τους το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι εργάτες εξακολουθούν να είναι εκμεταλλεύονται ο οποίος κρατικός οικονομικός πολεμεί εξίσου καλά να αποκληθεί κρατικός και ανάλογα με το πόσο δίνεται η έμφαση και με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη επιρροή των εργατών.

Ο κρατικός σοσιαλισμός είναι ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της κοινωνίας με βάση μια εργατική τάξη που είναι όπως την βλέπει και την γνωρίζει η μεσαία τάξη στον καπιταλισμό. Σ’ αυτό που αποκαλείται σοσιαλιστικό σύστημα παραγωγής, το βασικό οικοδόμημα του καπιταλισμού διατηρείται εφόσον οι εργάτες θέτουν σε λειτουργία τις μηχανές υπό τις διαταγές αρχηγών, αλλά προκύπτει μ’ ένα καινούργιο και βελτιωμένο άνω όροφο, μια άρχουσα τάξη φιλάνθρωπων μεταρρυθμιστών στη θέση τους στον καπιταλισμό που διέμενε για κέρδη. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που, σαν αληθινοί ενεργείς της ανθρωπότητας, αφιερώνουν τις ικανότητές τους στον ιδανικό στόχο της απελευθέρωσης των εργαζομένων μαζί από τη στέρηση και την αθλοτήτα.

Είναι εύκολο να κατανοηθεί γιατί, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο-ταν οι εργάτες μόλις είχαν αρχίσει να αντιστέκονται και να αγωνίζονται αλλά δεν ήταν άκομα ικανό να κυριαρχήσουν στην κοινωνία, αυτό το σοσιαλιστικό ιδεώδες βρήκε πολλούς υποστηρικτές. Οχι μόνο στους κόλπους των σοσιαλιστών μελών της μεσαίας τάξης που συμπωλούσαν τις εξελικτικές μάζες, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους εργάτες.

1.Ο Πάνεκουκ έχει προφανώς κατά νον την περίπτωση των αγγλοσαξονικών χωρών, όπου κατά κανόνα την ψήφο των εκλογών την διεκδίκησαν δύο κόμματα (Συντηρητικοί εναντίον Εργατικών, Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημοκρατικών κ.λπ.). Είναι φανερό πως δεν θα άλλαζε τίποτε αν η φράση αυτή έκανε λόγο για «μερικά» και όχι για «δύο» κόμματα. Απλώς θα έπρεπε να γίνει επιπλέον μια αναφορά στις κομπίνες που αποτελούσαν το ουσιώδες μέρος της «πολιτικής ζωής». (Σημ. της γαλ. έκδ.)
Γιατί εβλεπαν να διαγράφεται μια προοπτική απελευθέρωσης από τον ζυγό τους απλώς με την έκφραση της γνώμης τους στις εκλογές, με τη χρησιμοποίηση της πολιτικής δύναμης της ψήφου τους ώστε να αναλάβουν την κυβέρνηση οι λιτροτέτοις τους αντί για τους καταπιεστές τους. Και αναφέροντας, αν επρόκειτο απλώς για ζήτημα ήρεμης συντήρησης και ελεύθερης επιλογής μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού από μέρους των μαζών, τότε ο σοσιαλισμός θα είχε πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο καπιταλισμός κυριαρχεί και υπερασπίζει την εξουσία. Μπορεί κανείς να αρέσει την πειθαρχία της η καπιταλιστική τάξη θα εγκατέλειψε την εξουσία της, την κυριαρχία της, τα κέρδη της, την ίδια τη βάση της ύπαρξης της και επομένως και την ίδια της την ύπαρξη, εξαιτίας του αποτελέσματος των εκλογών ή ακόμα εξαιτίας μιας δημόσιας καμπάνιας, μιας έκφρασης της κοινής γνώμης μέσω μαζικών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων; Είναι θανατικό ότι θα αγονιστεί, πεπεισμένη για τα δίκαια της. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και για τις μεταρρυθμίσεις, για την παραμορφωτική μεταρρύθμιση, στο καπιταλιστικό σύστημα χρειάζεται να γίνουν αγάνες, όχι βέβαια μέχρις εμπόλεμο και ποτέ ή αμυντική. Κι αυτό επειδή η κοινή γνώμη, δηλαδή η γνώμη της αστικής τάξης στη μεγάλη της πλειοψηφία, ευαισθητοποιημένη από την αποφασιστική αντίσταση των εργατών, είδε ότι τα αιτήματα τους δεν άπευθυναν σε κίνδυνο τον καπιταλισμό στην ουσία του, το ίδιο το κέρδος δεν διακυβεύεται. Επειδή, αντίθετα, έγινε κατανόητο ότι ο καπιταλισμός μάλλον θα ενισχυόταν, εφόσον οι μεταρρυθμίσεις κατευνάζουν τους εργάτες και τους προσκόλλουν σταθερότερα στο υπάρχον σύστημα.

Αν πάντως διακυβεύθηκε η ύπαρξη της ιδιαίτερα όμως της καπιταλιστικής τάξης, ως άρχοντας και εκμεταλλεύτριας τάξης, ολόκληρη η μεσαία τάξη τάσσεται στο πλευρό της. Αν απληθεί η κυριαρχία της, η εκμετάλλευση το κέρδος, όχι από μια πλασματική επανάσταση των εξωτερικών επιφάνειας αλλά από μια πραγματική επαναστατική αντιρρία των θεμελίων της κοινωνίας, τότε μπορούμε να ομιλήσεις ότι είναι μοναδικής η μέσα. Ποια είναι η κύριοι που μπορεί να την νικήσει; Τα αρπαγματικά επιχειρήματα και οι καλές προσβολές των γενναιόδυνων μεταρρυθμιστών αδυνατούν πλήρως να χαλαρωθούν και ακόμα περισσότερο να καταρχήσουν την ακλόνητη δύναμη της. Μόνο μια δυνάμη στον κόσμο είναι ικανή να κατατρώσει αυτόν τον καπιταλισμό: η δύναμη της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να απελευθερωθεί από άλλους, η απελευθέρωσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την ίδια.

Όμως ο αγώνας θα είναι μακρόχρονος και σκληρός. Γιατί η δύναμη της καπιταλιστικής τάξης είναι ζεστή. Είναι σταθερά περιχαρακτική στο οικοδόμημα του κράτους και της κυβέρνησης, έχοντας στη διάθεσή της όλους τους υποτιμήσεις και τους πόρους τους, το ηθικό τους κύρος καθώς και τα υλικά μέσα καταστολής. Ελέγχει όλους τους θησαυρούς του.
κόσμου και μπορεί να ξεδέσει απεριόριστα χρηματικά ποσά για να στρατολογήσει, να πληρώσει και να οργανώσει υποστηρικτές κι επίσης για να παρασύρει την κοινή γνώμη. Οι ιδέες και γνώμες της διαποτίζουν ολόκληρη την κοινωνία, γεμίζουν βιβλία και εφημερίδες και κυριαρχούν ακόμα και στο μετάλ των εργατών. Εδώ βρίσκεται η κυριότερη αδυναμία των μαζών. Εναντί της καπιταλιστικής τάξης, η εργατική τάξη διαθέτει βέβαια την αριθμητική υπεροχή, εφόσον ήδη αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού στις καπιταλιστικές χώρες. Εχει τη ζωτική οικονομική λειτουργία της, τον ύμεσο έλεγχο στις μηχανές, τη δυνατότητα της να τις κινήσει ή να τις σταματήσει. Αλλά αυτά είναι ανώφελα όσο ο νους των εργατών εξαρτάται και εμποτίζεται από τις ιδέες των αφετών, όσο οι εργάτες αποτελούν απομονωμένα, εγχώστικα, στενόμαλα και αναγωγικά άτομα. Από μόνοι τους, ο αριθμός και η οικονομική σπουδαιότητά είναι σαν τα δυνάμεις ενός κοιμισμένου γίγαντα: πρώτα πρέπει να αφυπνίσουν και να ενεργοποιηθούν από την πάλη. Η γνώση και η ενότητα πρέπει να τα μετατρέψουν σε ενεργό δύναμη. Διαμέσου του αγώνα για την επιβίωση, εναντίον της εκμετάλλευσης και της μιζέριας, εναντίον της εξουσίας της καπιταλιστικής τάξης και του κράτους, διαμέσου του αγώνα για την κυριαρχία στα μέσα παραγωγής, οι εργάτες πρέπει να αποκτήσουν τη συνείδηση της θέσης τους, την ανεξαρτησία σκέψης, τη γνώση της κοινωνίας, την αλληλεγγύη και την αφοσίωση στην κοινότητά τους, την αδιάρρηκτη ταξική ενότητα που θα τους επιτρέψει να νικήσουν την καπιταλιστική εξουσία.

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιοί κλωδονισμοί της παγκόσμιας πολιτικής θα αφυπνίσουν αυτές τις δυνάμεις. Μπορούμε ωστόσο να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι ζήτημα μερικών χρόνων, ενός σύντομου επαναστατικού αγώνα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία που απαιτεί μια ολόκληρη εποχή επιτυχιών και αποτυχιών, συγκρούσεων και νυχτερινών, χωρίς όμως να παίζει να υπάρχει μια ακατάπαυστη πρόοδος. Πρόκειται για ένα βαθύτατο μετασχηματισμό της κοινωνίας, όχι μόνο επειδή ανατρέπεται ο ταξικός συσχετισμός, επειδή αλλάζουν οι σχέσεις ιδιοκτησίας, επειδή αναδιοργανώνεται η παραγωγή σε καινούργιες βάσεις, αλλά κυρίως -κάτι που αποτελεί το καθοριστικό θεμέλιο όλων των παραπάνω- επειδή μετασχηματίζεται η ιδιαίτερα την εργατική τάξη στη βαθύτερη ουσία της. Από πειθαρχία υπήκοοι, οι εργάτες μετατρέπονται σε ελεύθερους και αυτοδύναμους κυρίους των προμηθείων τους, ικανούς να οικοδομήσουν και να διευθύνουν τον νέο τους κόσμο.

Ο μεγάλος σοσιαλιστικός ανθρωπιστής Ρόμπερτ Οουεν είναι εκείνος που μας δίδαξε ότι, για μια αληθινή σοσιαλιστική κοινωνία, πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και ότι αυτός αλλάζει από το περιβάλλον και την εκπαίδευσή. Συμπληρώνοντας τη θεωρία του προκατόχου του, ο μεγάλος κομμουνιστής μελετητής Καρλ Μαρξ μας δίδαξε ότι η ίδια η ανθρωπότητα πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον της και να διαπαι-
δαγωγήσει τον εαυτό της με τον αγώνα, με την ταξική πάλη εναντίον της εκμετάλλευσης και της κατακύριασης. Η θεωρία του κρατικού σοσιαλισμού διαμέσου των μεταρρυθμίσεων είναι ένα άγνωστο και μηχανιστικό δόγμα. Στο μέτρο που πιστεύει ότι για την κοινωνική επανάσταση αρκεί η αλλαγή των πολιτικών θεσμών, των εξωτερικών συνθηκών της ζωής, χωρίς τον εσωτερικό μετασχηματισμό του ανθρώπου που μετατρέπει τους πελάτες σε υπερήφανους και ψυχαμένους μαχητές. Ο κρατικός σοσιαλισμός, που αποτελούσε το πολιτικό πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατίας, ήταν ουσιαστικός, εφόσον εισχώριζε εκείνη την νέα σύστημα παραγωγής απλώς με τον προσηλυτισμό των ανθρώπων σε νέες πολιτικές απόψεις διαμέσου της προσαράγασης. Η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορούσε, ούτε ήδη, να οδηγήσει την εργατική τάξη σε μια πραγματική επαναστατική πάλη. Ετοις παρήκμασε όταν η σύγχρονη ανάπτυξη έκανε τον σοσιαλισμό που κερδίζεται με την ψήφο πεπαλαιωμένη ψευδαίσθηση.

Πάντως, οι σοσιαλιστικές ιδέες εξακολουθούν να έχουν τη σημασία τους, αν και με διαφορετικό τρόπο τώρα. Έχουν διαδοθεί στην κοινωνία, τόσο στις μέλες της μεσαίας τάξης που έχουν ενασχοληται ακόμη και στα κοινωνικά προβλήματα, όσο και στις μάζες των εργατών. Εκφράζουν την έντονη επιθυμία για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, που συνδέεται στους έργατες με την ελίτ εμπορικής σιγά σιγά εκείνους τους δυνάμεις. Αυτή η κατάσταση πνευμάτων δεν θα εξαλλοποιεί πολύ μετά τις πρώτες επιτυχίες. Γιατί τότε ακριβώς οι εργάτες θα αντιληφθούν την απεραιότητα καθήκοντος τους, της ακόμη τελευταίας δύναμης του κεφαλαίου, καθώς και το γεγονός ότι όλες οι παραδόσεις και οι θεσμοί του παλιού κόσμου τους φράζουν τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν θα κοντοσταθούν αμφιλητανεύοντες, ο σοσιαλισμός θα υποδειχθεί αυτό που φαίνεται ότι ο ευκολότερος δρόμος, ο δρόμος που δεν είναι σπάραμένος με τόσο αυστηρότητα συγκυρίου και απελευθερωσης θεσμίων. Γιατί εκείνη ακριβώς τη σημασία, της επιτυχίας των εργατών, πολλοί κοινωνικοί μεταρρυθμιστές θα ενταχθούν στις γραμμές τους σαν επιθυμούν να σωσάμε και φιλοξενήσουμε τις κινήσεις τους στην υπηρεσία της ανεξάρτητης τάξης και ζητώντας, φυσικά, ισχυρότερη, σημαντικότερη θέση για να δράσησουν και να καθιστήσουν το κίνημα σωματικά με τις ιδέες τους. Αν οι εργάτες τους ανεβάσουν στην εξουσία, αν εκκαθαριστήσουν και υποστηρίξουν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, τότε ο υπάρχον πανιχίδας κρατικός μηχανισμός θα είναι διαθέσιμος για τους νέους στόχους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την νομοθετική κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και καθίσταται της ελευθερίας. Επόμενο κλειστότερος είναι αυτός ο τρόπος δράσης από τον αμελλοτο ταξικό πόλεμο! Ναι, χωρίς αμφιβολία και με το ίδιο αποτέλεσμα όπως στα επαναστατικά κινήματα του 19ου αιώνα, όταν οι μάζες που καταρριπτόταν το παλιό καθεστώς στους δρόμους, κληρονόμασαν καταναλώνουν, στη συνέχεια να γυρίσουν στα σημεία τους και στη δουλειά τους και να εμπιστευτούν την αυτοδιορισμένη απομονωμένη κυ
βέρνησης των πολιτικών η οποία ετοιμαζόταν να πάρει τα πράγματα στα χέρια της.

Η προταγάνεισις της σοσιαλιστικής θεωρίας έχει την τάση να καλλιεργεί αμφιβολίες στο μυαλό των εργατών, να δημιουργεί ή να ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές τους δυνάμεις και να εξασθενίζει τη συνείδησή του καθήκοντός τους και των δυνατοτήτων τους. Αυτή είναι η κοινωνική λειτουργία του σοσιαλισμού σήμερα καθώς και σε οποιαδήποτε στιγμή επιτυχίας των εργατών στους επερχόμενους αγώνες. Αυτό τον σκληρού αγώνα για την ελευθερία που ακτινοβολεί μεριστά τους, προσπαθεί να δελεάσει τους εργάτες με τη θαμπή λάμψη μιας ήπιας νέας σκλαβιάς. Ιδιαίτερα όταν ο καπιταλισμός θα έχει δεχτεί ένα σοβαρό πλήγμα, όλοι όσοι δεν εμπιστεύονται ή και φοβούνται την απεριόριστη ελευθερία των μαζών, όλοι όσοι θέλουν να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ αφεντών και υποτακτικών, ανάτερων και κατάτερων, θα συσπειρωθούν γύρω απ’ αυτή τη σημαία. Τα κάτωλα συνήθισα θα λανθαστούν στα γρήγορα: «τάξη» και «ασφάλεια» εναντίον «χάους», «σοσιαλισμός» και «οργάνωση» εναντίον «αναρχίας». Πράγματι, ένα οικονομικό σύστημα όπου οι εργάτες είναι οι ίδιοι αφέντες και κύριοι της εργασίας τους αποτελεί για τη μικροαστική σκέψη συνόντωμα της αναρχίας και του χάους. Έτσι ο μόνος ρόλος που μπορεί να παιξεί ο σοσιαλισμός στο μέλλον είναι να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο του αγώνα των εργατών για ελευθερία.

Ας ανακεφαλαιώσουμε το σοσιαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης που προτείνεται από τους μεταρρυθμιστές, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Πρώτον, επειδή δεν έχουν τα μέσα για να δημιουργήσουν τις δυνάμεις που θα νικήσουν την εξουσία του καπιταλισμού. Δεύτερον, επειδή μόνο οι ίδιοι οι εργάτες μπορούν να το κάνουν αυτό. Αποκλειστικά και μόνο με τον δικό τους αγώνα, μπορούν να μετατραπούν στην πανίσχυρη δύναμη που απαιτείται γι’ αυτό το καθήκον. Αυτόν ακριβώς τον αγώνα προσπαθεί να αποτρέψει ο σοσιαλισμός. Και, από τη στιγμή που οι εργάτες θα συντρίψουν την καπιταλιστική εξουσία και θα κατακτήσουν την ελευθερία, γιατί να την εγκαταλείψουν και να υποταχθούν σε νέους αφέντες;

Υπάρχει μια θεωρία που εξηγεί ακριβώς γιατί πρέπει και δεν μπορούν παρά να το κάνουν. Η θεωρία της ουσιαστικής ανισότητας των ανθρώπων. Υποστηρίζει ότι η ίδια η φύση τους κάνει διαφορετικούς: μια ικανή, προσκυμένη και δραστήρια μειωσηφαία ξεχωρίζει από τους κόλπους μιας ανικανής, πληθύς και νοητής πλειοψηφίας. Παρ’ όλες τις θεωρίες και τα διατάγματα που καθιερώνουν την τυπική και νομική ισότητα η προσκυμένη και δραστήρια μειωσηφαία παίρνει το προβάδισμα και η νικανή πλειοψηφία ακολουθεί και υπακούεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια άρχουσα τάξη προσπαθεί να δικαιολογηθεί πια την κυριαρχία της σαν απόρροια μιας έρ
φυσικής διαφοράς ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων, που οι μεν είναι προορισμένοι από τη φύση να καταδυναστεύουν και οι δε να καταδυναστεύονται. Η γαϊκτική αριστοκρατία των προηγούμενων αώνεων υπεράσπιζε την προνομίουχα θέση της, καυχόμενη πως κατάγεται από μια ευγενεστερέα γάτα κατακτητών που είχε καθυστέρησε την κατάταξή της στις κοινές ανθρώπους. Οι μεγάλοι καπιταλιστές δικαιολογούν την κυριαρχία της θέσης τους με τον ισχυρισμό ότι αυτοί έχουν ευφυΐα, ενώ οι άλλοι ανθρώποι όχι. Με τον ίδιο τρόπο τώρα οι διανοούμενοι, θεωρώντας τους εαυτούς τους σαν δικαιωματικούς μελλοντικούς κυβερνήτες, ισχυρίζονται ότι τις υπερέχουν πνευματικά. Απαρτίζουν τη γοργά αυξανόμενη τάξη των ανθρωποτύπων πανεπιστημιακής μόρφωσης και των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχουν ειδικευτεί στην πνευματική εργασία, στη μελέτη των βιβλίων και της επιστήμης και θεωρούν τους εαυτούς τους σαν τους ανθρώπους που είναι περισσότερο προκιμοσεόμενοι με διάνοια. Επομένως, είναι προορισμένοι για ιδίνοντες της παραγωγής, ενώ οι ατάλαντες μάζες θα εκτελούν τη χειρωνακτική εργασία που δεν χρειάζεται ευφυΐα. Δεν είναι υπερασπιστές του κεφαλαίου, την εργασία δεν πρέπει να την διευθύνει ο κεφάλαιος, αλλά η διάνοια. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο, στο μέτρο που η κοινωνία έχει σήμερα μια τόσο περιπλοκή δομή, βασισμένη στις αφηρημένες και δυσπρόσιτες επιστήμες, όστο μόνο η μεγαλύτερη οξύνσια είναι ικανή να την επισκόπηση, να την κατανοήση και να τη χειριστεί. Αν οι εργαζόμενες μάζες, από έλλειψη επιγνώσεως, δεν αναγνώρισαν αυτή την αναγκαιότητα της υπέρτησης διανοητικής ηγεμονίας, αν προσπαθήσουν απεριόκετα να πάρουν τη διεύθυνση στα χέρια τους, το αναπόφευκτο αποτέλεσμα θα είναι το χάος και η ερήμωση.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο όρος «διανοούμενο» δεν σημαίνει τον κάτοχο διάνοιας. Οι «διανοούμενοι» είναι η ονομασία που δίνεται σε μια τάξη με ειδικές λειτουργίες στην κοινωνική και εκονομική ζωή, οι οποίες τις περισσότερες φορές απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση. Η διάνοια, η ικανότητα κατανόησης, βρίσκεται σε ανθρώπους όλων των τάξεων, σε καπιταλιστές και τεχνίτες, σε αγρότες και εργάτες. Εκείνο που υπάρχει στους «διανοούμενους» δεν είναι μια υπέρτηση εξουδετερωμένη, αλλά μια ιδιαίτερη ικανότητα χρησιμοποίησης των επιστημονικών αφαιρέσεων και τύπων —πολλές φορές απλώς απομηνίωνυσης τους— σε συνδυασμό συνήθως με μια περιορισμένη αντιλήψη των άλλων των ζωής. Στην αυταρέσκειά τους εμφανίζεται ένας ρητός διανοητικός, που αγγίζει τα πολυάριθμα άλλα προσόντα που παίζουν σημαντικό ρόλο σ’ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στον ανθρώπο υπάρχει ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο πλήθος κλίσεων, διαφορετικού χαρακτήρα και βαθμού; αλλού υπάρχει η θεωρητική ικανότητα αφαιρέσεις και αλλού η πρακτική επιδεξιότητα, αλλού η οξείδερικη κατανόηση και αλλού η πλούσια φαντασία, αλλού η γρήγορη αντιλήψη και αλλού ο βαθύς στοχασμός, αλλού η ακλόνητη εμονή στον σκοπό και αλλού ο ορμητικός αυ-θορμητισμός, αλλού το ακατάβλητο θάρρος στη δράση και στον αγώνα.
καὶ ἀλλοὶ ἡ εὐρύτατη ἠθικὴ φιλανθρωπία. Ὅλα αὐτά εἶναι ἀναγκαῖα στὴν κοινωνικὴ ζωὴ—κατὰ σειρὰ καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις, καταλαμβάνουν τὴν πρωτεύουσα θέση στὶς απαιτήσεις τῆς πρακτικῆς δραστηριότητας καὶ τῆς εργασίας. Ὅμως ἦταν ανόητο νὰ ἐξεχωρίσουμε μερικὰ σὰν ανώτερα καὶ ἄλλα σὰν κατότερα. Ἡ διαφορὰ τοὺς υποδηλώνει τὴν προτιμήσεις καὶ τὴν ικανότητα τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ πιὸ ανόμως εἰδὴ δραστηριότητας. Ανάμεσά τους, η ικανότητα αφηρημένης ή ἐπιστημονικῆς μελέτης, ποῦ στὸν κοινωνικὸ πολλὲς φορὲς εκφυλίστηκε σὲ περιορισμένη εκμίαση, καταλαμβάνει τὴ σημαντικὴ τῆς θέση στὴν παρακολούθηση καὶ διεύθυνση τῶν τεχνικῶν διαδικασιῶν, ἀλλὰ μόνο σὰν μια ικανότητα μεταξὺ πολλῶν ἄλλων. Ὑποδηλῶσαι, αὐτοὶ οἱ ἀνθρώποι δὲν ἔχουν κανένα λόγο νὰ κατατάσσουν αὐτὰ ὑπὲρ τὶς μὴ διανοούμενες μάζες. Μήπως ὁ ἰστορικὸς Τρεβέλλαν, ἐξετάζοντας μια εποχὴ πρὶν ἀπὸ τρεῖς σχέδιαν αἰῶνες, δὲν ἔκανε λόγο γιὰ «τὸν πλοῦς τῆς φαντασίας, τὴ βαθύτητα τῶν αἰσθημάτων, τὸ σφώνος καὶ τὴν ποικιλομορφία τῆς ευφυίας που συναισθούνται στοὺς φημογοὺς... μόλις αφυπνίστουσι καὶ βάλουν σὲ λειτουργία τὸ μισὸ τους».

Φυσικά, ως πρὸς αὐτὰ τὰ προσόντα μερικοὶ ἀνθρώποι εἶναι περισσότερο προκειμένου απὸ ἄλλους μερικοὶ ἀντρεῖς καὶ γυναῖκες μὲ ἰδιαίτερο ταλέντο ἐξαρθρώνουν απὸ τοὺς συνανθρώπους τους. Ἡ τοιαῦτα ἡ κακομία ποὺ πολύτροποι εἶναι το ἱστορικὸ σύστημα, που ἀγνοεῖ, καταχρᾶται καὶ εκμετάλλευται τὶς ανθρώπινες ικανότητες. Ἡ ελεύθερη ανθρώπινη θα χρησιμοποιήσαι τὶς ικανότητες της μὲ τὸν καλὰ τρόπο. Καὶ ἡ συνείδησις τῶν ἀνθρώπων ὅτι, προσφέροντας τὸν καλὸν εὐτοῦς, προσβοῦν τὴν κοινὴ ὑπόθεσιν, ἵνα τοὺς δίνει ἐγκαλύτερη ικανοποίηση απὸ τὰ συνοδήποτε ὑλικὰ προνόμια στὸν κόσμο εκμετάλλευσις.

Ἀς ἐξετάσουμε τὴν αξίωσις τῆς τάξεως τῶν διανοούμενων γιὰ κυριαρχία τῆς πνευματικῆς πάνο στὴ χειρανακτική εργασία. Μήπως δὲν πρέπει τὸ μισὸ νὰ κυβερνᾶ τὸ σῶμα, τὶς σωματικὲς δραστηριότητας. Ἀσφαλῶς ναὶ. Ὁ ανθρώπινος νους εἶναι τὸ ανάτομο προϊόν τῆς φύσης, οἱ διανοητικὲς τῆς ικανότητας ανιψώνουν τὸν ἀνθρώπο πάνω απὸ τὰ ζώα. Ο νους εἶναι τὸ πολυτιμότερο στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς τὸν κάνει ἄρχοντα τοῦ κόσμου. Αὐτὸ που κάνει τὴν ανθρώπινη εργασία νὰ ἐξεχωρίζει απὸ τὶς δραστηριότητας τῶν ζώων εἶναι ακριβώς ἡ ἡγεμονία τοῦ μισοῦ, ἡ επεξεργασία μὲ τὴ σκέψη, ὁ στοχασμὸς καὶ ὁ προγραμματισμὸς πρὶν ἀπὸ τὴν εκπέλεσις. Αὐτὴ ἡ πρωτοκαθεδρία τῆς θεωρίας, τῶν νοητικῶν δυνάμεων ἄφενται στὴν πρακτικὴ εργασία, ενισχύεται ολοένα περισσότερο, στὸ μέτρο σὲ αὐξάνεται ἡ περιπλοκότητα τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας καὶ ἡ εξάρτηση τῆς ἀπὸ τὴν επιστήμη.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει, πάντως, ὅτι οἱ πνευματικὲς εργαζόμενοι πρέπει νὰ κυριαρχοῦν πάνοι στὸν χειρανακτικὴς. Ἡ αντίθεσις μεταξὺ πνευματικῆς καὶ χειρανακτικῆς εργασίας δὲν ἔχει τὶς ρίζες τῆς στὴ φύση, ἀλλὰ στὴν
κοινωνία, αποτελεί ένα τεχνητό ταξικό διαχωρισμό. Κάθε εργασία, ακόμα και η απλούστερη, είναι ταυτόχρονα πνευματική και χειρωνακτική. Όλα τα ειδή εργασίας, μέχρις ότου η επανάληψη οδηγήσει στην αυτόματη εκτέλεσή τους, προϋποθέτουν απαραίτητη τη σκέψη. Αυτός ο συνδυασμός σκέψης και δράσης συνιστά ακριβώς τη γοητεία κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Και αυτή η γοητεία εξακολουθεί να υφίσταται στα πλαίσια του φυσικού καταμερισμού της εργασίας, που προκύπτει από τις διαφορές των προτιμήσεων και των ικανοτήτων. Αλλά ο καπιταλισμός έχει διαστρέψει αυτές τις φυσικές συνθήκες. Για να αυξήσει το κέρδος, έχει εξειδικευθεί το καταμερισμός της εργασίας στα έσχατα όρια μιας μονόπλευρης εξειδίκευσης. Η ένας τρεις αιώνες πριν, στις απαρχές του συστήματος της μανιφακτούρας, η ακατάσχετη επανάληψη των ιδίων πάντοτε περιορισμένων χειρισμών μετέτρεψε την εργασία σε μονότονη διατήρηση όπως, με την καταχρηστική εξάσκηση ορισμένων μολύδων του σώματος και ικανοτήτων εις βάρος των άλλων, το σώμα και το μυαλό ακρωτηριάστηκαν. Ήταν και τόσο ο καπιταλισμός, για να αυξήσει την παραγωγικότητα και το κέρδος, έχει διασχιστεί το πνευματικό από το χειρωνακτικό μέρος της εργασίας και μετέτρεψε το καθένα απ’ αυτά σε αντικείμενο ειδικευμένων εξάσκησης εις βάρος των άλλων ικανοτήτων. Τις δύο άνεος που φυσιολογικά συναπαρτίζουν την εργασία, τις κάνει αποκλειστικό καθήκον ένωσων επιγελμάτων και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι χειρώνακτες, εξαντλήμενοι από τις απελευθερώσεις όρες μιας εργασίας στερήμενης από πνευματικότητα και μέσα σε νοσήμα περιβάλλον, δεν μπορούν να αναπτύξουν τις πνευματικές τους ικανότητες. Οι διανοούμενοι, από την άλλη πλευρά, έχοντας κρατηθεί μακριά από την πρακτική εργασία και τη φυσική δραστηριότητα του σώματος διαμέσου της θεωρητικής τους εκπαίδευσης, υποχρεώνονται να καταφέυγουν σε τεχνητά υποκατάστατα. Και στις δύο περιπτώσεις, η ολοκληρωμένη ανθρωπίνη ικανότητα ακρωτηριάζεται. Παρουσιάζοντας αυτό τον καπιταλιστικό εκφυλισμό σαν αναλογία ανθρώπινης φύση, η μία απ’ αυτές τις τάξεις αποκλείει τόσο το προβάδισμα και την κυριαρχία πάνω στην άλλη.

Η αξιοποίηση της τάξης των διανοούμενων για πνευματική και επομένως και κοινωνική ηγεμονία, υποστηρίζεται και από μια ακόμα σειρά επιχειρημάτων. Ορισμένοι λόγιοι συγγραφείς έχουν ισχυριστεί ότι όλη η πρόοδος της ανθρωπότητας οφείλεται σε λίγες μεγάλες περιόδους. Οι ολιγάρχοι αυτοί ερευνητές, εφευρέτες και στοχαστές οικοδόμησαν την επιστήμη, βελτίωσαν την τεχνική, συνέλαβαν νέες ιδέες και ανοίξαν καινούργιους δρόμους, για να τους ακολουθήσει και να τους μιμηθεί στη συνέχεια η μεγάλη μάζα των συνανθρώπων τους. Κάθε πολιτισμός θεμελιωνόταν σ’ αυτό τον μικρό αριθμό εξευρέθηκαν πνευμάτων. Επομένως, το μέλλον της ανθρωπότητας, η παραπέρα πρόοδος του πολιτισμού εξαρτάται από την καλλιέργεια και την επιλογή τέτοιων ανθρώπων ενώ μια γενική ισοπέδωση θα την έβαζε σε κίνδυνο.
Ας υποθέσουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι σωστός. Θα μπορούσαμε τότε να απαιτήσουμε, με αρκετή δόση ειρωνείας, ότι το δημοφίλης αυτών των ανώτερων διανοικών, ο αξιοθύρητος κόσμος μας, είναι πράγματι εναρμονισμένο μ’ αυτή τη στενή βάση και δεν προσφέρεται καθόλου για αυτός. Αν αυτοί οι μεγάλοι πρόδρομοι μπορούσαν να δουν πού κατέληξαν οι ανακαλύψεις τους, δεν θα ήταν και πολύ υπερήφανοι. Αν εμείς δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, θα έπρεπε να απελπιστούμε για την ανθρωπότητα.

Όμως ο ισχυρισμός δεν είναι βάσιμος. Οποιος μελετήσει λεπτομερώς κάποια από τις μεγάλες ανακαλύψεις στην επιστήμη, στην τεχνική ή οπουδήποτε άλλο, θα εκπλαγεί από τον μεγάλο αριθμό ονομάτων που συνδέονται μαζί της. Αλλά στα μεταγενέστερα εκλαίγει ομαδικά και συνοπτικά ιστορικά εγχειρίδια, αυτή την πηγή τόσον επιπλέον παρανοήσων, μημονωκόνταν και εκδίδονται ελάχιστα μόνο κορυφαία ονόματα, λές και το επίτευγμα οφείλεται αποκλειστικά σ’ αυτούς. Έτσι τα άτομα αυτά χρίστηκαν ανυπέρβλητες μεγαλοφυΐες. Στην πραγματικότητα, όλες οι μεγάλες πρόοδοι προήλθαν από ένα κοινοφάνον περιβάλλον που τις κυριολεκτικά, που απ’ όλες τις πλευρές του ξεπερνούσαν οι νέες ιδέες, οι πρωτάσεις, οι σπινθηρίσμοι της διοικητικότητας. Κάνεις από τους μεγάλους ανθρώπους, που εκθέτονταν στην ιστορία γιατί έκαναν τα αποφασιστικά και περίποπτα βήματα, δεν θα μπορούσε να επιτύχει κάτι τέτοιο αν δεν υπήρχε το έργο πολυάριθμων προδρόμων και δεν στηρίζονταν στα επιστήμοντά τους. Κι άλλοτε, αυτοί οι τόσο προκαταλήφθηκαν στοχάστες, που εξανεμήθηκαν στους μεταγενέστερους αιώνες σαν δημιουργοί της παγκόσμιας πρόοδου, δεν ήταν καθόλου οι πνευματικοί ηγέτες της εποχής τους. Συχνά ήταν άγνωστοι στους συγχρόνους τους και εργάζονταν ήρεμα σε συνθήκες απομόνωσης τις περισσότερες φορές ανήκαν στις καθυστερημένες τάξεις και μάλιστα μερικές φορές διώχθηκαν από τους κυβερνήτες. Το σημερινό αντιστοιχία τους δεν είναι αυτοί οι θορυβώδείς διεκδικητές της πνευματικής ηγεσίας, αλλά και πάλι σιωπηλοί εργάτες, άγνωστοι ή σχεδόν άγνωστοι, ίσως μάλιστα χρεωζόμενοι ή διωκόμενοι. Μόνο σε μια σειρά ελεύθερων παραγωγών, που είναι ικανοί να εκτιμήσουν τη σημασία των πνευματικών επιτυχιών και πρόθεμοι να τα εφαρμόσουν για την ευμεταλλία όλων, η δημιουργική μεγαλοφυΐα θα αναγνωριστεί και θα εκτιμηθεί από τους συνανθρώπους ό,τι ήταν την αξία.

Γιατί λοιπόν, από το έργο ζωής όλων αυτών των μεγαλοφυών του παρελθόντος, δεν μπόρεσε να προκύψει κάτι καλύτερο από τον σημερινό και και προϋποθέσεις, αποδεικνύον τον κανόνα, ήταν να βάλουν τα επιστημονικά και τεχνικά θεμέλια μιας υψηλής παραγωγικότητας της εργασίας. Για λόγους που βρίσκονταν πέρα από τους ιδιώτες, η παραγωγικότητα αυτή έγινε πηγή τεράστιας ισχύς και πλούτου για την κυριαρχή μειονεκτημένη που κατόρθωσε να μονοπωλήσει τους καρπούς αυτής
τῆς προόδου. Πάντως, μια κοινωνία ελευθερίας και αφοθονίας για όλους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την οποιαδήποτε ανωτέροτη κά- ποιων ολιγάρχων διαπρεπών ατόμων. Δεν εξαρτάται από το μισάλ των λίγων, αλλά από το ψυχικό σθένος των πολλών. Στο μέτρο που η δη- μοσιευτική αφοθονία εξαρτάται από την επιστήμη και την τεχνική, αυτές είναι ήδη επαρκείς. Αυτό που λείπει είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που θα συνενώσουν τις μάζες των εργατών σε μια ισχυρή οργανωτική ενότητα. Η βάση της νέας κοινωνίας δεν είναι η γνώση που μπορούν να εγκολλω- θούν και η τεχνική που μπορούν να μιμηθούν από άλλους, αλλά η αισθη- σια κοινότητας και η οργανωμένη δραστηριότητα που μπορούν να καλ- λιεργήσουν μέσα τους. Αυτός ο νέος χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφατευ- θεί από άλλους, δεν μπορεί να προέλθει από την υπακοή στους οποιοσδήποτε αφέντες. Μπορεί να βιολογήσει μόνο από την ανεξάρτητη δράση, από τον αγώνα για ελευθερία, από την εξέγερση ενάντια στους αφέντες. Όλη η μεγαλοφυτία των ανώτερων ατόμων δεν ωφελεί καθόλου σ’ αυτή την περίπτωση.

Το μεγάλο αποφασιστικό βήμα στην πρόοδο της ανθρωπότητας, ο ε- πικείμενος τορα μετακαθηματισμός της κοινωνίας, είναι ουσιαστικά μετα- καθηματισμός των εργαζομένων μαζών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δράση, με την εξέγερση, με την προσπάθεια των ίδιων των μαζών: η ουσιώδης φύση του είναι η αυτοαπελευθέρωση της ανθρωπότητας. Απ’ αυτή την άποψη, είναι σαφές ότι καμία επιδείξια ηγεσία κάποιου ελείτ- διανοούμενον δεν μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτή την περίπτωση. Οποιαδήποτε από την πλευρά των διανοούμενων, που βασίζονται στην τοπική ανεπάρκεια της εργατικής τάξης, θα καταρρευθούν στην πράξη όταν οι παγκόσμιες συνθήκες θα υποχρεώσουν τις μάζες να ξαναρχίσουν τον αγώνα για την παγκόσμια επανάσταση.

6. Δυσκολίες

Μερικές ουσιαστικότερες δυσκολίες για την ανοικοδόμηση της κοινωνι- ας πηγάζουν από τις διαφορές αντίληψης που συνοδεύουν τις διαφορές στην ανάπτυξη και στο μέγεθος των επιχειρήσεων.

Από τεχνική και οικονομική σκοπιά, η κοινωνία κυριαρχείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις, από το μεγάλο κεφάλαιο. Όμως οι ίδιοι οι με- γάλοι καπιταλιστές αποτελούν μόνο μια μικρή μειονησία της ιδιωτική- τοις τάξης. Βέβαια, έχουν πίσω τους ολόκληρη την τάξη των εισοδημα- τών και των μετόχων. Αλλά αυτοί, σαν απλά παράσημα, δεν μπορούν να προσφέρουν σταθερή υποστήριξη στα πλαίσια της πάλης των τάξεων. Ε- τσι το μεγάλο κεφάλαιο θα βρισκόταν σε στενόχωρη θέση αν δεν υπο- στηρίζονταν από τη μικροαστική τάξη, απ’ όλη την τάξη των μικρότερων
επιχειρηματιών. Για να εδραιώσει την κυριαρχία του στην κοινωνία, επιφεύγει από τις ιδέες και τις αντιλήψεις που γεννιούνται στον κόσμο της μικρής επιχείρησης, κυριεύοντας εκεί το μυαλό τόσο των αφεντικών όσο και των εργατών. Η εργατική τάξη πρέπει να λάβει επαρκώς υπόψη αυτές τις ιδέες. Γιατί το καθήκον της και ο σκοπός της, που νοστάζατε με βάση την ανάπτυξή που πραγματοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο, σε έκεινους τους κύκλους γίνονται αντιληπτά και κρίνονται σύμφωνα με τις χαρακτηριστικές συνθήκες της μικρής επιχείρησης.

Στη μικρή κapitalistική επιχείρηση, ο προϊστάμενος είναι κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης και μερικές φορές ο μοναδικός ιδιοκτήτης και αν δεν συμβαίνει αυτό, οι μέτοχοι είναι μερικοί φίλοι ή συγγενείς του. Είναι ο ίδιος διευθυντής για λογαριασμό του και συχνά ο καλύτερα καταρτισμένος από τεχνική άποψη. Στο πρόσωπό του οι δύο λειτουργίες του τεχνικού ηγέτη και του κατασκευαστή που ιδιοποιείται κέρδος δεν είναι διαχωρισμένες και μετά βίας μπορούν να διακριθούν. Το κέρδος του δεν φαίνεται να πηγάζει από το κεφάλαιο του αλλά από την εργασία του, όχι από την εκμετάλλευση των εργατών αλλά από τις τεχνικές ικανότητες του εργοδότη. Οι εργάτες του, που λίγοι έχουν προσθηκεί στον ειδικευμένους βοηθό και οι άλλοι σαν ανεπιστήμονες, έχουν πλήρη επίγνωση της κατά κανόνα μεγαλύτερης πείρας και κατάρτισης του αφεντικού. Αυτό που στη μεγάλη επιχείρηση, με την άσκηση της τεχνικής διεύθυνσης από μια ομάδα ατόμων, αποτελεί ένα ολοφάνερο μέτρο πρακτικής αποτελεσματικότητας -ο αποκλεισμός από την τεχνική διεύθυνση όσον έχουν τίτλους ιδιοκτησίας- θα επιφέρει εδώ την οπισθοδρομική μορφή της απομάκρυνσης του καλύτερου τεχνικού ειδήμανα και της εγκατάλειψης αυτού του έργου σε λιγότερο καταρτισμένα ή ακατάλληλα άτομα.

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι εδώ δεν πρόκειται για μια πραγματική δυσκολία που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην τεχνική οργάνωση της βιομηχανίας. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι οι εργάτες της μικρής επιχείρησης θα ήθελαν να διώξουν τον καλύτερο ειδήμανα, έστω κι αν πρόκειται για το παλιό αφεντικό, εφόσον αυτός έχει ειλικρινή προθυμία να συνεργαστεί μαζί τους με όλη την τεχνική κατάρτισή και σε συνθήκες ισότητας. Είναι άραγε αυτό αντίθετο προς τη βάση και τη θεωρία του νέου κοσμίου, του αποκλεισμού του καπιταλισμού; Η εργατική θάξη, όταν αναδιοργανώνει την κοινωνία πάνω σε καινούργιες βάσεις, δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει κάποια θεωρία-απλώς, για να προσανατολίζει τα πρακτικά της μέτρα, έχει μια μεγάλη κατευθυντήρια αρχή. Αυτή η αρχή, που για τα οξυδερκής μυαλά είναι ο ζωντανός ακρογονιαίος λίθος των πρακτικών επιτευγμάτων, διακρίνεται ότι όσοι κάνουν τη δουλειά πρέπει να τη ρυθμίζουν και ότι όλοι όσοι συνεργάζονται έμπρακτα στην παραγωγή έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα παραγωγής, αποκλεισμένου κάθε ιδιοκτητικού ή καπιταλιστικού συμφέροντος. Στη βάση αυτής οικονομίας, οι εργάτες θα αντιμετωπίσουν όλα τα προβλή-
ματα και τις δυσκολίες στην οργάνωση της παραγωγής και θα βρούν τις λύσεις.

Οπωσδήποτε, οι τεχνικά καθοστερημένοι κλάδοι της παραγωγής, που αντιπροσωπεύονται από τις μικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζουν ειδικές αλλά όχι και ουσιώδεις δυσκολίες. Το πρόβλημα της οργάνωσής τους μέσω αυτοκυβερνώμενων ενώσεων και της σύνδεσης τους με το κύριο σώμα της κοινωνικής οργάνωσης, πρέπει να λυθεί πρωταρχικά από τους εργάτες αυτών των κλάδων, αν και μπορεί να τους βοηθήσει και η συνεργασία από άλλες πλευρές. Μόλις η πολιτική και κοινωνική εξουσία βρεθεί σταθερά στα χέρια της εργατικής τάξης και οι ιδέες των εργατών για κοινωνική ανοικοδόμηση κυριαρχήσουν στα πνεύματα, φαίνεται ευνόητο ότι οπωσδήποτε προθυμοποιούμεθα να συνεργαστεί στην κοινότητα της εργασίας θα είναι ευπρόσδεκτος και θα βρεί τη θέση και τα καθήκοντα που αρμόδια στις ικανότητές του. Αλλάζοντας, εξαίτια του αυξανόμενου αισθήματος κοινότητας και της επιθυμίας για αποτελεσματικότητα στην εργασία, οι παραγωγικές μονάδες δεν θα εξακολουθήσουν να είναι τα απομονωμένα μικροσκοπικά εργοστάσια των παλαιότερων καιρών.

Οι ουσιώδεις δυσκολίες βρίσκονται στην κατάσταση των πνεύματων, στον τρόπο σκέψης που διαμορφώνουν οι συνθήκες της μικρής επιχείρησης στ' όλους όσους απασχολούνται εκεί, στα αφεντικά όπως και στους τεχνίτες ή τους εργάτες. Τους εμποδίζει να δουν το πρόβλημα του μεγάλου κεφαλαίου και της μεγάλης επιχείρησης σαν το πραγματικό και πρωταρχικό πρόβλημα. Είναι πάντως ευνόητο ότι οι συνθήκες της μικρής επιχείρησης, που αποτελούν τη βάση των ιδεών τους, δεν μπορούν να καθορίζουν τον μετασχηματισμό της κοινωνίας που έχει τις ρίζες του και την κινητήρια δύναμή του στο μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά είναι εξίσου φανερό ότι μια τέτοια ανομοιότητα της γενικής αντίληψης μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή διαχωρισμών και προστρεβλών, παρανοοήσεων και δισκολιών - δυσκολιών στον αγώνα και δυσκολιών στο δημιουργικό ύφος. Στις συνθήκες της μικρής επιχείρησης, τα κοινωνικά και ηθικά χαρακτηριστικά αναπτύσσονται διαφορετικά απ' αυτά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ιδέα της οργάνωσης δεν διακατεχεί τα πνεύματα στον ίδιο βαθμό. Ενώ οι εργάτες μπορεί να είναι πιο πεισμοί και λιγότερο πεθυμοί, τα αισθήματα της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης είναι λιγότερο ανεπτυγμένα. Έτσι η προπαγάνδα θα πρέπει να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην περίπτωση, όχι με την έννοια της εγγάρωξης ενός θεωρητικού πιστεύω, αλλά απλά με την έννοια της παρουσίας ευρύτερων αντιλήψεων για την κοινωνία γενικά, ώστε οι ιδέες να μην καθορίζονται από την περιορισμένη εμπειρία των δικών τους συνθηκών αλλά από τις ευρύτερες και υστεριστικότερες συνθήκες της κοινωνικής εργασίας στο σύνολό της.

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τον αγροτικό τομέα, όπου οι μικρές επιχειρήσεις είναι πολυαριθμότερες και μεγαλύτερης σπουδαιότη-
τας. Επιπλέον, υπάρχει και μια υλική διαφορά, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση η περιορισμένη ποσότητα του εδάφους έχει δημιουργήσει ένα ακόμα παράσημο. Η απόλυτη αναγκαιότητα του εδάφους για βιοτικό χώρο και για την παραγωγή τροφίμων επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του να εισπράττουν ένα ποσό απ’ όλους όσους θέλουν να του χρησιμοποιήσουν, αυτό που στην πολιτική οικονομία αποκαλείται γαϊοπρόσδοκος. Έτσι εδώ έχουμε, από τους παλιούς καιρούς, μια ιδιοκτησία που δεν βασίζεται στην εργασία και που προστατεύεται από την κρατική εξουσία και τον νόμο, μια ιδιοκτησία που συνιστάται αποκλειστικά σε πιστοποιητικά, σε τίτλους οι οποίοι κατοχυρώνουν την αξίωση σ’ ένα συχνά μεγάλο μέρος του προϊόντος της κοινωνίας. Ο αγρότης που πληρώνει ενοίκιο στον γαιοκτήτη ή τόκο στην κτηματική τράπεζα, ο πολίτης, η κεντρική εργατική ή εργάτης, που πληρώνει με το ενοίκιο του σπιτιού του μεγάλα ποσά για το γωμό οικο- πεδίο, όλοι τους είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης της έγγειας ιδιοκτησίας. Έναν αιώνα πριν, στην εποχή του μικρού κεφαλαίου, η διαφορά ανάμεσα στις δύο μορφές εισοδήματος, ανάμεσα στο εισόδημα του αγρόκτημα γαιοκτήτη και τα κεφάλαια με κάποιο εισοδήμα του επιχειρηματικού, του εργάτη και του τεχνίτη, θεωρούνταν τόσο έντονα σαν α- δικαιολόγητη ληστεία, ώστε επανειλημμένα προτάθηκαν σχέδια κατάργησης της με την εθνικοποίηση του εδάφους. Αργότερα, όταν η κε- ντριστική ιδιοκτησία έπαιρνε ολοένα περισσότερο την ιδια μορφή τίτλων που αποφέρουν εισόδημα χωρίς εργασία, η αγροτική μεταρρύθμιση ξε- χάστηκε. Ο ανταγωνισμός μεταξύ του κεντριστικού και του γαιοκτητικού, μεταξύ του κέρδους και της γαιοπροσδοκού, εξαφανίστηκε. Η έγγεια ιδιο- κτησία είναι τώρα απλώς μια από τις πολλές μορφές της κεντριστικής ιδιοκτησίας.

Ο αγρότης που καλλιεργεί δικά του κτήματα, συνδυάζει τα χαρακτηριστικά τριών κοινωνικών τάξεων και τα εισοδήματα του περιλαμβάνουν αξιοχώριστα μισθούς για την εργασία του, κέρδος από τη διαχείρισή του αγροκτήματός του και την εκμετάλλευσή των αγροτών και γαιοπροσόδο από την ιδιοκτησία του. Στις προγενέστερες συνθήκες, που εν μέρει εξακολουθούν να επιβιώνουν σαν παραδοσίες ενώ εξιδανικευμένο παρελθόντος, ο αγρότης παρήγαγε όλα σχεδόν τα απαραίτητα για τον εαυ- τό του και την οικογένειά του σε ιδιόκτητο ή νοικιασμένο έδαφος. Στη σύγχρονη εποχή, η γεωργία ορίζει να προμηθεύει ειδική διατροφή και για τον βιομηχανικό πληθυσμό, ο οποίος βαθμίζει σε όλες τις χώρες και διαρκώς περισσότερο στις κεντριστικές, αποτελεί την πλειοψηφία. Σε αντάλλαγμα, οι αγροτικές τάξεις παίρνουν τα προϊόντα της βιομηχανίας, που τα χρεώνονται για όλους περισσότερο χρήσεις. Αυτό δεν αποτελεί απλά εσωτερική υπόθεση της κάθε χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων αναγκών σε δημητριακά καλύπτεται από μεγάλες επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται τα παρθένα εδάφη των νέων ηπειρών με κεντριστικές μεθόδους. Κι αυτό, ενώ εξάντλησε την παρθένα γονιμό-
της αυτών των αχανών πεδιάδων, συμπίεσε μέσω του φυσικού ανταγωνισμού των φθηνών προϊόντων την πρόοδο της ευρωπαϊκής έγκαις ιδιοκτησίας, προκαλώντας αγροτικές κρίσεις. Αλλά, επιπλέον, στα παλιά ευρωπαϊκά εδάφη, η αγροτική παραγωγή είναι σήμερα παραγωγή εμπορευμάτων για την αγορά. Οι αγρότες πουλάνε το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τους και αγοράζουν τα απαιτούμενα για τη συντήρησή τους. Έστω υφίστανται τα σκαμπανεβάζομαι του κapitalistikου ανταγωνισμού, άλλωστε περιόρισαν από τις χαμηλές τιμές, πινακίζοντας από τις υποθέσεις ή χρεοκοπώντας και άλλωστε επιφανείς από τις ευνοϊκές συνθήκες. Διεθνές ότι κάθε αύξηση της γαλαπροσδοκία τείνει να οδηγεί σε υψηλότερες τιμές της γης, η αύξηση της τιμής των προϊόντων μετατρέπει τον παλιό ιδιοκτήτη σε εισοδηματικό, ενώ ο επόμενος ιδιοκτήτης, αρχίζοντας με μεγαλύτερα εξοδο, φτάνει στη χρεοκοπία αν πέσουν οι τιμές. Έτσι η οικονομική βέση της αγροτικής τάξης στο σύνολό της εξασθενίζει. Γενικά, η κατάστασή της και οι προοπτικές της στη σύγχρονη κοινωνία είναι από μια άποψη παράμορφες με τον μικρό καπιταλιστών ή ανεξάρτητων επιχειρηματιών στη βιομηχανία.

Όμως υπάρχουν διαφορές που οφείλονται στην περιορισμένη ποσότητα του εδάφους. Ενώ στη βιομηχανία ή στο εμπόριο όπου έχει ένα μικρό κεφάλαιο μπορεί να διακινδυνεύσει να ανοίξει μια επιχείρηση και να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές, ο αγρότης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο όταν άλλοι κατέχουν τη γη που χρειάζονται. Για να μπορέσει να παράγει, πρέπει πρώτα να αποκτήσει το εδάφος. Στην καπιταλιστική κοινωνία, η ελεύθερη διάθεση του εδάφους είναι δυνατή μόνο σε ανώικτη. Αν δεν είναι κτηματικά, θα μπορεί να εργαστεί και να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις ικανότητες του τον υπομονετικό του κατάλογο της γης. Έτσι η ιδιοκτησία και η εργασία είναι αξιοθαύμαστες συνοφρονήσει στο μυαλό του ιδιού το βρίσκεται στη διάθεση του ιδιοκτητικού φιλοσοφία των αγροτών που έχει υποστεί επανειλημμένες κρίσεις. Η ιδιοκτησία του επιτρέπει να ζήσει, με σκληρή δουλειά, εμέλλει, όλα τα χρόνια. Με την ενοικίαση ή πώληση της περιουσίας του, με τη συντήρηση του από την πρόοδο του αδρανούς γαιοκτήμονα, η ιδιοκτησία του επιτρέπει επίσης στα γεράματα να εξασφαλίσει τα μέσα διαβίωσης που ο κάθε εργάτης θα έπρεπε να δικαιούται μετά από μια ζωή μόλυβδου. Ο ακατάπαυστος αγώνας εναντίον των μεταβαλλόμενων δυνάμεων της φύσης και του κλίματος, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παραδοσιακές μεθόδους και την προσωπική ικανότητα, εφόσον η τεχνική μόλις αρχίζει να κατευθύνεται στη σύγχρονη επιστήμη, επιδεικνύεται από την πίεση των καπιταλιστικών συνθηκών. Αυτός ο αγώνας έχει δημιουργηθεί εννοιοφόρο και πείθωρο ατομικισμό, ο οποίος κάνει τους αγρότες μια διεισδυτή τάξη με ιδιαίτερη νοστοποία και αντιλήψεις, ένας προς τις ιδέες και τους σκοπούς της εργατικής τάξης.

Πάντως, η σύγχρονη ανάπτυξη έχει επιφέρει κι εδώ μια σημαντική αλλαγή. Η τυραννική εξουσία των μεγάλων καπιταλιστικών κονσέρν, των
κτηματικών τραπεζών και των μεγιστάνων του σιδηροδρόμου, από τους οποίους εξαρτώνταν οι αγρότες για τις πιστώσεις και τη μεταφορά των προϊόντων τους, τους συνέβλησαν, τους κατέστρεψαν και μερικές φορές τους έφεραν στα πρόθυρα της εξέγερσης. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη της εξασφάλισης μερικών από τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επιχείρησης για τη μικρή επιχείρηση, συνέβαλε πολύ στην ενίσχυση της συνεταιριστικής οργάνωσης, τόσο για την αγορά λιπασμάτων και υλικών όσο και για τη διοχέτευση των απαραίτητων τροφίμων στον συγκεντρωμένο πληθυσμό των πόλεων. Εκεί η ζήτηση ομοιόμορφων τυποποιημένων προϊόντων, όπως για παράδειγμα στη γαλακτοκομική παραγωγή, απαιτεί αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους, τους οποίους τα επιμέρους αγροκτήματα υποχρεώνονται να τηρούν. Έτσι οι αγρότες αποκτούν κάποιο αίσθημα κοινότητας και ο τραχύς ατομικισμός τους αναγκάζεται να κάνει πολλές παραχωρήσεις. Αλλά αυτή η ενσωμάτωση της εργασίας τους σε μια κοινωνική ολότητα παίρνει την καπιταλιστική μορφή της νεοταγής σε μια εξωτερική ιθύνουσα δύναμη, θίγοντας έτσι το αίσθημα της ανεξαρτησίας.

Ολες αυτές οι συνθήκες καθορίζουν τη θέση της αγροτικής τάξης απέναντι στην αναδιοργάνωση της κοινωνίας από τους εργάτες. Οι αγρότες, μολονότι σαν ανεξάρτητοι διαχειριστές της δικής τους επιχείρησης μοιάζουν με τους βιομηχανικούς κapitalistés, συνήθως συμμετέχουν και οι ιδιοί στην παραγωγική εργασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επαγγελματικές τους ικανότητες και γνώσεις. Αν και οι αγρότες πρόσφατα στα γαιοκτήμονες, η ύπαρξή τους είναι συναφής με την κοπιαστική παραγωγική τους δραστηριότητα. Η διαχείριση και ο έλεγχος τους στο εδάφος υπό την ιδιότητα των παραγωγών, των εργατών, από τον κοινό με τους άλλους εργαζόμενους, βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις αρχές της νέας κοινωνίας. Ο έλεγχος τους στο εδάφος υπό την ιδιότητα των γαιοκτημόνων είναι τελειώς αντίθετος προς αυτές τις αρχές. Ομως δεν έχουν μάθει ποτέ να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στα αυτές τις τελειώς διαφορετικές ύψεις της θέσης τους. Επιπλέον, ο έλεγχος στο εδάφος υπό την ιδιότητα του παραγωγού, σύμφωνα με τις νέες αρχές, αποτελεί ένα κοινωνικό λειτουργήμα, μια εξουσιοδότηση της κοινωνίας, μια υπηρεσία που συνίσταται στον εφοδιασμό των συνανθρώπων με τρόφιμα και πρότεις ύλες, ενώ η παλιά παράδοση και ο καπιταλιστικός εγκεκρισμός εξουσιοδότηση της θέσης τους. Επιπλέον, ο έλεγχος στο εδάφος υπό την ιδιότητα του παραγωγού, σύμφωνα με τις νέες αρχές, αποτελεί ένα κοινωνικό λειτουργήμα, μια εξουσιοδότηση της κοινωνίας, μια υπηρεσία που συνίσταται στον εφοδιασμό των συνανθρώπων με τρόφιμα και πρότεις ύλες, ενώ η παλιά παράδοση και ο καπιταλιστικός εγκεκρισμός εξουσιοδότηση της θέσης τους. Εξήλλου, για τους βιομηχανικούς εργάτες, την πλειονότητα του πληθυσμού, το να αποκοπούν από τα αγρο-
τικά προϊόντα σημαίνει λιμοκτονία, την οποία δεν μπορούν να ανεχθούν. Βέβαια, στις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε εκβιομηχανίστες οι υπερωκεντρωμένοι διακινητές προϊόντων, οι ανταλλαγές με άλλες περιοχές που παράγουν τρόφιμα, παίζουν σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε κάθε χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εγκαθιστηθεί μια κοινή οργάνωση της βιομηχανικής και της αγροτικής παραγωγής.

Το ζήτημα είναι ότι, ανάμεσα στους βιομηχανικούς εργάτες και τους αγρότες, ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές νοοτροπίας και ιδεών αλλά όχι πραγματικές διαφορές ή συγκρούσεις συμφέροντων. Επομένως, θα υπάρξουν πολλές παρανοήσεις και δυσκολίες, πηγές διχογνωμίας και διαμάχης, αλλά όχι πόλεμος μέχρις εστάλη και οποιασδήποτε στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο. Αν και μέχρι τώρα τα περισσότερα φορές οι αγρότες, επηρεαζόμενοι από παραδοσιακά πολιτικά και κοντόθερα κοινωνικά συνθήματα, συν άποροι, η ανωτέρω αποδεικνύεται ότι συμβαίνει στο μέλλον, και όχι στην πλευρά του κεφαλαίου εναντίον των εργατών -κι αυτό μπορεί να εξακολουθήσει να συμβαίνει στο μέλλον. Εκείνος ο ιδίος, τάχθηκαν στο πλευρό του κεφαλαίου εναντίον των εργατών. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Σε μικρές περιπτώσεις, μπορεί να κανοποιηθούν από τις πιέσεις και την εκμετάλλευση μέσω μιας νίκης των εργατών, ασχέτως αν οι ίδιοι έχουν βοηθήσει ή όχι. Αλλά τότε, σύμφωνα με τις ιδέες τους, θα πρόκειται για μια επανάσταση που τους κάνει απόλυτους και ακινητοποιούς κατόχους της γης, ανάλογα με τις παλαιότερες αστικές επαναστάσεις. Ενάντια σ’ αυτή την τάση, οι εργάτες πρέπει να αντιτάξουν με εντατική προπαγάνδα τις νέες αρχές (η παραγωγή κοινωνική λειτουργία, κοινότητα όλων των παραγωγών που είναι κύριος της εργασίας τους), καθώς και την ακλόνητη θέλησή τους να εγκαθιδρύσουν αυτή την κοινότητα της βιομηχανικής και της αγροτικής παραγωγής. Ενώ οι αγρότες παραγωγοί θα είναι αφιέρωτοι στα εαυτά τους στη ρύθμιση και διεύθυνση της εργασίας τους υπό τη δική τους ευθύνη, η συνάρτηση της με το βιομηχανικό μέρος της παραγωγής θα είναι κοινή υπόθεση όλων των εργατών και των κεντρικών τους συμβουλίων. Η ισχυρή αμοιβαία επαφή τους θα προωθηθεί στη γεωργία όλα τα υπάρχοντα τεχνικοπαιδιστικά μέσα και μεθόδους οργάνωσης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της εργασίας.

Τα προβλήματα που θέτει η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής είναι εν μέρει του ιδίου είδους όπως και στη βιομηχανία. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου στα μεγάλα αγροτήματα μαζικής παραγωγής καλαμποκικών, σιταριών και άλλων προϊόντων με τη βοήθεια εκμηχανισμένων μέσων, η ρύθμιση της εργασίας πραγματοποιείται από την κοινότητα των εργατών και των συμβουλίων τους. Οπου είναι αναγκαίες οι μικρές παραγωγικές μονάδες, για μια προσεκτική και λεπτομερείαστη επιχειρομενική συνεργασία. Η συνεργασία θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο αριθμός και η ποικιλομορφία των μικρών αγροτήματων θα θέσει παρόμοια προβλήματα με τις μεγάλες
βιομηχανία και η διαχείρισή τους θα είναι έργο των αυτοκυβερνόμενων ενώσεων τους. Οι τέτοιοι είδους τοπικές κοινότητες παρόμοιων αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιημένων αγροκτημάτων θα είναι ίσως αναγκαίες για να απαλλάξουν την κοινωνική διαχείριση στο σύνολο της από την υποχώρηση να ασχολείται και να υπολογίζει την κάθε μικρή μονάδα χωριστά. Όλες αυτές οι μορφές οργάνωσης δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα επινοηθούν και θα οικοδομηθούν από τους παραγωγούς όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πρακτικές αναγκαιότητες.

7. Η συμβουλιακή οργάνωση

Το κοινωνικό σύστημα για το οποίο κάνουμε λόγο εδώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια μορφή κομμουνισμού, αν η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιούνταν από την παγκόσμια προπαγάνδα του «Κομμουνιστικού Κόμματος» για το σύστημα του κρατικού σοσιαλισμού υπό κομματική δικτατορία. Αλλά τι είναι μια ονομασία; Πάντα γίνεται κατάχρηση των ονομασιών με σκοπό την εξαπάτηση των μαζών, που οι οικείοι φθόγγοι τις εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουν το μικρό τους με κριτικό τρόπο και να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα την πραγματικότητα. Αντί λοιπόν να ψάξουμε για τη σωστή ονομασία, είναι προτιμότερο να εξετάσουμε από ποιο κοιντά το πρωταρχικό χαρακτηριστικό του συστήματος; τη συμβουλιακή οργάνωση.

Τα εργατικά συμβούλια είναι η μορφή αυτοκυβέρνησης που, στους επερχόμενους καιρούς, θα αντικαταστήσει τις μορφές διακυβέρνησης του παλιού κόσμου. Οχι βέβαια για πάντα: καμιά τέτοια μορφή δεν είναι αιώνια. Όταν η ζωή και η εργασία σε συνθήκες κοινότητας είναι φυσική συνήθεια, όταν η ανθρωπότητα ελέγχει πλήρως τη ζωή της, η αναγκαιότητα παραχωρεί τη θέση της στην ελευθερία και οι αυστηροί κανόνες δικαιοσύνης που είχαν εγκαθιδρυθεί προηγουμένως διαλύονται μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα εργατικά συμβούλια αποτελούν την μορφή οργάνωσης στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπου η εργατική τάξη αγωνίζεται για την επικράτηση, καταστρέφει τον καπιταλισμό και οργανώνει την κοινωνική παραγωγή. Για να γνωρίσουμε τον αληθινό τους χαρακτήρα είναι σκόπιμο να τα συγκρίνουμε με τις υπάρχουσες μορφές οργάνωσης και διακυβέρνησης, που η συνήθεια παρουσιάζει στο μικρό των ανθρώπων σαν αυτονόητες.

Οι κοινότητες που είναι πολύ μεγάλες για να συγκεντρωθούν σε μια συνάθροιση πάντοτε ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους μέσω εκπροσώπων, μέσα πληρεξουσίων. Ετσι οι δημότες των ελεύθερων μεσαίων πόλεων διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους μέσω δημοτικών συμβουλίων, ενώ η αστική τάξη όλων των σύγχρονων χωρών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αγγλίας, έχει το κοινοβουλιό της. Οταν κάνουμε λόγο για διαχεί-
ριστ των υποθέσεων από εκλεγμένους εκπροσώπους, ο νους μας πηγαί-
νει πάντα στα κοινοβούλια, κατά συνέπεια τα εργατικά συμβούλια πρέπει να τα συγκρίνουμε κυρίως με τα κοινοβούλια για να διακρίνουμε τα βασι-
kά τους χαρακτηριστικά. Είναι ευνόητο ότι, με τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις τάξεις και τους σκοπούς τους, τα αντιπροσωπευ-
tικά τους σώματα δεν μπορεί παρά να έχουν κι αυτά ριζικές διαφορές.

Η διαφορά αυτή χτυπάει αμέσως στο μάτι: τα εργατικά συμβούλια α-
σχολούνται με την εργασία, έχουν να ρυθμίσουν την παραγωγή, ενώ τα
κοινοβούλια είναι πολιτικά σώματα, που συζητάνε και αποφασίζουν για
τους νόμους και τις κρατικές υποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική και η οικο-
nομία δεν είναι τελείως ασύνδετοι τομείς. Στον καπιταλισμό, το κράτος
και το κοινοβούλιο παίρνουν τα μέτρα και θεσπίζουν τους νόμους που
χρειάζονται για την ομαλή πορεία της παραγωγής, όπως για παράδειγμα
για την ασφάλεια των συναλλαγών, για την προστασία του εμπορίου και
της βιομηχανίας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των μετακινή-
σεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για την απονομή της δικαιοσύ-
νης, για την κοπή νομισμάτων και την ομοιομορφία των μέτρων και των
σταθμών. Αλλά και το πολιτικό τους έργο, που εκ πρώτης όψεως δεν συν-
dέεται με την οικονομική δραστηριότητα, αφορά τις γενικές κοινωνικές
συνθήκες, τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τάξεων, που αποτελούν το
θέμα του συστήματος παραγωγής. Έτσι η πολιτική, η δραστηριότητα
tων κοινοβουλίων, μπορεί με μια ευρύτερη έννοια να θεωρηθεί επιβο-
λητικό στοιχείο της παραγωγής.

Ποια είναι λοιπόν στον καπιταλισμό η διάκριση μεταξύ πολιτικής
και οικονομίας; Η σχέση τους είναι ανάλογη με τη σχέση μεταξύ γενι-
kής ρύθμισης και συγκεκριμένης πρακτικής. Το καθήκον της πολιτικής
είναι να εγκαθιστά τις κοινωνικές και νομικές συνθήκες που επιτρέ-
pουν την ομαλή πορεία της παραγωγικής εργασίας ενώ η ιδια η παραγω-
γική εργασία είναι έργο των πολιτών. Έτσι υπάρχει καταμερισμός καθη-
kόντων. Οι γενικές ρυθμίσεις, αν και είναι μια απαραίτητη βάση, αποτε-
lούν μικρό μόνο μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας, επικουρικό της
καθαυτο εργασίας και προκύπτουν να αφεθούν σε μια μειονότητα ιδιωντών
πολιτικών. Η ιδια η παραγωγική εργασία, η βάση και το περιεχόμενο της
κοινωνικής ζωής, απαρτίζεται από τις έξυπνες δραστηριότητες πο ιδι-
rιθμικά παραγωγόν και απορροφά άλλη ζωή τους. Το ουσιώδες μήνυμα
της κοινωνικής δραστηριότητας είναι το προσωπικό έργο. Εάν ο καθήκον
κοιτάει τη δουλειά του και φέρνει σε πέρας το καθήκον του, η κοινωνία
στο σύνολό της λειτουργεί καλά. Πού και πού, σε τακτά χρονικά διάστη-
ματα, τις ημέρες των κοινοβουλευτικών εκλογών, οι πολίτες πρέπει να
dώσουν προσοχή στις γενικές ρυθμίσεις. Μόνο σε καιρούς κοινωνικής
κρίσης, θεμελιωδών αποφάσεων και έντονων διαμαρτυριών, εμφάνισες σύρρα-
ξης και επανάστασης, χρειάστηκε να αφιερώσει τη μάζα των πολιτών όλο
τον χρόνο της και τις δυνάμεις της στις γενικές ρυθμίσεις. Μόλις ρυθμί-
ζονταν τα θεμελιώδη ζητήματα, μπορούσαν να επιστρέψουν στις προσω-
πικές τους ασχολίες και να αφήσουν ξανά αυτές τις γενικές υποθέσεις στη μειονότητα των ειδημόνων, στους νομομαθείς και τους πολιτικούς, στο κοινοβουλίο και την κυβέρνηση.

Η οργάνωση της κοινής παραγωγής μέσω των εργατικών συμβουλίων είναι τελείως διαφορετική. Η κοινωνική παραγωγή δεν είναι διαφορετική σε ό,τι αριθμό εξώφυλλων επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύουν το περιορισμένο έργο ενός ατόμου ή μιας ομάδας, τώρα αποτελεί μια συνεκτική ολότητα, αντικείμενο μέρμινας του συνόλου των εργατών, διακατέχει τον νου τους σαν κοινό έργο όλων. Η γενική ρύθμιση δεν είναι δευτερεύουση ζήτηση που αφήνεται σε μια μικρή ομάδα ειδικών, είναι το πρωταρχικό ζήτημα και απαιτεί την προσοχή όλων από κοινού. Επομένως κανένας διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και οικονομίας ως επιμέρους δραστηριοτήτων ενός σώματος ειδικών και της μεγάλης μάζας των παραγωγών. Για την ενιαία κοινότητα των παραγωγών, η πολιτική και η οικονομία έχουν τώρα συγχωνευθεί με την ενότητα της γενικής ρύθμισης και της πρακτικής παραγωγικής εργασίας. Αυτή η ολότητα είναι το ουσιώδες αντικείμενο για όλους.

Αυτός ο χαρακτήρας αντανακλάται στην κάθε είδους πρακτική. Τα συμβούλια δεν περιλαμβάνουν πολιτικούς, δεν είναι κυβερνητικά. Απαρτίζουν από αγγελιοφόρους που μεταβιβάζουν και ανταλλάσσουν τις γνώμες, τις προθέσεις, τη θέληση των επιμέρους ομάδων εργατών. Οι βέβαια υπάρχουν σενάρια αγγελιοφόροι που μεταφέρουν παθητικά επιστολές ή μηνύματα για τα οποία ο ίδιος δεν γνωρίζει τίποτα. Έχουν πάρει μέρος στις συζητήσεις, έχουν ξεχωρίσει σαν ενθήρευση υποστηρικτών των απόψεων που επικράτησαν. Τώρα λοιπόν, σαν εκπρόσωποι της ομάδας, δεν είναι μόνο ικανοί να τις υπερασπίσουν στη συνέλευση του συμβουλίου, αλλά τους γιορτάζουν είναι αρκετά απροκατάληπτοι ώστε να δώσουν προσοχή στα άλλα επιχειρήματα και να εκθέσουν στις ομάδες τους τις απόψεις τους έχουν περιποιήσεις υποστηρικτές. Έτσι τα συμβούλια είναι όργανα κοινωνικής επικοινωνίας και συζήτησης.

Η πρακτική των κοινοβουλίων είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκεί οι εκπρόσωποι πρέπει να πάρουν αποφάσεις χωρίς να ζητήσουν οι δηγίες από τους εκλογείς τους, χωρίς δεσμευτική εντολή. Μολονότι ο βουλευτής για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη τους, μπορεί να καταδεχείται να τους μιλήσει και να εκθέσει τους προσανατολισμούς του, το κάνει σαν κύριος των πράξεων τους. Ψηφίζει όπως του υπαγορεύει η τιμή και η συνειδησία του, σύμφωνα με τις δικές του απόψεις. Κι αυτό είναι φυσικό, γιατί είναι ο γνώστης της πολιτικής, ο ειδικός των νομοθετικών ζητημάτων και δεν μπορεί να αφήσει να τον κατευθύνουν οι δηγίες αμάθων ανθρώπων. Το καθήκονς τους είναι η παραγωγή, η προσωπική τους ασχολία, ενώ το δικό του είναι η πολιτική, οι γενικές ρυθμίσεις. Πρέπει να καθοδηγείται από υψηλές πολιτικές αρχές και να μην επηρεαζόταν από τον κοντόθροπο εγκληματικών των ιδιωτικών τους συμφερόντων. Έτσι, στον
δημοκρατικού καπιταλισμού, γίνεται εφικτό οι πολιτικοί που έχουν εκλεγεί κατά πλειοψηφία από εργάτες να μπορούν να υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνικής τάξης.

Οι αρχές του κοινοβουλευτισμού απέκτησαν μια βάση και στο εργατικό κίνημα. Στις μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ή σε γιγάντιες πολιτικές οργανώσεις όπως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, οι αξιωματούχοι, ενεργόντας σαν ένα είδος κυβέρνησης, απέκτησαν εξουσία πάνω στα μέλη και τα ετήσια συνέδρια τους πήραν κοινοβουλευτικό χαρακτήρα. Οι ηγέτες τα ονόμαζαν με υπερηφάνεια εργατικά κοινοβούλια για να τονίσουν τη σπουδαιότητά τους και οι κρατικοί παρατηρήτες υπογράμμιζαν τις διαμαρτυρίες των φατριών, τη δημιουργία των ηγετών και τις παρασκευασμένες μηχανορροφίες σαν ενδείξεις του ιδίου εκφυλισμού με εκείνον που συντελέστηκε στα αλληλικά κοινοβούλια. Πράγματι, στην ουσία τους ήταν κοινοβούλια. Όχι εξαρχής, όταν τα συνδικάτα ήταν μικρά και όλες τις δουλειές τις έκαναν τα αφοσιωμένα μέλη, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία ανταμοιβή. Αλλά με την αύξηση των μελών πραγματοποιήθηκε ο ιδίος καταμερισμός εργασίας όπως και στην κοινωνία γενικά. Οι εργαζόμενες μάζες έπρεπε να δίνουν όλη της προσοχή στα ιδιαίτερα προσωπικά τους συμφέροντα, στο πώς να βρουν και να διατηρήσουν τη δουλειά τους, στο πρωταρχικό περιεχόμενό της ζωής τους και του νου τους. Κι επιπλέον, μόνο με τον γενικότερο τρόπο επρόκειτο να αποφασίζουν, μέσω της ψήφου τους, για τα κοινά ταξικά και ομαδικά τους συμφέροντα. Οι λεπτομέρειες της πρακτικής αφήνονταν στους ειδήμονες, στους συνδικαλιστές αξιωματούχους και τους κομματικούς ηγέτες που ήξεραν πώς να διαπραγματευθούν με τους κοπεταλιστές εργοδότες και με τους υπουργούς. Και μόνο μια μειοψηφία τοπικών ηγετών είχαν αρκετή γνώση αυτών των γενικών συμφερόντων ώστε να στέλνονται σε εκπρόσωποι στα συνέδρια, όπου, παρά τη συχνά δεσμευτική εντολή τους, στην πραγματικότητα ψήφιζαν κατά την κρίση τους.

Στη συμβουλιακή οργάνωση, η κυριαρχία των εκπροσώπων πάνω στους εκλεγείς τους εξαφανίζεται γιατί έχει εξαφανιστεί η βάση της, ο καταμερισμός των καθηκόντων. Τώρα η κοινωνική οργάνωση της εργασίας υποχρεώνει τον κάθε εργάτη να δίνει όλη την προσοχή στην κοινή υπόθεση, στην ολότητα της παραγωγής. Η παραγωγή των χρεωδών, αποτελούντας την ιδια τη βάση της ζωής, διακατέχει όπως και πριν τον νου. Αλλά τώρα όχι τυπικά, σαν φροντίδα για την ατομική επιχείρηση ή την προσωπική δουλειά σε ανταγωνισμό προς τους άλλους. Η ζωή και η παραγωγή μπορούν τώρα να εξασφαλιστούν μόνο μέσω της συνεργασίας, μέσω της συλλογικής εργασίας μαζί με τους συντρόφους. Ετσι αυτή η συλλογική εργασία κατέχει προτεύουσα θέση στις σκέψεις όλων. Η συνειδητότητα της κοινότητας αποτελεί το υπόβαθρο, τη βάση κάθε αισθήματος και σκέψης.

Αυτό σημαίνει μια ολοκληρωτική επανάσταση στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Τώρα έχει μάθει να βλέπει την κοινωνία, να γνωρίζει
την κοινότητα. Στους παλαιότερους καιρούς, στον κapitalισμό, η προσοχή του ήταν συγκεντρωμένη στο μικρό κομμάτι που σχετιζόταν με τη δική του δουλεία, τη δική του ασχολία, τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη για τη ζωή του, για την ύπαρξή του. Η κοινωνία πλανιόταν πίσω από τον μικρό ορατό κόσμο του σαν ένα αμβρό και άγνωστο φόντο. Βέβαια, ήταν τις πανίσχυρες δυνάμεις της που καθόριζαν την επιτυχία ή την αποτυχία σαν αποτέλεσμα της εργασίας του, αλλά, επηρεαζόμενος από τη θρησκεία, τις εβλέπε σαν απόρροια υπερφυσικών ανθέτων δυνάμεων. Τώρα, αντίθετα, η κοινωνία βρίσκεται κάτω από άπλετο φως, διάφανη και κατανοητή. Τώρα η δομή της κοινωνικής εργασιακής διαδικασίας είναι διάπλατα ανοιχτή μπροστά στα μάτια του ανθρώπου. Τώρα το βλέμμα του κατευθύνεται προς την ολότητα της παραγωγής, αυτό είναι επιτακτική ανάγκη για τη ζωή του, για την ύπαρξή του. Η κοινωνική παραγωγή είναι τώρα αντικείμενο συνειδήτης ρύθμισης. Την κοινωνία τη χειρίζεται και την ελέγχει ο ανθρώπος, ο οποίος κατά συνέπεια την κατανοεί στην ουσία της. Ετσι ο κόσμος των εργατικών συμβουλίων μεταμορφώνει τον νου.

Για τον κοινοβουλευτισμό, το πολιτικό σύστημα των ανεξάρτητων επιχειρησεων, ο λαός ήταν ένα πλήθος ανεξάρτητων ατόμων, που στην καλύτερη περίπτωση, στα πλαίσια της δημοκρατικής θεωρίας, τους αναγνωρίζοντας ότι είναι ομάδα προκειμένου με τα ίδια φυσικά δικαιώματα. Για την εκλογή των εκπροσώπων, συναφοί, συναφοί στην κοινότητη συμφερόντων όσων έμεναν στην ίδια πόλη ή στο ίδιο χωριό. Στον μεταγενέστερο κapitalισμό αυτή η υπόθεση έγινε σε ολόκληρο μεγαλύτερο βαθμό μόνος δίχως νόημα. Οι τεχνικές, οι καταστηματάρχες, οι καταλληλικές και οι εργάτες που ζούν στην ίδια συνοικία μιας πόλης έχουν διαφορετικά και αντιμαχόμενα συμφέροντα: συνήθως δίνουν την ψήφο τους σε διαφορετικά κόμματα και επικρατεί μια περιστατική πλειοψηφία. Μολονότι για την κοινοβουλευτική θεωρία ο εκλεγόμενος αντιπροσωπεύει μια εκλογική περιφέρεια, είναι ολοφάνερο ότι όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι δεν συναπτιζόμαστε μια ομάδα που τον στελνει σαν εκπρόσωπο της για να αντιπροσωπεύσει τις επιθυμίες της.

Η συμβουλιακή οργάνωση, απ' αυτή την άποψη, είναι ακριβώς το αντίθετο του κοινοβουλευτισμού. Εδώ οι φυσικές ομάδες, οι συνεργάζονται εργάτες, οι εργαζόμενοι των εργοστάσιων, ενεργούν σαν ενότητα και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Επειδή έχουν κοινά συμφέροντά και αποτελούν ένα σύνολο μέσα στην καθημερινή πρακτική, μπορούν να στείλουν ορισμένους, διαλεγμένους μέσα από τους κόλπους τους, σε πραγματικός αντιπροσώπους και εκφραστές των απόψεων τους. Η πλήρης δημοκρατία πραγματοποιείται σ' αυτή την περίπτωση με τα ίδια δια Καϊμάτα όλων οι συμμετέχουν στην εργασία. Βέβαια, ιδίως βρίσκε
τι έξω από την εργασία δεν έχει επιρροή στην ρύθμισή της. Δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί έλλειψη δημοκρατίας το γεγονός ότι, σ’ αυτό τον κόσμο της αυτοδιεύθυνσης των συνεργασιών ομάδων, όλοι όσοι δεν ενδιαφέρονται για την εργασία (και ο καπιταλισμός έχει αφήσει πολλούς: εκμεταλλευτές, παράσιτα, εισοδηματίες) δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.

Πριν εβδομήντα χρόνια, ο Μαρξ επισήμανε ότι ανάμεσα στην κυριαρχία του καπιταλισμού και την τελική οργάνωση μιας ελεύθερης ανθρωπότητας θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα, όπου η εργατική τάξη είναι κύριος της κοινωνίας αλλά η αστική τάξη δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα. Αυτή την κατάσταση πραγμάτων την ονόμασε δικτατορία του προληπτικού. Εκείνη την εποχή ο όρος αυτός δεν είχε τη δυσοίωνη χροιά των σύγχρονων συστημάτων δεσποτισμού ούτε μπορούσε να ταυτιστεί καταρχήν με τη δικτατορία ενός κυρίαρχου κόμματος όπως συνέβη αργότερα στη Ρωσία. Σήμαινε απλώς ότι η κυριαρχή δύναμη πάνω στην κοινωνία μεταβιβάζεται από την καπιταλιστική στην εργατική τάξη. Αργότερα, μερικοί άνθρωποι, που ήταν απόλυτα δέσμιοι των ιδεών του κοινοβουλευτισμού, προσπαθήσαν να υλοποιήσουν αυτή την αντίληψη καταρχής της πολιτικής δικαιωμάτων των ιδιωτικτηρίων τάξεων. Είναι ευνόητο ότι αυτή η απόπειρα, παραβιάζοντας το ενστικτώδες αίθημα των ιδιωτικτηρίων, ερχόταν σε αντίθεση προς τη δημοκρατία. Βλέπουμε τώρα ότι η συμβουλιακή οργάνωση βασίζεται σε πράξη αυτό που ο Μαρξ είχε προειδοποιήσει θεωρητικά, αλλά του οποίου δεν μπορούσε να νοηθεί εκείνη την εποχή την πρακτική μορφή. Όταν η παραγωγή ρυθμίζεται από τους ιδιώτες τους παραγωγούς, οι πρώτες εκμεταλλεύτριες τάξεις αποκλείονται αυτομάτως από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, χωρίς κανένα τεχνητό δέσποινο. Η αντίληψη του Μαρξ για τη δικτατορία του προληπτικού εμφανίζεται τώρα σαν ταυτόσημη με την εργατική δημοκρατία της συμβουλιακής οργάνωσης.

Η εργατική δημοκρατία είναι τελείως διαφορετική από την πολιτική δημοκρατία του παλιού κοινωνικού συστήματος. Η λεγόμενη πολιτική δημοκρατία του καπιταλισμού ήταν μια παρωδία δημοκρατίας, ένα έντεχνο σύστημα προορισμένο να συγκαλύψει την υποταγή του λαού σε μια κυριαρχική μειονεκτημένη. Η συμβουλιακή οργάνωση είναι πραγματική δημοκρατία, δημοκρατία των εργαζομένων που τους κάνει αφέντες της εργασίας τους. Στα πλαίσια της συμβουλιακής οργάνωσης η πολιτική δημοκρατία έχει εξαφανιστεί, γιατί και η ίδια η πολιτική έχει εξαφανιστεί και έχει παραχωρηθεί στη θέση της στην κοινωνική οικονομία. Η δραστηριότητα των συμβουλών, τα οποία ενεργοποιούνται από τους εργάτες σαν οργάνα συνεργασίας, οδηγείται από τη διαρκή μελέτη και τη συστηματική παρακολούθηση των περιστάσεων και των αναγκών και καλύπτει ολόκληρο το πεδίο της κοινωνίας. Ωστόσο, τα μέτρα παίρνονται στα πλαίσια μιας διαρκούς ανταλλαγής απόψεων, με συνεκκέντρωση στα συμβούλια και συνεδριάσεις στις ομάδες και στους τόπους εργασίας με ενέργειες στους τόπους
εργασίας και αποφάσεις στα συμβούλια. Αυτό που γίνεται κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν θα μπορούσε ποτέ να διατάσσεται από τα πάνω και να κτρύσσεται από τη θέληση μιας κυβέρνησης. Πηγάζει από την κοινή θέληση όλων των ενδιαφερομένων, επειδή θεμελιώνεται στην εργασιακή εμπειρία και γνώση όλων και επειδή επηρεάζει βαθιά τη ζωή όλων. Τα μέτρα μπορούν να εκτελεστούν μόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μάζες να τα βάζουν σε εφαρμογή σαν δικτύ ιδιών απόφασης και θέλησης. Είναι αδύνατον να επιβληθούν με εξωτερικό καταναγκασμό, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει μια τέτοια δύναμη. Τα συμβούλια δεν είναι κυβερνήσεις, ακόμα και τα πιο κεντρικά συμβούλια δεν έχουν κυβερνητικό χαρακτήρα. Γιατί δεν έχουν κανένα μέσο να επιβάλουν τη θέληση τους στις μάζες, δεν έχουν όργανα εξουσίας. Ως η κοινωνική δύναμη βρίσκεται στα χέρια των ιδιών των εργατών. Οποιοδήποτε κι αν χρειαστεί η χρησιμοποίηση δύναμης, ενάντια σε τραχείς ή επιθέσεις κατά της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, προέρχεται από τις κοινότητες των εργατών στους τόπους εργασίας και βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό τους.

Οι κυβερνήσεις είναι αναγκαίες, η ολόκληρη την περίοδο του μέχρι τώρα πολιτισμού, σαν όργανα της κυρίαρχης τάξης, ώστε να κρατάει σε υποταγή τις εκμεταλλευόμενες μάζες. Επίσης ανέβασαν και διοικητικές λειτουργίες σε ολόσωµα μεγάλοτερο βαθμό, αλλά ο πραγματικός τους χαρακτήρας ως δομών εξουσίας καθορίστηκε από την ανάγκη στήριξης της τάξης κυριαρχίας. Οταν η ανάγκη αυτή εκλείπει, εξαφανίζεται και το όργανο της. Εκείνο που απομένει είναι η διαχείρηση, ένα από τα πολλά είδη εργασίας, το καθήκον μιας ειδικής κατηγορίας εργατών. Η θέση της κυβέρνησης αναλαμβάνει το ζωτικό πνεύμα της οργάνωσης, η διαρκής συζήτηση των εργατών που σκέφτονται από κοινού για την προώθηση της κοινής τους υπόθεσης. Εκείνο που εκβάλλει την υλοποίηση των αποφάσεων των συμβούλων είναι το ηθικό τους κύρος και σε μια τέτοια κοινωνία, το ηθικό κύρος έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις οποιεσδήποτε διαταγές ή τον εξαναγκασμό που ασκεί μια κυβέρνηση.

Όταν, στην προγενέστερη εποχή των κυβερνήσεων που εξουσιάζαν τον λαό, η πολιτική εξουσία χρειαζόταν να παραχωρηθεί στον λαό και στα κοινοβουλιά του, γινόταν ένας διαχωρισμός ανάμεσα στον νομοθετικό και το εκτελεστικό μέρος της διακυβέρνησης και μερικές φορές ολοκληρωνόταν με την ανεξαρτητοποίηση μιας τρίτης εξουσίας, της διακηρυκής. Η θέση ουσιών ήταν έργο των κοινοβουλίων, αλλά η εφαρμογή, η εκτέλεση και η καθημερινή διακυβέρνηση εκμολογήθηκαν σε μια μικρή προνομούχα ομάδα ιδιών. Στην εργασιακή κοινότητα της νέας κοινωνίας η διάκριση αυτή εξαφανίζεται. Η ακόφλαση και η εκτέλεση συνδέονται αναπόσπαστα: αυτοί που πραγματοποιούν την εργασία έχουν να πάρουν τις αποφάσεις και ό,τι αποφασίζουν από κοινού, κρέεται να το εκτελέσουν οι ίδιοι από κοινού. Όταν πρόκειται για μεγάλες μάζες, τα συμβούλια είναι τα όργανα τους για τη λήψη αποφάσεων. Εκεί όπου τα ε-
κτελεστικά καθήκοντα είχαν ανατεθεί σε κεντρικά ὅργανα, αὐτά ἔπερε 
να ἔχουν δύναμιν ἐπιβολῆς, να εἶναι κυβερνήσεις· εἰκεὶ ὅπου τα 
kτελεστικά καθήκοντα βρίσκονται στα χέρια τῶν ἱδιῶν τῶν μαζών, τα 
συμβού- 
λια δὲν ἔχουν τέτοιο χαρακτήρα. Ἐπιπλέον, ἀνάλογα μὲ τα ποικίλα προ-
βλήματα καὶ ἀντικείμενα ῥύμησις καὶ ἀπόφασις, θα σταλοῦν καὶ θα συ-
ναθροιστοῦν διαφορετικά ἁτόμα σε διαφορετικούς συνδυασμοὺς. Στὸν ἰ-
δίο τὸν τομέα τῆς παραγωγῆς, τὸ κάθε ἐργοστάσιο δὲν ἔχει μόνο νὰ ῥο-
γανίσει προσεκτικά τὸ δικό του εὐρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ἀλλὰ καὶ
νὰ συνδέει ὀριζόντια μὲ τὶς παρόμοιες εἰπιχειρήσεις καὶ κάθετα μὲ ὅ-
σους τὸν προμηθεοῦν πρῶτες ύλες ἢ χρησιμοποιοῦν τὰ προϊόντα του.
Στὰ πλαίσια τῆς ἀμοιβαίας εξάρτησης καὶ σύνδεσης τῶν εἰπιχειρήσεων,
ς τῆς συμπαράξις τοὺς μὲ ἀλλούς κλάδους τῆς παραγωγῆς, τὰ συμβούλια 
τῶν συζητοῦν καὶ ἀποφασίζουν θα καλύψουν διαρκῶς εὑρυτέρους τομεῖς,
μέχρι τὴν κεντρικὴ ὁργάνωση τοῦ συνόλου τῆς παραγωγῆς. Απὸ τὴν ἅ-
λη πλευρά, ἡ ὁργάνωσις τῆς κατανάλωσης, ἡ διανομή ὅλων τῶν 
χρεω-
δῶν στὸν καταναλωτή, θα χρειαστεῖ τὰ δικὰ τῆς συμβούλια εκπροσώπων
ὅλων τῶν ενδιαφερομένων καὶ θα ἔχει ἔναν περισσότερο τοπικὸ ἢ περι-
φερειακὸ χαρακτήρα.

Εκτὸς ἀπ' αὐτὴ τὴν ὁργάνωσιν τῆς υλικῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητας,
ὑπάρχει ὁ εὑρὸς τομέας τῶν πολιτιστικῶν καὶ τῶν ἀλλῶν δραστηριο-
τῶν που δὲν εἶναι ἀμεσὰ παραγωγικὰ ἀλλὰ ἔχουν ἔσοχτικὴ σημασία γιὰ
τὴν κοινωνία, ὅπως ἡ ἐκπαίδευσις τῶν παιδιῶν ή ἡ φροντίδα γιὰ τὴν
ὑγεία ὅλων. Ἐδώ ἱσχύει ἡ ἱδία αρχή, δηλαδή ἡ αρχή τῆς αὐτοοργάνωσης αὐ-
τῶν τῶν τομέων ἀπ' ὅσους κάνουν τὴν εργασία. Φαίνεται τελείως φυσικὸ
ὅτι, στὴ φροντίδα γιὰ τὴν υγεία ὅπως καὶ στὴν ὁργάνωσιν τῆς ἐκπαίδευ-
σι, ὅλοι ὅσοι συμμετέχουν ενεργά—στὶ μιὰ περίπτωσι ὅσοι γιατροὶ, στὴν
ἀλλή ὁ διάσκεψι—θα ρυθμίζουν καὶ θα ὁργάνωσον τὴν ὅλη υπηρεσία
μέσω τῶν ενδέκες τῶν. Στὸν καπιταλισμὸ, ὅπως ἔπερε νὰ ἀποκτήσουν
ἐνα ἐπάγγελμα καὶ νὰ ἔσουσι ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη αρρόστομα ή τὴν ἐκγυ-
μνάσια τῶν παιδιῶν, ἡ σύνδεσή τους μὲ τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἔπαιρνε τὴν
μορφή τῆς ἀνταγωνιστικῆς εἰπιχειρήσεως ή τῆς κυβερνητικῆς ῥύμησις καὶ
dιοίκησης. Στὴ νέα κοινωνία, εξαιτίας τῆς πολύ πιο ὁργανικῆς σύν-
δεσης μεταξὺ υγείας και εργασίας ἢ ἐκπαίδευσις καὶ εργασίας, θα ρυθμί-
ζουν τὰ καθήκοντά τους στὰ πλαίσια τῆς στενῆς επαφῆς καὶ σταθερῆς
συνεργασίας τῶν δικῶν τους ὁργάνων επικοινωνίας, τῶν δικῶν τους συμ-
βούλιων, μὲ τὰ ἀλλὰ εργατικὰ συμβούλια.

Στὸ σημείο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ πολιτιστικὴ ζωή, ὁ τομέ-
ας τῆς τέχνης καὶ τῶν ἐπιστημῶν, εἶναι ἀπὸ τὴν ἱδία τῆς τῇ φύση τόσο α-
νακοόπαστα συνισταμένη μὲ τὴν προσωπική κλίση καὶ προσπάθεια, ὁ-
μόνω ἡ ελευθερία προτοβολῆς ἀνθρώπων που δὲν συνθλίβονται ἀπὸ
τὸ βάρος τοῦ ἀκατάπαυστου μόχθου μπορεῖ νὰ εξασφαλίσει τὴν ἀνθρω-
πική της. Αὐτὴ ἡ αλήθεια δὲν αναιρεῖται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι, στοὺς περισ-
μένους αἰῶνες τῆς ταξικῆς κοινωνίας, οἱ πειραμάτων καὶ οἱ κυβερνήσεις προ-
στατεύουν καὶ καταθυμοῦν τις τέχνες καὶ τις επιστήμες, μὲ σκοπὸ βέβαια
να τις χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τους και τη διατήρηση της κυριαρχίας τους. Γενικά, στις πολιτιστικές όπως και σε όλες τις μη παραγωγικές και παραγωγικές δραστηριότητες, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στην οργάνωση που επιβάλλει από τα πάνω ένα διευθυντικό δργάνο και την οργάνωση μέσω της ελευθερίας συνεργασίας των συναδέλφων και συνεργών. Η κεντρική διευθυνόμενη οργάνωση συνιστάται σε μια όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη ρύθμιση σ' όλο τον τομέα, διαφορετικά ο τομέας αυτός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί και να καθοδηγηθεί από ένα κέντρο. Στην αυτοοργάνωση απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους, η πρωτοβουλία πολλάριθμων ειδικών, που όλοι αφοσιώνονται στο έργο τους, τελειοποιούνται το με τη διαρκή επαφή ανάμεσά τους, με την άμεσα, τη μίμηση και την ανταλλαγή απόψεων, καταληγεί αναπόφευκτα σε μια πλούσια ποικιλομορφία μέσω και μεθόδους. Όταν εξαρτάται από την κεντρική διεύθυνση μιας κυβέρνησης, η πνευματική ζωή δεν μπορεί παρά να ξεπέσει στην ανιαρή μονοτονία. Όταν εμπνέεται από τον ελεύθερο αυθορμητισμό των ανθρώπινων παρομοίων των μαζών, θα αναπτύξει αναπόφευκτα η ποικιλία. Η συμβουλιακή αρχή προσφέρει τη δυνατότητα να βρεθούν οι κατάλληλες μορφές οργάνωσης.

Έτσι η συμβουλιακή οργάνωση α’ όλο το κοινωνικό έδαφος υφαίνει ένα ποικιλόμορφο δίκτυο συνεργαζόμενων σωμάτων, που ρυθμίζουν τη ζωή και την πρόοδο της κοινωνίας σύμφωνα με τη δική τους ελευθερία πρωτοβουλία. Και όλα όσα συζητούνται και αποφασίζονται στα συμβούλια αντλούν την πραγματική τους δύναμη από την κατανόηση, τη θέληση, τη δράση της ιδιαίτερας εργαζόμενης ανθρωπότητας.

8. Η ανάπτυξη

Όταν στον δύσκολο αγώνα κατά τον κεφαλαίου, όπου εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν τα εργατικά συμβούλια, η εργατική τάξη κατάδεικνυόταν με τον έργο της, την οργάνωση της παραγωγής.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι η νίκη δεν θα είναι ένα συμβάν, που τελειώνει τον αγώνα και εγκαίνιαζε την επακολουθούσα τότε περίοδο ανοικοδόμησης. Γνωρίζουμε ότι ο κοινωνικός αγώνας και η οικονομική συγκρότησή δεν θα είναι διαχωρισμένα, αλλά θα συνδέονται σαν μια σειρά επιτυχών στον αγώνα και απαρχή της νέας οργάνωσης, που θα διακόπτονται ίσως από περίοδους θαλάσσης ή κοινωνικής αντιδράσεως. Τα εργατικά συμβούλια, που αναπτύσσονται σαν όργανα αγώνα, θα είναι συγχρόνως όργανα ανοικοδόμησης. Οι ικανοποιημένος, για να διευκολυνθεί η κατανόηση του ζητήματος, θα κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο καθόταν σαν να ήταν ξέχωρα, σαν να ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Για να δουμε τον αληθινό χαρακτήρα του μετασχηματισμού της κοινωνίας.
θα τον εξετάσουμε, με σχηματικό τρόπο, σαν μια ομοιόμορφη και συνεχή διαδικασία που αρχίζει «την επομένη της νίκης».

Μόλις οι εργάτες γίνουν κύριοι των εργοστασίων, κύριοι της κοινωνίας, θα βάλουν τις μηχανές σε λειτουργία. Ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να περιμένει, η εξασφάλιση της ζωής είναι η πρωταρχική αναγκαιότητα και η ζωή τους, η ζωή της κοινωνίας, εξαρτάται από την εργασία τους. Από το χάος του θρυμματισμού και καπιταλισμού πρέπει να δημιουργηθεί μέσα των συμβουλίων η πρώτη εργατική τάξη πραγμάτων. Στον δρόμο τους θα συναντήσουν απέλευσες δυσκολίες. Θα χρειαστεί να υπερνικηθεί η αντίσταση κάθε είδους, η αντίσταση από εξαρτήτρα, από παρανόηση, από άγνοια. Αλλά νέες, ανυποψίαστες μέχρι τώρα δυναμικές έχουν δημιουργηθεί, οι δυνάμεις του ενθουσιασμού, της αφοσίωσης, της διοριστικότητας. Η εξαρτήτρα πρέπει να νικηθεί με αποφασιστική δράση, η παρανόηση να εκλείψει με υπομονετική πειθω, η άγνοια να υπερπνικήθει με αδιάκοπη προπαγάνδα και διάδοση. Η ρύθμιση της παραγωγικής διαδικασίας βελτιώνεται συνεχώς με την αδιάκοπη ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των τόπων εργασίας, με την κάλυψη ολόκληρων ευρύτερων τομέων της παραγωγής, με διαρκώς ακριβείτερους υπολογισμούς και εκτιμήσεις στη σχεδιοποίηση. Έτσι, βήμα προς βήμα, η κοινωνική οικονομία γίνεται μια συνεδρία ελεγχόμενη οργάνωση, που είναι ικανή να εξασφαλίσει τα χρειάζεται της ζωής σε όλους.

Το καθήκον των εργατικών συμβουλίων δεν τελειώνει με την πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος. Αντίθετα, αυτό αποτελεί μόνο την εισαγωγή στο πραγματικό, ευρύτερο και σημαντικότερο έργο τους. Τότε εγκαίνιάζεται μια περίοδος γοργής ανάπτυξης. Μόλις οι εργάτες νιώσουν κύριοι της εργασίας τους, ελεύθεροι να εκτυλίξουν τις δυνάμεις τους, η πρώτη τους παρόμοια θα είναι η ακλόνητη θέληση να εξαλείψουν όλη τη μιξείρα και ασχήμια, να βάλουν τέλος στις ανεπάρκειες και τις καταχρήσεις, να καταστρέψουν όλη τη φτώχεια και τη βαρβαρότητα, αυτή την κληρονομιά του καπιταλισμού που ατιμάζει την υφήλιο. Μια τεράστια καθυστέρηση θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτό που είχαν οι μάζες βρισκόταν πολύ πίσω απ'ό,τι μπορούσαν και έπρεπε να έχουν κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι ανάγκες τους, όταν θα υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν, θα ανυψώθουν σε ανώτερα επίπεδα-το ύψος του πολιτισμού ενός λαού μετρείται από την έκταση και την ποιότητα των βιοτικών του απαρτήσεων. Με την απλή χρησιμοποίηση των υπαρχόντων μέσων και μεθόδων εργασίας, η ποσότητα και η ποιότητα των σπιτιών, των τροφίμων και του ρουχισμού, που θα τεθούν στη διάθεση όλων, θα ανυψωθεί σ'ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στην υπάρχουσα παραγωγικότητα της εργασίας. Ολη η παραγωγική δύναμη που στην προηγούμενη κοινωνία σπατάλισταν ή χρησιμοποιούνταν για την πολυτελή διαβίωση των κυρίαρχων, μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των ανεμένων αναγκών των μαζών. Έτσι κι αυτή είναι η πρώτη καινοτομία της νέας κοινωνίας, θα προκύψει μια γενική ευημερία.
Αλλά επίσης, από την αρχή κιόλας, η οπισθοδρομικότητα των μεθό-
δών παραγωγής θα επισύρει την προσοχή των εργατών. Οι εργάτες θα
αρνηθούν να ταλαιπωρούνται και να μοχθούν εξαιτίας πρωτόγονων εργα-
λείων και πεπαλαιωμένων μεθόδων εργασίας. Αν οι τεχνικές μέθοδοι και
οι μηχανές βελτιστούν με τη συστηματική εφαρμογή όλων των γνωστών
εφευρέσεων της τεχνικής και ανακαλύψεων της εποχής, η παραγωγι-
kότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Αυτή η βελτιωμένη
tεχνική θα γίνει προσιτή σε όλους. Η ενσωμάτωση στην παραγωγική ερ-
γασία των πολυάριθμων ατόμων που προηγουμένως υποχρεώνονταν να
σπαταλούν τις δυνάμεις τους στον κυκλώνα του μικρομορίου, επειδή ο
καπιταλισμός δεν είχε δουλειά γι' αυτούς ή σαν σικακοί υπηρέτες της
κατέχουσας τάξης, τότε συμβαλλόταν στη μείωση των αναγκαίων οφρών ερ-
γασίας για όλους. Θα είναι λοιπόν μια εποχή έντονης δημιουργικής δρα-
στηριότητας. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να προκύψει από την προ-
tοβούλια των έμπειρων παραγωγών στις επιχειρήσεις. Αλλά μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με τη διαρκή συζήτηση, τη συνεργασία, την αμοι-
βαία εμπνευση και άμυλα. Έτσι τα όργανα της συνεργασίας, τα συμβο-
ύλια, θα βρίσκονται σε συνεχή δράση. Σ' αυτή την καινούργια συγκρότη-
ση και οργάνωση ενός διαρκούς βελτιωνόμενου παραγωγικού μηχανι-
σμού, τα εργατικά συμβούλια, σαν συνδετικές νευρικές ινές της κοινωνι-
ας, θα αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ενώ η αρθονια των
χρεωδών της ζωής, η γενική ευημερία, αντιπροσωπεύει την παθητική
πλευρά της καινούργιας ζωής, η ενεργητική πλευρά της — η αναμόρφωση
της ιδίας της εργασίας— κάνει τη ζωή απόλαυση μιας λαμπρής δημιουργι-
κής εμπειρίας.

Ολόκληρη η όψη της κοινωνικής ζωής αλλάζει. Το ίδιο και η πιο ε-
ξωτερική εμφάνιση της, το περιβάλλον και τα αντικείμενα, που με την
αυξανόμενη αρμονία και ομορφία τους δείχνουν την ευγένεια της εργα-
σίας που τα διέπλασε. Έτσι επιβεβαιώνεται ξανά αυτό που ελέγε ο Ουτι-
λιαμ Μόρρις1, αναφέρομενος στην τεχνουργία των παλιών καιρών με τα
απόλα εργαλεία: ότι η ομορφιά των προϊόντων της οφειλόταν στο γεγονός
πως η εργασία ήταν χαρά για τον άνθρωπο (κι άρα εξαφανίστηκε μέσα
στην ασχολία του καπιταλισμού). Αλλά τάρα επιβεβαιώνεται στο ανάπο-
τρο επίπεδο της κυριαρχικής χρησιμοποίησης της τελευταίας τεχνικής.
Ο Ουτλιαμ Μόρρις αγαπούσε το εργαλείο του τεχνίτη και μισούσε τη
μηχανή του καπιταλιστή. Για τον ελεύθερο εργάτη του μέλλοντος ο χει-
ρισμός των ύρια κατασκευασμένων μηχανημάτων, προκαλούντας μια εντα-
ση της αντίληψης, θα είναι πηγή πνευματικής δέοσης, ψυχικής ευ-
χαρίστησης, διανοητικής ομορφίας.

1. Ουτλιαμ Μόρρις (1834-1896): Αγγλός συγγραφέας, πολύπλευρος
καλλιτέχνης και σοσιαλιστής. Στα ελληνικά κυκλοφορεί το κλασικό βιβλίο του
Νέα από Πουθενά. εκδ. Ελεύθερος Τύπος (Σ.τ. Μ.).

72
Η τεχνική κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο, κυρίαρχο της ζωής του και των πεπρωμένων του. Εξοντας φτάσει στο τωρινό υψηλό της επίπεδο μέ-
σα από μια επίπονη διαδικασία ανάπτυξης πολλών χιλιετιρίδων εργασι-
ας και αγώνα, βάζει τέλος σε κάθε πείνα και φτώχεια, σε κάθε μόχθο και
σκλαβία. Θέτει όλες τις δυνάμεις της φύσης στην υπηρεσία της ανθρω-
πότητας και των αναγκών της. Η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών ανοί-
γει στον άνθρωπο τον δρόμο για νέες μορφές και νέες δυνατότητες ζωής,
τόσο πλούσιες και πολύπλευρες ώστε υπερβαίνουν κατά πολύ στις προ-
πομόριες να φανταστούμε σήμερα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει
η τεχνική από μόνη της. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στα χέρια
μας ανθρωπότητας που έχει συνεννοηθεί συνειδητά, με ισχυρούς δεσμούς
αδελφότητας, σε μια εργασιακή κοινότητα που ελέγχει η ιδια η ζωή
της. Από κοινού, αδιάσπαστα συνδεδεμένες, η τεχνική σαν ολική βάση
και ορατή δύναμη και η κοινότητα σαν ηθική βάση και συνειδήση, καθο-
ρίζον την πλήρη αναμόρφωση της εργασίας.

Αλλά και ο άνθρωπος ο ιδίος αλλάζει μαζί με την εργασία του. Τώρα
τον κυριεύει ένα νέο αίσθημα, το αίσθημα της ασφάλειας. Επιτέλους, το
βάρος της βασιλιστικής έγνωσης για την επιβίωση φεύγει από τους ά-
μους της ανθρωπότητας. Σ’ όλους τους περασμένους αιώνες, από την αρ-
χέγονη άγρια κατάσταση μέχρι τον σύγχρονο πολιτισμό, η επιβίωση δεν
ήταν εξασφαλισμένη. Ο άνθρωπος δεν έλεγχε τη συντήρησή του. Πά-
ντατο, ακόμα και στις περιόδους ευημερίας, ακόμα και για τους πλού-
σιους, πέρα από την ψυχαίνηση της αένας ευημερίας, μέσα στο υπο-
συνείδητο, φόβιζα μια βουβή ανησυχία για το μέλλον. Μια δικής κα-
ταπίεση, αυτό το άγχος εντολαζόταν στις καρδίες, βάραινε συντριπτικά στο
μαμλό και εμποδίζει την άνθιση της ελευθερίας σκέψης. Για μας, που
κι ερείς ζούμε κάτω απ’ αυτή την πίεση, είμαι αδυνατό να φανταστούμε
ti bαbια αλλαγή στη νοστροπια, στην κοιμωμoπεραση, στον χαρακτήρα,
θα φέρει η εξαφάνιση κάθε άγχους στη ζωή. Οι παλίες πλάνες και προ-
λήψεις, που στους περασμένους καιρούς στήριζαν την άνθρωποτήτα μέ-
σα στην πνευματική της απόγνωση, τώρα εξαφανίζονται. Εφόσον ο άν-
θρωπος νιώθει με συγκορύφως ότι στις αλληλεγγυες κυρίες της ζωής, η
θέση των πλανών και προλήψεων καταλαμβάνεται από τη γνώση που εί-
ναι προσετή σε όλους, από την πνευματική ομορφιά μιας σφαιρικής επι-
στημονικής κοιμωμόπερασης.

Ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι στην ιδια την εργασία, η αναμόρφωση
tης ζωής θα φανεί στην προετοιμασία της μελλοντικής εργασίας, στην
εκπαιδευση και στην κατάρτιση της επόμενης γενιάς. Είναι εφόσον κάθε
οργάνωση της κοινωνίας έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα εκπαι-
δευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της, αυτή η ρητή αλλαγή του συ-
στήματος παραγωγής θα συνοδεύεται αναγκαστικά και άμεσα από μια ρη-
τική αλλαγή της εκπαιδευσης. Στην αρχική οικονομία της μικρής παρα-
γώνης, στον κόσμο του αγρότη και του τεχνίτη, η οικογένεια με τον φυ-
σικό καταμερισμό εργασίας της ίται το βασικό στοιχείο της κοινωνίας
και της παραγωγής. Εκεί τα παιδιά μεγάλωναν και μάθαιναν τις μεθόδους εργασίας, συμμετέχοντας βαθμιαία στην εργασία. Αργότερα, στον καπιταλισμό, η οικογένεια έχασε την οικονομική της βάση γιατί η εργασία μεταφερόταν ολοένα περισσότερο στα εργοστάσια. Η εργασία έγινε μια κοινωνική διαδικασία με ευρύτερη θεωρητική βάση. Έτσι έγινε απαραίτητη για όλους μια ευρύτερη γνώση και μια περισσότερο πνευματική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, άνοιξαν τα σχολεία, όπως τα ξέρουμε σήμερα: ολόκληρα πλήθη παιδιών, που μορφώνονταν σε μεμονωμένα σπίτια χωρίς καμία οργανική σύνδεση με την εργασία, συνέρχονταν στα σχολεία για να αποκτήσουν τις αφηρημένες γνώσεις που χρειάζεται η κοινωνία και πάλι χωρίς άμεση σύνδεση με τη ζωντανή εργασία. Η εκπαίδευση αυτή ήταν φυσικά διαφορετική ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Για τα παιδιά της αστικής τάξης, για τους μελλοντικούς αξιωματούχους και διανοούμενους, είναι η καλή θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση που θα τους επέτρεπε να διευθύνουν και να κυβερνήσουν την κοινωνία. Για τα παιδιά των αγροτών και των εργατών, ένα απαραίτητο μέσο: η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική που χρειάζονται για την εργασία, με συμπλήρωμα την ιστορία και τα θρησκευτικά για να είναι υπάρχουν και να σέβονται τους αφέντες και κυβερνήτες τους. Οι λόγιοι συγγραφείς παιδαγωγικών εγχειριδίων, αγνοώντας την κοινωνική βάση αυτών των συνθηκών τις οποίες θεωρούν αιώνες, μάταια προσπάθησαν να εξηγήσουν και να εξομολογήσουν τις διαμάχες που προέρχονται απ' αυτό τον διαχωρισμό μεταξύ παραγωγικής εργασίας και εκπαίδευσης, από την αντίφαση μεταξύ της περιοριστικής οικογενειακής απομόνωσης και του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής.

Στον νέο κόσμο της παραγωγής με τη συνεργασία, οι αντιφάσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί και η αρμονία μεταξύ ζωής και εργασίας αποκαθίσταται τώρα στην πλατιά βάση του συνόλου της κοινωνίας. Η εκπαίδευση των νέων συνίσταται εξανά στην εκμάθηση των μεθόδων εργασίας και των θεμελίων τους με τη βαθμιαία συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία κι όχι στα πλαίσια μιας οικογενειακής απομόνωσης· τώρα που η εξασφάλιση των χρεωδιών της ζωής έχει αναληφθεί από την κοινότητα, η οικογένεια, εκτός από τη λειτουργία της σαν παραγωγική μονάδα, χάνει και τη λειτουργία της καταναλωτικής μονάδας. Η κοινωνική ζωή, που αντιστοιχεί στις σχετικές παραμέτρους των ιδιων των παιδιών, θα καταλάβει πολύ σημαντικότερη θέση. Εγκαταλείπονται το μικρό σπίτι, τα παιδιά μπαίνουν στον απέραντο ανοιχτό χώρο της κοινωνίας. Ο ερμηνευτικός συνδυασμός σπιτιών και σχολείων παραχωρεί τη θέση τους στις κοινοτίτες των παιδιών, που καθορίζοντας σε μεγάλα βαθμού τη ζωή τους κάτω από την προσεκτική καθοδήγηση ενήλικων παιδαγωγών. Η εκπαίδευση, από παθητική απορρόφηση διδασκαλιών που έρχονται από τα πάνω, γίνεται πρωταρχικά προσωπική δραστηριότητα, προσανατολισμένη προς την κοινωνική εργασία και συνδεδεμένη μαζί της. Τώρα τα κοινωνικά αίσθη-
ματα, που ακόμα επιβιώνουν σ’ όλους σαν κληρονομιά αρχέγονων καιρών, αλλά που είναι ιδιαίτερα έντονα στα παιδιά, μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να καταστέλλονται από την αναγκαιότητα του εγωισμού στον καπιταλιστικό αγώνα για την επιβίωσή.

Ενώ οι μορφές της εκπαίδευσης καθορίζονται από τη δραστηριότητα της κοινότητας και την αυτονέργεια του καθένα, το περιεχόμενο της εξαρτάται από τον χαρακτήρα του συστήματος παραγωγής προς το οποίο προσανατολίζεται. Αυτό το σύστημα παραγωγής είχε διαρκώς περισσότερο σαν βάση του, ιδίως κατά τον περασμένο αιώνα, την εφαρμογή της επιστήμης στην τεχνική. Η επιστήμη έκανε τον άνθρωπο κυρίαρχο των φυσικών δυνάμεων αυτή η κυριαρχία έκανε εφικτή την κοινωνική επανάσταση και προσφέρει τη βάση της νέας κοινωνία. Οι παραγωγοί μπορούν να είναι κύριοι της εργασίας τους, της παραγωγής, μόνο αν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κυριαρχικά αυτές τις επιστήμες. Επομένως, η νέα γενιά πρέπει πρώτα απ' όλα να διδαχθεί τις φυσικές επιστήμες και τις εφαρμογές τους. Η επιστήμη δεν θα είναι πια, όπως στον καιρό του καπιταλισμού, μονοπάτι μιας μικρής μειονότητας διανοουμένων, με την αμαθή μάζα περιορισμένη σε εξαρτημένες δραστηριότητες. Η επιστήμη στο σύνολό της θα είναι ανοιχτή για όλους. Αντι για τη διαίρεση μεταξύ της μονόπλευρης χειρονακτικής και της μονόπλευρης διανοητικής εργασίας, ας ειδικοποιήσουμε δύο τάξεις, τώρα πραγματοποιείται ο αρμονικός συνδυασμός της χειρονακτικής και της διανοητικής εργασίας για όλους.

Αυτό θα είναι απαραίτητο και για την παραπέρα ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας, που εξαρτάται από τη συνεχίζομενη πρόοδο του θεμελίων της, της επιστήμης και της τεχνικής. Τώρα η δημιουργία της γνώσης και η εφαρμογή της στην εργασία δεν απαρτίζονται μόνο μια μειονότητα καταρτισμένων διανοουμένων, αλλά τα γεγονότα μυαλά ολόκληρου του λαού. Ετσι μπορεί να αναμένεται στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής ένας τέτοιος ρυθμός προοδού, ώστε απέναντι του η πολυεκθειασμένη πρόοδος της καπιταλιστικής εποχής να αποτελεί απλώς μια μέτρια αρχή.

Στον καπιταλισμό υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στα καθήκοντα των νέων και των ενηλίκων. Οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν και να ενηλικείς να δουλεύουν. Είναι φανερό ότι, όσοι οι εργαζόμενοι μοιχθούν στην υπηρεσία άλλοι για ένα σκοπό που αντιφαίρεται προς τη δική τους ευημερία και ευχαριστία για να παραχθεί το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για το κεφάλαιο, κάθε ικανότητα πρέπει, μόλις αποκτηθεί, να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα έσχατα όρια του χρόνου και των ανθρώπινων δυνάμεων. Ο χρόνος των εργατών δεν πρέπει να σπαταλείται για την εκμάθηση διαρκώς καινούργιων πρακτικών. Ελάχιστοι ενηλικείς είχαν τη δυνατότητα και ακόμα λιγότερο το καθήκον, να μορφώνονται συνεχώς στη διάρκεια της ζωής τους. Στη νέα κοινωνία αυτή η διαφορά εξαφανίζεται. Τώρα για τους νέους η εκμάθηση συνιστάται στη συμμετοχή, σε αυξανόμενο βαθμό όσο περνάνε τα χρόνια, στην παραγωγική εργασία. Από την άλλη
πλευρά, με την αύξηση της παραγωγικότητας και την απουσία εκμετάλλευσης, οι ενήλικες έχουν διαρκώς περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πνευματικές δραστηριότητες. Αυτό τους επιτρέπει να συμβαδίζουν με τη γοργή ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας, πράγμα που τους είναι όντως απαραίτητο. Η συμμετοχή στις συζητήσεις και αποφάσεις είναι δυνατή μόνο αν μπορούν να μελετήσουν τα τεχνικά προβλήματα που διαρκώς επιτύχουν και κεντρίζουν την προσοχή τους. Η μεγάλη άνθιση της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης της τεχνητής και της επιστήμης, της βιοτικής ασφάλειας και της αφοβιοκεντρικής κυματικής πάνω στη φόση και στη ζωή, μπορεί να εξασφαλίσει μόνο με την αύξηση των ικανοτήτων και των γνώσεων όλων των συνεργαζομένων. Η άνθιση αυτή δίνει στη ζωή τους ένα νέο περιεχόμενο συναρπαστικής δραστηριότητας, εξυπόνει την υπαρχή τους και τη μεταμόρφωση σε συνειδητή απόλαυση μιας πρόθυμης συμμετοχής στις πνευματικές και πρακτικές προοδείς του νέου κόσμου.

Σ' αυτές τις φυσικές επιστήμες προστίθενται τώρα οι νέες επιστήμες της κοινωνίας, οι οποίες δεν υπήρχαν στον καπιταλισμό. Το ιδιαίτερο γνώμονα του νέου συστήματος παραγωγής είναι ότι ο ανθρώπος κυριαρχεί τώρα πάνω στις κοινωνικές δυνάμεις που καθορίζουν τις ιδέες και τις παρομοιώσεις του. Η πρακτική αυτή κυριαρχία θα εκφραστεί αναπόδεικτα στη θεωρητική κυματικά, στη γνώση των φαινομένων και των καθοριστικών δυνάμεων της ανθρώπινης δράσης και ζωής, της σκέψης και των αισθημάτων. Στους παλαιότερους καιρούς, όταν η κοινωνική προέλευση ήταν άγνοια εξαίτιας της άγνωσης για την κοινωνία, η δύναμή τους αποδείχθηκαν στην υπερφυσικότητα του πνεύματος, σε μια μυστικοδομή ισχύς του νου και οι επιστήμες που ασχολούνταν μαζί τους, οι λεγόμενες επιστήμες του ανθρώπου, χαρακτηρίζονταν επιστήμες του πνεύματος: ψυχολογία, φιλοσοφία, ηθική, ιστορία, κοινωνιολογία, αισθητική. Οπως και μ' όλες τις επιστήμες, οι απολογίες τους ήταν γεμάτες πραγματικά μυστικισμό και προσκόλληση στην παράδοση. Αλλά, αντιθέτα από τις φυσικές επιστήμες, η ανοδός τους σε πραγματικά επιστημονικό επίπεδο εμποδίστηκε από τον καπιταλισμό. Αδυνατούσαν να βρουν σταθερό έδαφος επειδή, στον καπιταλιστικό κόσμο, έκεινοι από το μέμονωμένο ανθρώπινο πλάσμα στον ατομικό του νου, επειδή σ' εκείνους τους καιρούς της ατομικισμού δεν ήταν γνωστό ότι ο ανθρώπος είναι ουσιωδός κοινωνικό ον, ότι άλλως οι ικανότητές του πηγάζουν από την κοινωνία και καθορίζονται απ' αυτήν. Τώρα όμως η κοινωνία είναι απόλυτα προσιτή στο βλέμμα του ανθρώπου, σαν οργανισμός αλληλουσιονιστικός ανθρώπινος όντως και που ο ανθρώπινος νος γίνεται αντιληπτός σαν το πρασαρχικό όργανο της αλληλουσιονιστικής τους, θα μπορούν πια να εξελιχθούν σε πραγματικές επιστήμες.

Η πρακτική σπουδαιότητα των επιστημών αυτών για τη νέα κοινότητα δεν είναι μικρότερη απ' ό,τι των φυσικών επιστημών. Ασχολούνται με τις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στον ανθρώπο, καθορίζοντας τις σχέ-
σεις του με τους συνανθρώπους του και με τον κόσμο, υποκινώντας τις
dραστηριότητές του στην κοινωνική ζωή, εμφανιζόμενες στα γεγονότα
tης ιστορίας, περασμένα και τωρινά. Σαν πανίσχυρα πάθη και τυφλές παρα-
ρομνήσεις, οι δυνάμεις αυτές έδρασαν στους μεγάλους κοινωνικούς αγώ-
νες της ανθρωπότητας, άλλοτε φλογίζοντας τον άνθρωπο για τις πιο τολ-
μηρές ενέργειες και άλλοτε, μέσω εξίσου τυφλών παραδόσεων, κρατώ-
ντας τον στην απάτη και την υποταγή – και παραμένοντας πάντα αυ-
θόρμητες, ανεξέλεγκτες, άγνωστες. Η νέα επιστήμη του ανθρώπου και
tης κοινωνίας αποκαλύπτει αυτές τις δυνάμεις κι έτσι επιτρέπει στον άν-
θρωπο να τις ελέγξει με τη συνειδητή γνώση. Από αφέντες που τον κα-
τευθύνουν μέσω παθητικών ενστίκτων γίνονται υπηρέτες, που κυβερνώ-
νται από τον αυτοέλεγχο και κατευθύνονται από τον άνθρωπο προς τους
συνειδήτα διαμορφωμένους στόχους.

Η μόρφωση της νέας γενιάς μέσα στη γνώση αυτών των κοινωνικών και
πνευματικών δυνάμεων και η εκμάθηση της συνειδητής διεύθυνσής
tους, θα είναι ένα από τα κύρια εκπαιδευτικά καθήκοντα της νέας κοινω-
νίας. Έτσι οι νέοι θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναπτύξουν όλα
τους τα χαρίσματα πάθους και θέλησης, νοημοσύνης και ενθουσιασμού
και να τα εφαρμόζουν στην πρακτική δραστηριότητα. Πρόκειται για μια
εκπαίδευση που αφορά τις γνώσεις αλλά και τον χαρακτήρα. Αυτή η
προσεκτική εκπαίδευση της νέας γενιάς, θεωρητική καθώς και πρακτική,
stις φυσικές επιστήμες καθώς και στην κοινωνική συνείδηση, θα αποτε-
λέσει ένα θεμελιώδες στοιχείο στο νέο σύστημα παραγωγής. Μόνο έτσι
θα εξασφαλιστεί μια ανεμπόδιστη πρόοδος της κοινωνικής ζωής. Και έ-
tοσο, επίσης, το σύστημα παραγωγής θα εξελιχθεί σε ολοένα ανεπτυ-
ξμένες μορφές. Με τη βαθιά θεωρητική γνώση των επιστημών της φύσης και
tης κοινωνίας και με την πρακτική τους εφαρμογή στην εργασία και στη
ζωή, οι εργάτες θα κάνουν τον πλανήτη χαρούμενο κατοικία μιας ελεύθε-
ρης ανθρωπότητας.
ΜΕΡΟΣ Β': Ο ΑΓΩΝΑΣ

1. Ο συνδικαλισμός

Το έργο της εργατικής τάξης να πάρει στα χέρια της την παραγωγή και να την οργανώσει, χρειάστηκε να το εξετάσουμε πρώτο. Για να συνεχιστεί ο αγώνας είναι απαραίτητο να βλέπουμε μπροστά μας τον στόχο καθαριά και με σαφήνεια. Αλλά ο ίδιος ο αγώνας, η κατάκτηση της κυριαρχίας πάνω στην παραγωγή, είναι το πρωταρχικό και δυσκολότερο μέρος του άλλου έργου. Σ’ αυτον ακριβώς τον αγώνα θα δημιουργηθούν τα εργατικά συμβούλια.

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τις μελλοντικές μορφές του αγώνα των εργατών για ελευθερία. Εξαρτώνται από τις κοινωνικές συνθήκες και θα μεταβάλλονται ταυτόχρονα με την αύξηση της δύναμης της εργατικής τάξης. Θα είναι λοιπόν απαραίτητο να εξετάσουμε πώς αγωνιστέσθηκε μέχρι τώρα η εργατική τάξη, προσαρμόζοντας τους τρόπους δράσης της στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Μόνο διδασκόμενοι από την εμπειρία των προκατόχων μας και εξετάζοντάς την κριτικά θα ειμαστε κι εμείς με τη σειρά μας σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της στιγμής.

Σε κάθε κοινωνία που θεμελιώνεται στην εκμετάλλευση μιας εργαζόμενης τάξης από μια κυρίαρχη τάξη, υπάρχει ένας αγώνας για την κατανομή του συνολικού προϊόντος της εργασίας ή, με άλλα λόγω, για τον βαθμό εκμετάλλευσης. Ετσι, η μεσαιωνική εποχή, όπου και οι μεταγενέστεροι αιώνες, είναι γεμάτη από ακατάπαυστους αγώνες και λυσσώδεις μάχες ανάμεσα στους γαϊκτήμονες και τους χωρικούς. Ταυτόχρονα εμφανίζεται και ο αγώνας της ανερχόμενης τάξης των αστόν εναντίον των ευγενών και της μοναρχίας, με αντικείμενο την κυριαρχία στην κοινωνία. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος ταξικής πάλης, που συνδέεται με την άνοδο ενός νέου συστήματος παραγωγής βασισμένο στην ανάπτυξη της τεχνικής, της βιομηχανίας και του εμπορίου. Η πάλη διεξάγοταν ανάμεσα στους κατόχους της γης και τους κατόχους του κεφαλαίου, ανάμεσα στην παρακμάζουσα φευγαρχία και το ανερχόμενο κεφαλαιακό σύστημα. Μέσα από μια σειρά κοινωνικών αναταραχών, πολιτικών επαναστάσεων και πολέμων, στην Αγγλία, στη Γαλλία και κατόπιν σε άλλες χώρες, η κεφαλαιακή τάξη απέκτησε πλήρη κυριαρχία πάνω στην κοινωνία.

Στον κεφαλαιακό, η εργατική τάξη έχει να διεξάγει και τα δύο είδη αγώνα εναντίον του κεφαλαίου. Πρέπει να συνηθίσει έναν αδιάκοπο αγώνα για την άμβλυνση της συντηρητικής πίεσης της εκμετάλλευσης, για την αύξηση των μισθών, για τη διεύρυνση ή διατήρηση του μεριδίου της στο συνολικό προϊόν. Από την άλλη πλευρά, καθός αναπτύσσεται η δυ-
να μή της, πρέπει να αποκτήσει την κυριαρχία στην κοινωνία για να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να εγκαθιδρύσει ένα νέο σύστημα παραγωγής.

Όταν, κατά τις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κλαστικές και στη συνέχεια υφαντικές μηχανές, είδαμε εξεγερμένους εργάτες να τις καταστρέφουν. Δεν ήταν εργάτες με τη σύγχρονη έννοια, δεν ήταν μισθωτοί. Ήταν μικροτεχνές, προηγομένους ανεξάρτητους, που τώρα είχαν εξαθλιωθεί εξαιτίας του ανταγωνισμού της φθηνής μηχανικής παραγωγής και προσπαθούσαν μάταια να εξαλείψουν την αιτία της μιέριας τους. Μετέπειτα, όταν αυτοί ή η παιδία τους έγιναν μισθωτοί εργάτες που χειρίζονταν οι ιδιούς τις μηχανές, η θέση τους μεταβλήθηκε. Το ίδιο ισχύει και για τις στρατιές των χωρικών που, στ’ ολόκληρο τον 19ο αιώνα της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας, συνέρχονταν στις πόλεις προσελκύοντας απ’ αυτό που θεωρούσαν καλούς μισθούς. Στη σύγχρονη εποχή τα εργοστάσια επανδρώνονται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από παιδία των ιδιών των εργατών.

Για όλους αυτούς, ο αγώνας για καλύτερες συνθήκες εργασίας αποτελεί άμεση ανάγκη. Οι εργοδότες, πιέζοντας από τον ανταγωνισμό και επιδιώκοντας τη διεύρυνση των κερδών τους, προσπαθούν όσο το δυνατόν να μειώσουν τους μισθούς και να αυξήσουν τις ύφες εργασίας. Αρχικά, οι εργάτες, αδύναμοι εξαιτίας του καταναγκασμού της πείνας, υποχρεώνονται να υποκύπτουν σιωπηλά. Αλλά ύστερα, ξεσπάει μια αντίσταση με τη μόνη δυνατή μορφή: την άρνηση των εργατών να δουλέψουν, την απεργία. Στην απεργία οι εργάτες για πρώτη φορά ανακαλύπτουν την ισχύ τους, στην απεργία εμφανίζεται η αγωνιστική τους δύναμη. Από την απεργία ξεπερνάει η συνένωση όλων των εργατών του εργοστασίου, του κλάδου, της χώρας. Από την απεργία βιολογεί ελιξίνη του αλληλεγγύη, το αίσθημα συντροφικότητας με τους συναδέλφους, ενότητας με ολόκληρη την τάξη: η πρώτη ανατολή εκείνου που θα γίνει κάποιο μέρα ο ξωσγόνος ηλιος της νέας κοινωνίας. Η αλληλοβοήθεια, που εμφανίστηκε αρχικά με τους αυθόρμητους και περιστασιακούς εράνους, συντομα πάρει την παγωμένη μορφή του συνδικάτου.

Για μια υγιή ανάπτυξη του συνδικαλισμού, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Το τραχύ έδαφος της ανομίας, των αστυνομικών αυθαιρεσίων και απαγορεύσεων, που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά προκαταληκτικών καιρών, πρέπει να λειτουργεί προτού μπορέσουν να ανεγερθούν στέρεα οικοδομήματα. Συνήθως, οι ιδιοί οι εργάτες υποχρεώνονται να εξαναφαλίσουν αυτές της προϋποθέσεις. Στην Αγγλία, είχαμε την επαναστατική καμπάνια του Χαρτμπέιτο. Στη Γερμανία, μισό αιώνα αργότερα, είχαμε τον αγώνα της Σοσιαλδημοκρατίας που, επιβάλλοντας την ανεγερότριτη των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργατών, έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη των συνδικάτων.

Τώρα οικοδομούνται ισχυρές οργανώσεις, που περιλαμβάνουν τους εργάτες του ιδίου επαγγέλματος σ’ ολόκληρη τη χώρα και δημιουργούν
δεσμούς με τα άλλα επαγγέλματα καθώς και, σε διεθνή κλίματα, με συν-
δικάτα άλλου του κόσμου. Η τακτική πληρωμή υπηρέτων εισφορών προμη-
θεύει τα σημαντικά κονδύλια υποστήριξης των απεργών, όπως οι απρό-
θυμοι καπιταλιστές χρειάζονται να εξαναγκαστούν να παραχωρήσουν υπο-
φερτές συνθήκες εργασίας. Οι ικανότεροι από τους συναδέλφους, μερι-
κές φορές θώματα της οργής του εχθρού από προηγούμενους αγώνες, γί-
νονται έμμισθα στελέχη που, σαν ανεξάρτητοι και ειδήμονες εκφραστές των εργατικών συμφερόντων, μπορούν να διαπραγματεύονται με τους κα-
πιταλιστές εργοδότες. Με μια απεργία την κατάλληλη στιγμή, με την υ-
ποστήριξη ολόκληρης της δύναμης του συνδικάτου και με τις συνακο-
λουθές διαπραγματεύσεις, μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες για κα-
λύτερους και πιο ομοιόμορφους μισθούς και για μικρότερη εργάσιμη ημέ-
ρα. Στο μέτρο που τη τελευταία δεν καθορίζεται ακόμα με νόμο.

Επομένως, οι εργάτες δεν είναι πια ανίσχυρα άτομα, εξαναγκασμένα από την πείνα να πουλήσουν την εργασιακή τους δύναμη, σε οποιοδήποτε τι-
μή. Τώρα προστατεύονται από το συνδικάτο τους, προστατεύονται από τη δύναμη των ιδιών τους στην αλληλεγγύη και συνεργασία, γιατί το κάθε μέλος δεν δίνει απλώς ένα μέρος των αποδοχών του για τους συναδέ-
λφους, αλλά είναι και πρόθυμο να ρυθμιστεί και διοργανώσει τη δουλειά του για να υπερασπίσει την οργάνωση, την κοινότητα του. Επομένως, κά-
ποια εξειδικευμένη ανάμεσα στη δύναμη των εργοδοτών και των εργα-
τών. Οι όροι εργασίας δεν υπαγορεύονται πια από πανίσχυρα καπιταλι-
στικά συμφέροντα. Τα συνδικάτα βαθμιαία αναγνωρίζονται σαν εκπρόσω-
ποι των εργατικών συμφερόντων. Μολονότι ο αγώνας γίνεται επανειλημ-
μένα απαραίτητος, μετατρέπονται σε μια δύναμη που παίρνει μέρος στις αποφάσεις. Οχι βέβαια σ' όλους τους κλάδους και όχι πάντως μονομαία. Συνήθως, οι καταρτισμένοι εργατοτεχνίτες είναι οι πρώτοι που φτιά-
χουν συνδικάτα. Η ανειδίκευτη μάζα των μεγάλων εργοστάσιων, που έ-
χει να αντιμετωπίσει υπερόπορες εργοδότες, συνήθως ακολουθεί μετά απ' αυτούς τα συνδικάτα της πολλές φορές ξεκινήσαν από ξαφνικά εξ-
σπάσματα μεγάλων αγώνων. Και ενάντια στους μονοπαλικούς ιδιοκτή-
τες γιγάντιων επιχειρήσεων, τα συνδικάτα έχουν λίγες πιθανότητες επι-
τυχίας. Αυτοί οι πανίσχυροι καπιταλιστές θέλουν να είναι απόλυτοι αφέ-
νετες και, μέσα στην υπεροχή τους, μετά βίας επιτρέπουν ακόμα και τα πειθόσια απεργοσταστικά συνδικάτα.

Ας υποθέσουμε ότι ο συν-
δικαλισμός είναι πλήρως ανεπτυγμένος και ελέγχει όλη τη μορφω-
μανία, αυτό δεν σημαίνει ότι η εκμετάλλευση καταργείται, ότι ο καπιταλισμός καταπλημάτα. Εκείνο που καταπλημάτα είναι η αυθαιρεσία του επιμέ-
ρους καπιταλιστή, ο ολιγαρχικής καταρχής της εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον των άλλων καπιταλιστών (τους προβλέπονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό) και προς το συμφέρον του καπιταλισμού στο σύνολό του. Με τη δύναμη των συν-
δικάτων, ο καπιταλισμός ομαλοποιείται, μια ορισμένη νόμιμη εκμετάλλευση εγκαθιδρύεται παντού. Μια νόμιμα μισθών, που να επιτρέπει την ικανοποίηση των στοιχειωδέστερων βιοτικών αναγκών ώστε οι εργάτες να μην εξουθόνται διαρκώς σε εξεγέρσεις πείνας, είναι απαραίτητη για την αδιάλειπτη παραγωγή. Μια νόμιμα ωρών εργασίας, που να μην εξαντλεί τελείως τη ζωτικότητα της εργατικής τάξης (αν και η μείωση των ωρών εξουθένεται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ρυθμών και την εντακτική προσπάθεια), είναι αναγκαία στον καπιταλισμό, για να διατηρεί μια χρησιμοποιήσιμη εργατική τάξη σαν βάση της μελλοντικής εκμετάλλευσης. Η εργατική τάξη ήταν εκείνη που, με τον αγώνα της ενάντια στη στενωμαλαία της καπιταλιστικής απλησίας, χρειάστηκε να εγκαθίσταται σε συνθήκες μιας ομαλής λειτουργίας του καπιταλισμού. Και υποχρεώνεται αδιάκοπα να αγωνίζεται για να διατηρήσει την αβέβαιη ισορροπία. Τα συνδικάτα είναι το εργαλείο αυτού του αγώνα. Έτσι, εκπληρώνουν μια ζωτική λειτουργία στον καπιταλισμό. Οι στενωμαλοί εργοδότες δεν το βλέπουν, αλλά οι ανοιχτόμαλοι πολιτικοί υγείες τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα συνδικάτα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του καπιταλισμού, ότι ο καπιταλισμός είναι ανολοκλήρωτος αν δεν υπάρχουν τα εργατικά σωματεία σαν εξουσιολογική δύναμη. Αν και προέρχονται από τον αγώνα των εργατών, αν και διατηρούνται με τους δίκοι τους κόσμους και προσπάθειες, τα συνδικάτα είναι συγχρόνως όργανα της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Με την ανάπτυξη όμως του καπιταλισμού, οι συνθήκες γίνονται βαθμιαία δυσμενέστερες για τους εργάτες. Το μεγάλο κεφάλαιο αναπτύσσεται, συναπαθίζεται τη δύναμή του και θέλει να είναι αφέντης στον οίκο του. Οι καπιταλιστές έχουν μάθει κι αυτοί να αντιλαμβάνονται τη δύναμη της σύμπραξης και οργανώνονται σε εργοδοτικές ενώσεις. Έτσι, στη θέση της ισορροπίας των δυνάμεων, εμφανίζεται μια νέα υπεροχή του κεφαλαίου. Οι απεργίες αντικρούονται με λοκ-άους που αδειάζουν τα ταμεία των συνδικάτων. Οι χρηματικοί πόροι των εργατών δεν μπορούν να παραβιάζονται με τους χρηματικούς πόρους των καπιταλιστών. Στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, τα συνδικάτα είναι περισσότερο παρά ποτέ το αδύναμο μέρος, γιατί φοβούνται να επιμένουν προσπαθόντας να αποφύγουν τους μεγάλους αγώνες που εξαντλούν τα αποθέματα θέτοντας έτσι σε κινδύνο την ασφαλή επιβίωση της οργάνωσης και των αξιωματουχών της. Στις διαπραγματεύσεις, τα συνδικαλιστικά στελέχη πολλές φορές υποχρεώνονται να αποδεχθούν μια χειρότερη επιφάνεια των συνθηκών για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Αυτό το θεωρούν αναπόφευκτο και αυτονόητο: καταλαβαίνουν ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει κι ότι η σχετική αγωνιστική δύναμη της οργάνωσής τους έχει μειωθεί.

Για τους εργάτες, όμως, δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δεχτούν αγοράριστα χειρότερες συνθήκες εργασίας και ζωής. Θέλουν να αγωνιστούν. Έτσι, εμφανίζεται μια διάσταση απόψεων. Τα στελέχη φαίνεται να έχουν την κοινή λογική με το μέρος τους. Γνωρίζουν ότι τα συνδικάτα
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κι ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε ήττα. Αλλά οι εργάτες νιώθουν ενστιτωδώς ότι στις μάζες εξακολουθούν να κρύβονται μεγάλες αγανακτικές δυνάμεις, απλώς δεν ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν. Κατανοούν πολύ σωστά ότι με τις επανενεργημένες υποχρήσεις η θέση τους θα χειροτερεύεται κι ότι αυτό μπορεί να αποτραπεί μόνο με τον αγώνα. 

Ετσι, εμφανίζονται αναπόφευκτα συγκρούσεις μέσα στα συνδικάτα μεταξύ των αξιωματούχων και των μελών. Τα μέλη διαμαρτυρούνται ενάντια στο νέο ύψος των μισθών, που ευνοεί τους εργοδότες. Οι αξιωματούχοι υπερασπίζονται τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μετά από μακρόχρονες και επίπονες διαπραγματεύσεις και φροντίζουν για την επικύρωσή τους. Ετσι, ενεργούν πολλές φορές σαν εκφραστές των συμφερόντων του κεφαλαίου ενάντια στα συμφέροντα των εργατών. Και επειδή είναι οι ισχυροί ηγέτες των συνδικάτων και ρίχνουν όλο το βάρος της δύναμής και του κύρους τους προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να λεχθεί ότι στα χέρια τους τα συνδικάτα μετατρέπονται σε όργανα του κεφαλαίου.

Η ανάπτυξη του κapitalismou, η αύξηση του αριθμού των εργατών, η επιτακτική ανάγκη της συνένωσης, κάνουν τα συνδικάτα για άντερες οργανώσεις που χρειάζονται ολοένας πολυπληθέστερο επιτελείο μόνων στελεχών και ηγετών. Αυτοί μετατρέπονται σε μια γραφειοκρατία που χειρίζεται όλες τις υποθέσεις, σε μια εξουσία που κυριαρχεί πάνω στα μέλη επειδή έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία της ισχύος. Σαν ειδήμονες, προοπτικούς και οργανώνουν όλες τις δραστηριότητες, χειρίζονται τα οικονομικά και τη διαπάνω χρημάτων για διάφορους σκοπούς και εκδίδουν τις συνδικαλιστικές εφημερίδες με τις υποθέσεις μπορούν να επιβάλουν τις δικές τους ιδέες και απόψεις στα μέλη. Η τυπική δημοκρατία επικρατεί, τα μέλη στις συνελέυσεις τους και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα συνέδρια αποφασίζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο λαός αποφασίζει για τα πολιτικά ζητήματα στα πλαίσια του κοινοβουλίου και του κράτους. Αλλά οι ιδιες επιδράσεις που κάνουν τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις δυνάμεις του λαού ισχύουν και γι’ αυτά τα κοινοβούλια της εργασίας. Μετατρέπουν την άγρυπνη γραφειοκρατία των αξιωματούχων ειδικών σ’ ένα είδος συνδικαλιστικής κυβέρνησης, η οποία κυριαρχεί πάνω στα μέλη τα απορροφημένα από την καθημερινή εργασία και τις καθημερινές φροντίδες. Εκείνο που τους ζητάνε δεν είναι η αλληλεγγύη, αυτή η προληπτική αρετή, αλλά η πειθαρχία, η υπάκου στις αποφάσεις. Ετσι, εμφανίζονται και διαφορά αντίληψης, μια αντίθεση απόψεων πάνω στα διάφορα θέματα. Αυτό ενισχύεται από τη διαφορά των συνθηκών ζωής: η ανασφάλεια των δουλειών των εργατών, που απειλούνται διαρκώς από τις υφέσεις και την ανεργία, έρχεται σε αντίθεση με την ασφάλεια που είναι αναγκαία στους αξιωματούχους για τον καλό χειρισμό των υποθέσεων του συνδικάτου.
Ο συνδικαλισμός είχε το καθήκον και τη λειτουργία, μέσω της ενοποίησης των αγώνων, να βγάλει τους εργάτες από την κατάσταση της ανησυχίας μεταξύ και να τους εξασφαλίσει μια αναγνωρισμένη θέση στην καπιταλιστική κοινωνία. Επερετέ να υπερασπίσει τους εργάτες ενάντια στη διαρκώς εντεινόμενη εκμετάλλευση εκ μέρους του κεφαλαίου. Τότε που το μεγάλο κεφάλαιο ενεργοποιεί ολοένα περισσότερο σε μια μονοπωλιακή δύναμη τραπεζών και βιομηχανικών κοσμημάτων, αυτή η πρόστι μεταλαβατική στην καπιταλιστική κοινωνία. Η ισχύς του δεν μπορεί να παραβληθεί με την τεράστια ισχύ του κεφαλαίου. Τα συνδικάτα είναι τόσο γιαντίς, συγκεντρώσεις με αναγνωρισμένη θέση στην κοινωνία. Η ύπαρξη τους ρυθμίζεται από τον νόμο και οι μηχανικικές συμβάσεις τους αποκτούν δεσμευτική νόμιμη ισχύ για ολόκληρη τη βιομηχανία. Οι γενέσεις τους φιλοδοξούν να αποτελέσουν μέρος της εξουσίας που καθορίζει τις συνθήκες της βιομηχανικής εργασίας. Αποτελούν τον μηχανισμό μέσω του οποίου το μονοπωλιακό κεφάλαιο επιβάλλει τους όρους του στο σύνολο της εργατικής τάξης. Γι' αυτό το πανίσχυρο τόσο κεφάλαιο είναι κανονικά πολύ προτιμότερο να μεταφέρει την κυριαρχία του με δημοκρατικές και συνταγματικές μορφές, παρά να την διέχει με την απροκάλυπτη θητεία της δικτατορίας. Οι συνθήκες εργασίας που θεωρεί κατάλληλες για τους εργάτες θα γίνουν αποδεκτές και σεβαστές πολύ ευκολότερα με τη μορφή συμφωνιών που συνάπτονται από τα συνδικάτα, παρά με τη μορφή προσταγών που επιβάλλονται αλαζονικά. Πρέποντα, επειδή συνιστάται στους εργάτες η πειθαρχία ώστε γίνεται κύριος των συμφέροντών τους. Δεύτερον, επειδή όλοι οι δεσμοί προσκόλλησης που κάνουν τα συνδικάτα προσφίλη στους εργάτες, σαν δημοφιλή συμφωνίες δικά τους, όπως συμφωνίες των γεμάτων τους, του αγώνα τους, του ενθουσιασμού τους, τόσο βρίσκονται στην υπηρεσία των αφεντικών. Έτσι, μέσα στη σύγχρονης συνθήκης, τα συνδικάτα μετατρέπονται περισσότερο παρά πολύ σε όργανα της κυριαρχίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου πάνω στην εργατική τάξη.

2. Η άμεση δράση

Τα συνδικάτα χάνουν λοιπόν τη σπουδαιότητά τους σαν όργανα αγώνα της εργατικής τάξης εναντίον του κεφαλαίου. Αλλά ο ίδιος ο αγώνας δεν μπορεί να σταματήσει. Οι τάσεις προς την κρίση ενισχύονται στα πλαίσια του μεγάλου κεφαλαίου κι έτσι δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί και η αντίσταση των εργατών. Οι οικονομικές κρίσεις γίνονται ολοένα πιο καταστροφικές και υπονομεύουν τη φαινομενικά εξασφαλισμένη πρόοδο. Η εκμετάλλευση ενεπίγενε για να καθυστερήσει την πτώση του ποσοστού κέρδους του γοργών αυξανόμενου κεφαλαίου. Έτσι, οι εργάτες διαρκώς εξισορροπούνται να αντισταθούν. Αλλά, ενάντια στην τόσο αυξημένη δύναμη του κεφαλαίου, οι παλιές μέθοδοι αγώνα δεν μπορούν πια να φανούν χρή-
σιμες. Χρειάζονται νέες μέθοδοι και οι απαρχές τους δεν αργούν να εμφανιστούν. Ξεπηδάνε αυθόρμητα με τις άγριες (παράνομες) απεργίες, με την άμεση δράση.

Η άμεση δράση σημαίνει τη δράση των ιδιών των εργαζόμενων, χωρίς μεσολάβηση συνδικαλιστικών στελεχών. Μια απεργία αποκαλείται άγρια (παράνομη ή ανεπισημη) σε αντιπαράθεση προς την απεργία που κηρύσσονταν τα συνδικάτα σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις. Οι εργάτες ξέρουν ότι αυτή η τελευταία μορφή απεργίας δεν έχει αποτελεσματικότητα και ότι οι συνδικαλιστές υποχρεώνονται να την κηρύξουν ενάντια στη θέλησή τους και τις αντιλήψεις τους. Θεωρούντας ίσως μια ήττα σαν καλό μάθημα για τους ηλιθίους εργάτες και οποδοκότατες προσπαθήσεις να την τελειώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Έτσι, όταν η πίεση γίνεται πολύ μεγάλη, όταν οι διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση λιμνάζουν δίχως αποτέλεσμα, η απόγνωση τελικά ξεπάει μέσα σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες εργατών με τη μορφή της άγριας απεργίας.

Οι αγώνες των εργατών εναντίον του κεφαλαίου είναι ανέφικτος χωρίς οργάνωση. Και η οργάνωση αναδύεται αυθόρμητα, επί τόπου. Οχι βέβαια με μορφή που να καταλήγει στην ίδρυση ενός νέου συνδικάτου, με εκλεκτήνη γηγεια και καταστατικό σε προσεκτικά διαπυρωμένες παραγράφους. Μερικές φορές βέβαια έγινε και αυτό. Αποδίδοντας την ελλειψη αποτελεσματικότητας σε προσωπικά ελαττώματα των παλιών ηγετών και εξοργισμένοι εναντίον του παλιού συνδικάτου, οι εργάτες ιδρυσαν εναν Καινούργιο, με επικεφαλής τα πιο ικανά και δραστήρια άτομα. Και πράγματι στην αρχή υπήρχε μεγάλη ενεργητικότητα και έντονη δράση. Αλλά μακροπρόθεσμα, το καινούργιο συνδικάτο, αν παραμείνει μικρό, δεν έχει αρκετή δύναμη ώστε να είναι η δραστηριότητά του και, αν μεγαλώσει, αναπόφευκτα τα ιδία χαρακτηριστικά με το παλιό. Μετά από τέτοιες εμπειρίες οι εργάτες τελικά θα ακολουθήσουν τον άλλο δρόμο: θα κρατήσουν τη διεύθυνση του αγώνα αποκλειστικά και μόνο στα δικά τους χέρια.

Η διεύθυνση του αγώνα από τους εργάτες, η καθοδήγησή του από τους ιδιών, σημαίνει ότι κάθε πρωτοβουλία και κάθε απόφαση προέρχεται από τους ιδιών τους εργάτες. Μολονότι υπάρχει απεργική επιτροπή, εφόσον δεν μπορούν να βρίσκονται συνέχεια άλλοι μαζί, τα πάντα θα κάνουν οι εργάτες. Βρισκόμενοι σε διαρκή επαφή μεταξύ τους, μοιράζονται καταστραφούν όλα τα μέτρα και αποφασίζουν για όλες τις ενέργειες χωρίς καμία μεσολάβηση. Η απόφαση και η δράση, που είναι και οι δύο συλλογικές, αποτελούν ένα και το αυτό πράγμα.

Η πρώτη και σπουδαιότερη δραστηριότητα είναι η προπαγάνδα για την επέκταση της απεργίας. Η πίεση πάνω στο κεφάλαιο πρέπει να εντάθει. Ενάντια στην τεράστια ισχύ του κεφαλαίου, δεν είναι ανίκανοι μόνο οι επιμέρους εργάτες αλλά και οι μεμονωμένες ομάδες. Η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί στο κεφάλαιο είναι η σταθερή ενότητα
ολόκληρης της εργατικής τάξης. Αυτό οι καπιταλιστές το γνωρίζουν ή το νιώθουν ολοκάθαρα κι έτσι ο μόνος εξαναγκασμός για παραχωρήσεις είναι ο φόβος ότι η απεργία μπορεί να γενικευθεί. Όσο καταφανέστερα ακόλουθοι είναι η θέληση των απεργών, τόσο περισσότεροι εργάτες συμμετέχουν στην απεργία και αυξάνουν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Μια τέτοια επέκταση είναι εφικτή επειδή δεν πρόκειται για την απεργία μιας ομάδας που έχει παραμείνει σε ένα πιο καθυστερημένο στάδιο. Σε χειρότερες συνθήκες από τις άλλες και προσπαθεί να φτάσει στο εγκάλεμα της απεργίας, Μέσα στις νέες περιστάσεις η διακρίσεις είναι γενική. Ολοι οι εργάτες νιώθουν να συνδηλώνονται από την καπιταλιστική κυβερνητική, τα εναπόθηκα των εκρήξεων έχουν συσσωρευθεί παντού. Τον αγώνα, όσοι εργάτες δεν τον κάνουν για άλλους, τον κάνουν για τον εαυτό τους. Όσο νιώθουν απομονωμένοι, με τον φόβο να χάσουν τη δουλειά τους, με την αβεβαιότητα για το τι θα κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι, χωρίς σταθερή ενότητα, είναι απρόθυμοι για δράση. Μόλις όμως ξεκινήσουν τον αγώνα αποκτούν νέα προσωπικότητα. Ο εγκαταστάσκος φόβος υποχωρεί και στο προσκήνιο προβάλλουν οι δυνάμεις της κοινότητας, της αλληλεγγύης και της αφοσίωσης, αφυπνιζόμενος το θάρρος και την επιμονή. Αυτά είναι μεταδοτικά. Το παράδειγμα της αγωνιστικής δράσης τροφοδοτεί και στους άλλους, που νιώθουν μέσα τους την αφύπνιση των ιδιών δυνάμεων, το πνεύμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αυτοκοπέποιθης. Εις θαλάσση απεργία μπορεί, όπως η φωτιά στο αχυρολίθιο, να επεκταθεί σ’ άλλες επιχειρήσεις και να αγκαλιάσει διαρκώς μεγαλύτερος μάζας.

Αυτό δεν μπορεί να είναι έργο λίγων πηγών, όπως συνδικαλιστικών συμμαχίαν όπως και διαμαρτυριών εκπροσώπων που έχουν εξαναγκαστεί μέσα σαν γεγονότα, αν και βέβαια την απόφαση που δίνουν μερικοί από τους συντρόφους μπορεί να είναι σημαντική. Θα είναι θέληση και έργο όλων, προϊόν κοινής πρατοβολίας. Οι εργάτες δεν χρειάζονται μόνο να κάνουν, αλλά να επινοήσουν, να επεξεργαστούν, να αποφασίσουν τα πάντα οι ίδιοι. Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τη λήψη αποφάσεων και τις ευθύνες του αγώνα τους σ’ έναν δράμα, σ’ ένα συνδικάτο που θα τα αναλάβει. Είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνοι για τον αγώνα, η επιτυχία ή η αποτυχία έξαρτάται από τους ίδιους. Έχουν μετατραπεί από παθητικά σε ενεργητικά όντα, που παιρνούν αποφασιστικά τις τύχες τους στα δικά τους χέρια. Από μια μεμονωμένη άποψη που το καθένα φροντίζει για τον εαυτό του, έχουν γίνει ένα σταθερό, ακλόνητα ενιαίο σύνολο.

Οι αυθόρμητες αυτές απεργίες παρουσιάζουν άλλη μια σημαντική όψη: η διαίρεση των εργατών σε ξέχωρα συνδικάτα εξαλείφεται. Στον συνδικαλιστικό κόσμο, οι παράδοσες από τους παλαιότερους καιρούς της μικρής καπιταλιστικής παραγωγής παίζουν σημαντικό ρόλο για τον διαχωρισμό των εργατών σε συντεχνιακά σωματεία, που πολλές φορές αναγνωρίζονται, αλληλούπολσονται και διαπληκτίζονται. Σε μερικές μάλιστα χώρες οι θρησκευτικές και πολιτικές διαφορές επενδύουν σαν
διαχειριστικοί φραγμοί για τη συγκρότηση ξέχωρων φιλελεύθερων, καθολικών, σοσιαλιστικών ή άλλων συνδικάτων. Στο εργοστάσιο, τα μέλη των διάφορων συνδικάτων βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά ακόμα και στις απεργίες πολλές φορές κρατιούνται διαχρονικά, ώστε να μη μολυνθούν από τις ιδέες της ενότητας και η συνεννόηση στη δράση και στις διαπραγματεύσεις είναι αποκλειστικά έργο των ηγεσιών και των αξιωματούχων. Τάρα άμως, στην άμεση δράση, αυτές οι διαφορές συν- δικαστικής ταυτότητας γίνονται τελείως εξωπραγματικές, εμφανίζονται σαν εξωτερικές ταμπλέτες. Για τέτοιους αυθόρμητους αγώνες η ενότητα είναι πρωταρχική ανάγκη και η ενότητα υπάρχει, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο αγώνας. Ως ου κίοι είναι μαζί στο εργοστάσιο, στην ίδια ακριβώς κατάσταση, σαν άμεσοι συνεργάτες, αντικείμενα της ίδιας εκμετάλλευσης, ενάντια στον ίδιο αφέντη, είναι μαζί και στην κοινή δράση. Η πραγματική τους κοινότητα είναι το εργοστάσιο. Σαν προςοπικό της ίδιας επιχείρησης, απαρτίζουν μια φυσική ενότητα κοινής εργασίας, κοινόν περιπλανώντας και κοινών συμφερόντων. Οι πάλιν δια- κρίσεις συνδικαστικής ταυτότητας οπισθοχωρούν σαν φαντάσματα του παρελθόντος και ξεχνιούνται σχεδόν τελείως στη νέα ζωντανή πραγματι- κότητα της συντροφικότητας μέσα στον κοινό αγώνα. Η ζωογόνα συνει- δησία της νέας ενότητας εντείνει τον ενθουσιασμό και την αίσθηση της δύναμης.

Έτσι, στις άγριες απεργίες εμφανίζονται μερικά χαρακτηριστικά των επερχόμενων μορφών αγώνα: πρώτα απ' όλα η αυτοεξέγειρα, η πρωτοβουλία των ιδίων των εργατών, η διατήρηση όλων των δραστηριοτήτων και της λήψης αποφάσεων στα δικά τους χέρια και ύστερα, η ενότητα ά- σχετα από τις παλιές οργανωτικές εντάξεις, σύμφωνα με τη φυσική συ- σπείρωση που πραγματοποιείται στην επιχείρηση. Οι μορφές αυτές δεν ξεπηδάνε μέσα κάποιων διορατικών σχεδίων αλλά αυθόρμητα, ακατανί- κητα, επιβαλλόμενες από τη σαφή υπεροπλία του κεφαλαίου απέναντι στην οποία οι παλιές οργανώσεις δεν μπορούν πια να προβάλουν σοβαρή αντίσταση. Η εμφάνισή τους λοιπόν δεν σημαίνει ότι τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί, ότι οι εργάτες κερδίζουν. Οι άγριες απεργίες καταλήγουν κι αυτές τις περισσότερες φορές σε ήττα, η έκταση τους είναι υπερ- μετρητή περιορισμένη. Μόνο σε μερικές ευνοϊκές περιπτώσεις κατορ- θώνουν να ματαιώσουν τη χειροτέρευση των όρων εργασίας. Η σημασία τους συνιστάται στο ότι εκδηλώνουν ένα καινούριο αγαθιστικό πνεύμα που δεν μπορεί να εξαλειθεί. Η θέληση του εργάτη να υψώσει το ανά- στημά του, ξεπηδάει ξανά δίχως διακοπή από τα βαθύτερα ένζηκτα αυ- τοσυντήρησης, ευθύνης απέναντι στην οικογένεια και τους συντρόφους. Έτσι, προσβάλλεται η αυτοπεποίθηση και το ταξικό αίσθημα. Οι άγριες α- περγίες είναι προαγγελοί μεγαλύτερων μελλοντικών αγώνων, όταν οι ε- πιτακτικές κοινωνικές ανάγκες, σε μια κατάσταση εντονότερης πίεσης και βαρύτερης δυστυχίας, θα οδηγούν τις μάζες σε εντονότερη δράση.
Όταν οι άγριες απεργίες έσπανε σε μεγαλύτερη κλίμακα, αγκαλιάζοντας πλατιές μάζες, ολόκληροι κλάδοι της βιομηχανίας, ολόκληρες πόλεις ή περιοχές, χρεώζεται να υπάρξουν νέες μορφές οργάνωσης. Η συζήτηση σε μια και μόνο συνέλευση είναι ανέφικτη, αλλά η αμοιβαία κατανόηση είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία για την κοινή δράση. Ετσι, σχηματίζοντας απεργιακές επιτροπές, με εκπρόσωπους του προσωπικού όλων των επιχειρήσεων, για τη διαρκή συζήτηση σχετικά με την κατάσταση. Αυτές οι απεργιακές επιτροπές είναι τελείως διαφορετικές από τα διοικητικά συμβούλια των συνδικαλιστικών ομιλητών. Η συζήτηση χρειάζεται να συνεχιστεί, για να εκφράσουν τη γνώμη και τη θέληση των ομάδων εργαζόμενων που τους έστειλαν. Γιατί αυτές οι ομάδες υποστηρίζουν μόνο τη δράση όπου μπορεί να εκδηλωθεί η θέληση τους. Όμως οι εκπρόσωποι δεν είναι απλοί αγγελιοφόροι των ομάδων που τους στέλνουν. Έχουν πάρει ενεργό μέρος στις συζητήσεις και ενσαρκώνουν τις απόψεις που υπερισχύουν. Στις συνελεύσεις των επιτροπών, οι απόψεις συζητιούνται και εξετάζονται κάτω από το φως των περιστάσεων της στιγμής. Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις μεταφέρονται από τους εκπρόσωπους στις συνελεύσεις των ομάδων. Με τη μεσολάβηση των εκπροσώπων, το προσωπικό των εργοστάσιων συμμετέχει το ίδιο στις συζητήσεις και στις αποφάσεις. Ετσι, εξασφαλίζεται η ενότητα δράσης μεγάλων μαζών.

Αυτό βέβαια δεν γίνεται με τέτοιο τρόπο όστε κάθε ομάδα να συμμετέχει στην επιτροπή τέτοιες εξουσίες. Η ενότητα στον συλλογικό αγώνα δεν είναι απόρροια μιας σωστής ρύθμισης των αρμοδιοτήτων, αλλά των αυθόρμητων αναγκών που εκδηλώνονται σε μια συμφωνία φλογερής δράσης. Η απόφαση ανήκει στους ιδίους τους εργάτες, όχι επειδή τους δίνεται ένα τέτοιο δικαίωμα από κανονισμούς που έχουν αποδεχτεί, αλλά επειδή πράγματι αποφασίζουν, με τις ενέργειές τους. Ενδέχεται μια ομάδα να μη μπορεί να πείσει τις άλλες με επιχειρήματα, αλλά ύστερα να τις παρασύρει με τη δράση της και το παράδειγμα της. Ο αυτοκαθορισμός των εργατών σε σχέση με την αγωνιστική τους δράση δεν είναι ένα αίτημα που προβάλλεται από τη θεωρία, με επιχειρήματα για τη δυνατότητα πραγματοποιήσης του, αλλά η διαπίστωση ενός γεγονότος που πηγάζει από την πρακτική. Πολλές φορές συνέβη στα μεγάλα κοινωνικά κινήματα και αναμφίβολα θα συμβεί και στο μέλλον, να μη συμφωνούν οι ενέργειες με τις αποφάσεις. Υπήρξαν κεντρικές επιτροπές που έκαναν εκκλήσεις για γενική απεργία και ακολουθήθηκαν μόνο από μικρές ομάδες εδώ κι εκεί. Αλλά οι οποιεσδήποτε ιδιωτικές επιτροπές χρειάζονται να συμμετάσχουν στη σχολαστική, χωρίς να αποτολμούν μια απόφαση και να εργάτες ξεκινήσουν ανθρώπινες ενέργειες. Ενδέχεται ακόμα οι ίδιοι εργάτες που αποφάσισαν...
σαν με ενθουσιασμό να απεργήσουν, να υποχωρήσουν τη στιγμή της δράσης. Η, αντιστρόφως, οι αποφάσεις να διέπονται από έναν επιφύλακτο δισταγμό και όμως, παρακανόμενη από ενδόμυχες δυνάμεις, να ξε- σπάσει αυστηράται μια απεργία που δεν είχε αποφασιστεί. Ενώ στη σύνειδηση σκέψη τα παλιά συνθήματα και οι παλιές θεωρίες παίζουν ρόλο και καθορίζουν τα επιχειρήματα και τις απόψεις, τη στιγμή της απόφα- σης, από την οποία κρίνονται τα πάντα, εκδηλώνεται μια ενστικτώδης συναισθήσεις των πραγματικών συνθηκών που καθορίζει τις ενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια ενστικτώδης συναισθήσεις οδηγεί πάντα στον σωστό δρόμο· οι άνθρωποι μπορεί να έχουν εσφαλμένες εντυπώσεις για τις εξωτερικές συνθήκες. Πάντως είναι καθοριστική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια εξωτερική ηγεσία, από κηδεμόνες, οσοδήποτε έξυπνους, που να τους καθοδηγούν. Μέσα από τις δικές τους εμπειρίες αγώνα, τις επιτυχίες τους και αποτυχίες τους, τις δικές τους προσπάθειες, οι εργάτες θα αποκτήσουν την ικανότητα να φροντίζουν αποτελεσματικά για τις υποθέσεις τους.

Ετσι, οι δύο μορφές οργάνωσης και αγώνα έχουνται σε αντίθεση: η παλιά, των συνδικάτων και της απεργίας σύμφωνα με κανονισμούς και η νέα, της αυθόρμητης απεργίας και των εργατικών συμβουλών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρώτη απλώς θα αντικατασταθεί κάποια μέρα από τη δεύτερη. Είναι δυνατόν να φανταστούμε ενδιάμεσες μορφές, απόπειρες να διορθωθούν τα τραπέτα και οι αδυναμίες του συνδικαλισμού και να διασωθούν οι σωστές αρχές του, να αποφευχθεί ο ηγετικός ρόλος μιας γραφειοκρατίας αξιωματούχων, να αποτραπεί ο διαχωρισμός με βάση τα στε- νά επαγγελματικά και συντεχνιακά συμφέροντα, να διαφυλαχθεί και να χρησιμοποιηθεί η πείρα των προηγούμενων αγώνων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη συνένωση, μετά από μια μεγάλη απεργία, ενός πυρήνα από τους καλύτερους μαχητές μέσα σε ένα ενιαίο συνδικάτο. Οπουδήποτε κι αν ξέσπασε αυθόρμητα μια απεργία, το συνδικάτο αυτό θα έδινε το παρόν με τους έμπειρους προπαγανδιστές και οργανωτές του για να βοηθήσει τις άπειρες μάζες με τις συμβουλές του, να τις καταπολεμήσει, να τις οργα- νώσει και να τις υπερασπιστεί. Ετσι, κάθε αγώνας θα σημαίνει μια οργανωτική πρόοδο, όχι με την έννοια της αύξησης του αριθμού των μελών που πληρώνουν εισφορές, αλλά με την έννοια της ενισχυόμενης ταξικής ενότητας. Ενα παράδειγμα τέτοιου συνδικάτου μπορεί να βρεθεί στο μεγάλο αμερικανικό συνδικάτο «Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου» (IWW)1.

1. Έχοντας ιδρυθεί επισήμως το 1905, το συνδικάτο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στις μέρες μας. Το 1949, ενώ δεν αριθμούσε πια παρά μόνο 1500 μέλη - έναντι 100.000 το 1912 (Στ.Μ.)- ήταν η πρώτη εργατική οργάνωση που καταχωρήθηκε στη «λίστα των ανατρεπτικών» από το αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο εγκαννίαζε έτσι τη λεγόμενη περίοδο του μακαρθισμού. (Σημ. της γαλλ. έκδ.)

88
Στα τέλη του περασμένου αιώνα, σε αντίθεση προς τα συντηρητικά συν- 
δικαία των καλοπληρωμένων εργατοτεχνιτών που είχαν συγκροτήσει 
την «Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας» (AFL), οι IWW διαμορφώθη-
κεν σαν απόρροια των ιδιώμορφων αμερικανικών συνθηκών. Εν μέρει 
προέκυψαν από τους λυσσαλέους αγώνες των μεταλλωρύχων και των ξυ-
λοκόπων, αυτάν των ανεξάρτητων πιονέρων1 των άγρων περιοχών του 
Φαρ Ουέστ, εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου που είχε μονοπαλήσει και 
κυριεύει στον πλούτο των δασών και του εδάφους. Εν μέρει από τις απερ-
γίες πείνας των εξαθλιωμένων μαζών των μεταναστών από την Ανατολι-
κή και Νότια Ευρώπη, που τους είχαν συγκεντρώσει και τους εκμεταλ-
λεύονταν στα εργοστάσια των ανατολικών πόλεων και στα ανθρακωρυ-
χεια και τους οποίους περιφρονούσαν και αγγούσαν τα παλιά συνδικά-
τα. Οι IWW τους πρόσφεραν έμπειρους απεργιακούς ηγέτες και οργανω-
τές οι οποίοι τους εδειχναν πώς να αντιμεταπιέσουν την αυτονομική τρο-
μοκρατία, τους υπεράσπιζαν απέναντι στην κοινή γνώμη και τα δικαστή-
ρια. Τους διδασκαν την πρακτική της αλληλεγγύης και της ενότητας και 
τους άνοιγαν ευρύτερες ορίζοντες στις αντιλήψεις για την κοινωνία, τον 
κεφαλαισμό και το ναξικό αγόρα. Μέσα από τέτοιους μιγάλους αγώνες 
προσχώρησαν στους IWW δεκάδες χιλιάδες νέα μέλη, από τα οποία απέ-
μεινε μόνο ένα μικρό μέρος. Αυτό το «μεγάλο ενιαίο συνδικάτο» (some 
high union) ήταν προσαρμοσμένο στην «άγρια» ανάπτυξη του αμερικανι-
κού κεφαλαισμού κατά την εποχή που εδραίωσε την εξουσία του, καθυ-
ποτάσσοντας τις μάζες των ανεξάρτητων πιονέρων.

Παρόμοιες μορφές αγώνα και οργάνωσης μπορούν να διαδοθούν και να 
εμφανιστούν και αλλού, όταν στις μεγάλες απεργίες οι εργάτες αφυ-
τινίζονται χωρίς να έχουν ακόμη πλήρη αυτοπεποίθηση για να πάρουν τις 
υποθέσεις τους αποκλειστικά στα δικά τους χέρια. Αλλά μόνο σαν προ-
σωπικές μεταβατικές μορφές. Υπάρχει μιγάλη διαφορά ανάμεσα στις 
συνθήκες του μελλοντικού αγώνα στη μεγάλη βιομηχανία και τις συνθή-
κες της Αμερικής στο παρελθόν. Τότε υπήρχε ανοδός, τότε θα υπάρχει 
pώς του κεφαλαισμού. Τότε η κατακερματισμένη ανεξαρτησία των 
πιονέρων ή ο πρωτόγονος και προσανατολισμένος προς την επιβίωση ε-
γασίων των μεταναστών, ήταν η εκφραση ενός ατομικισμού της μεσαίας 
tάξης, ο οποίος επρόκειτο να πατοχεί κάτω από τον ζυγό της κεφαλα-
λικτικής εκμετάλλευσης. Τότε οι μάζες, που εκπαιδεύονται μια ολόκληρη 
ζωή στην πειθαρχία από τις μηχανές και το κεφάλαιο και που τις συν-
dέουν ισχυροί τεχνικοί και διανοητικοί δεσμοί με τον παραγωγικό μηχα-
νισμό, θα οργανώσουν τη χρησιμοποίησή του πάνω στη νέα βάση της 
συνεργασίας. Οι εργάτες αυτοί είναι εξ ολόκληρου προλετάριοι και κάθε 
εμμονή του ατομικισμού της μεσαίας τάξης έχει φθαρεί από καιρό μέσα 
της συνήθειας της από κοινού εργασίας. Οι δυνάμεις της αλληλεγγύης

1. Η διατύπωση αυτή δεν πρέπει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν ήταν 
μισθωτοί. (Σ.τ.Μ.)
καὶ τῆς ἀφοσίωσις που κρύβονται μέσα τοὺς, περιμένουν τοὺς μεγάλους ἁγώνες για να εξελιχθοῦν σε επικρατούσα αρχή της ζωῆς. Τότε ακόμα καὶ τα πιο καταπιεσμένα στρώματα τῆς εργατικῆς τάξης, που ενώνονται πάρα πολύ διαστακτικὰ με τους συντρόφους τους επιζητώντας να στηριχθοῦν στο παράδειγμά τους, θα νιώσουν σύντομα τις νέες δυνάμεις τῆς κοινότητας να αναπτύσσονται καὶ μέσα τους. Θα αντιληφθοῦν ὅτι ο αγώνας για την ελευθερία δεν απαιτεί απλῶς την υποστήριξή τους, ἀλλὰ την ανάπτυξη όλων τους των δυνάμεων αυτενέργειας καὶ αυτοτέλειας. Έτσι, ἐξερευνώντας όλες τις ενδιάμεσες μορφές του μερικοῦ αυτοκαθορισμοῦ, η πρόοδος θα πάρει οριστικὰ τὸν δρόμο τῆς συμβουλιακῆς ὁργάνωσης.

3. Οι καταλήψεις εργοστασίων

Στις νέες συνθήκες του καπιταλισμοῦ εμφανίστηκε μια νέα μορφή αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκῶν εργασίας, οι καταλήψεις εργοστασίων (ή λευκές απεργίες) όπου οι εργάτες σταμάταν τη δουλειά αλλά δεν εγκαταλείπουν το εργοστάσιο. Η μορφή αυτή δεν επινοήθηκε από τη θεωρία, αλλά προέκυψε αυθόρμητα από τις πρaktικὲς ανάγκες, το μόνο που μπορεί να κάνει η θεωρία είναι να εξηγήσει εκ των υστέρων τα αίτια και τις συνέπειες της. Στη μεγάλη παγκόσμια κρίση του 1930, η ανεργία ήταν τόσο γενικευμένη και διαρκής ώστε εμφανίστηκε ένα είδος ταξικοῦ ανταγωνισμοῦ ανάμεσα στους προνομιούχους που είχαν δουλειά και τις μάζες των ανέργων. Κάθε κανονική απεργία εναντίον των μισθολογικών περικοπών γινόταν ανέφικτη γιατί τα εργοστάσια, μόλις τα εγκατέλειπαν οι απεργοί, πλημμύριζαν αμέσως από τις μάζες που περίμεναν απ’έξω. Έτσι, η άρνηση των εργατών να δουλέψουν κάτι από δυσμενέστερες συνθήκες έπρεπε αναγκαστικά να συνοδεύεται από την προσκόλληση στον τόπο εργασίας με την κατάληψη του εργοστασίου.

Ενώ όμως εμφανίστηκαν μέσα σ’αυτές τις ειδικὲς συνθήκες, οι απεργίες με κατάληψη παρουσιάζουν ορισμένα γνωρίσματα με βάση τα οποία αξίζει να τις εξετάσουμε λεπτομερώς σαν ἐκφρασή μιας πιο προχωρημένης μορφῆς αγώνα. Πράγματι, εκδηλώνουν τη συγκρότηση μιας πιο στέρεης ενότητας. Στην παλιά μορφή απεργίας η εργασιακή κοινότητα του προσωπικοῦ διαλύοντα μόλις έφευγε από το εργοστάσιο. Διασκορπισμένοι στους δρόμους και στα σπίτια, ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, χωρίζοντας σε απομονωμένα άτομα. Για να συζητήσουν και να αποφασίσουν όλοι μαζί έπρεπε κατόπιν να μαζευτούν σε αίθουσες συγκεντρώσεων, σε δρόμους και πλατείες. Όσο συγχά κι αν προσπαθούσαν η αστυνομία και οι αρχές να εμποδίσουν ή να απαγορεύουν κάτι τέτοιο, οι εργάτες επέμεναν στο δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους στηριζόμενοι στη συνείδηση ότι αγωνίζονται νεόντως μέσα για
θεμιτούς σκοπούς. Η νομιμότητα της συνδικαλιστικής πρακτικής κατά κανόνα αναγνωρίζοταν από την κοινή γνώμη.

Όταν όμως αυτή η νομιμότητα δεν αναγνωρίζεται, όταν η αυξανόμενη κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου πάνω στο κράτος αμφισβητεί τη χρησιμοποίηση των αιθουσών και των πλατειών για τις συνελεύσεις, οι εργάτες, αν θέλουν να αγωνιστούν, πρέπει να επιβάλουν τα δικαιώματά τους καταλαμβάνοντας αυτούς τους χώρους. Στην Αμερική, όλες οι μεγάλες απεργίες συνήθως συνοδεύονται από διαρκείς συγκρούσεις με την αυτονομία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δρόμων και των αιθουσών για συναθροίσεις. Η апεργία με κατάληψη απαλλάσσει τους εργάτες απ’ αυτή την ανάγκη, στο μέτρο που κατακτούν το δικαίωμα να συγκεντρώνονται στον κατάλληλο χώρο, στο εργοστάσιο. Ταυτόχρονα, η апεργία γίνεται πραγματικά αποτελεσματική εφόσον δεν μπορούν να αντικατασταθούν από απεργοπάστες.

Φυσικά, αυτό συνεπάγεται νέους σκληρούς αγώνες. Οι καπιταλιστές, σαν ιδιοκτήτες των εργοστασίων, θεωρούν την κατάληψη αυτών από τους апεργούς παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και βασιζόμενοι σ’ αυτό το νομικό επιχείρημα καλούν την αυτονομία να εκδώξει τους εργάτες. Πράγματι, από μια στενά νομική άποψη, η κατάληψη εργοστασίων έρχεται σε αντίθεση προς το γράμμα του νόμου. Ακριβώς όπως και η ιδία της аπεργίας, αντιφάσκει προς το γράμμα του νόμου. Και πράγματι, οι εργοδότες επανειλημμένα επικαλεστούν αυτό το γράμμα του νόμου σαν όλο το συνόλο του συνόλου, εφόσον στιγματίζει τους εργάτες για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων και δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να τους αντικαταστήσουν με άλλους. Ενάντια όμως σ’ αυτή τη νομική λογική, οι απεργίες συνεχίστηκαν και αναπτύχθηκαν σαν μορφή αγώνα, γιατί ήταν αναπόφευκτες.

Το γράμμα του νόμου, πράγματι, δεν αντιπροσωπεύει την εσωτερική πραγματικότητα του καπιταλισμού, αλλά μόνο τις εξωτερικές του όνεις, στις οποίες προσκολλάται η κοινή γνώμη της μεσαίας τάξης και των νομιμαθών. Ο καπιταλισμός δεν είναι στην πραγματικότητα ένας κόσμος ισότιμων συμβαλλομένων ατόμων, αλλά ένας κόσμος αντιμαχομένων τάξεων. Όταν η δύναμη των εργατών ήταν πολύ μικρή, η άποψη της μεσαίας τάξης για τους νομικούς τύπους επικρατούσε, οι απεργοί διώχνονταν σαν παραβάτες συμβατικών υποχρεώσεων και τους αντικαθιστούσαν άλλοι. Όταν όμως ο συνδικαλιστικός αγώνας κατέκτησε μια αναγνωρισμένη θέση, εμφανίστηκε μια νέα νομική αντίληψη, περισσότερο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα: η апεργία δεν είναι αθέτηση ούτε ακόρωση, αλλά προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας, που αποσκοπεί στη διευθέτηση των διαφωνιών για τους άροις εργασίας. Οι νομικοί μπορεί να μην αποδέχονται θεωρητικά αυτή την αντίληψη, αλλά η κοινωνία στην πράξη την αποδέχεται.

Παρόμοια, οι καταλήψεις εργοστασίων εμφανίστηκαν σαν μέθοδος αγώνα εκεί όπου ήταν απαραίτητες και όπου οι εργάτες μπορούσαν να α-
ντισταθούν. Οι καταλληλότερες και οι νομικοί μπορούν να τσίρκαξα για την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τους εργάτες, όμως, ήταν μια ενέργεια που δεν προσέβαλε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά απλώς ανέστελε προσωρινά τα επακόλουθα τους. Η κατάληψη του εργοστασίου δεν είναι απαλλοτρίωση του εργοστασίου. Είναι μονάχα μια στιγμαία αναστολή της ελευθερίας διάθεσης του από τον καταληκτή. Μετά τη διευθέτηση της διαμάχης, αυτός παραμένει κάτοχος και αδιαμφισβήτητος ιδιοκτήτης του όπως και πριν.

Αλλά η κατάληψη του εργοστασίου είναι ταυτόχρονα και κάτι περισσότερο. Μέσα της, όπως όταν μια αστραπή φωτίζει τον ορίζοντα, εμφανίζεται μια φανερά εικόνα της μελλοντικής εξέλιξης. Με την κατάληψη του εργοστασίου οι εργάτες δείχνουν ασυναισθητά ότι ο αγώνας τους έχει μπει σε μια νέα φάση. Εδώ εμφανίζεται η ισχυρή αλληλοσύνδεση τους με τη μορφή εργοστασιακής οργάνωσης, μια φυσική ενότητα που δεν πρόκειται να διαλυθεί σε μεμονωμένα ότομα. Εδώ συνειδητοποιούν τη στενή τους σύνδεση με το εργοστάσιο. Ποιος τους δεν είναι το κτίριο ενός άλλου, όπου μόνο υπό τη διεύθυνση του εργοστασίου να δουλέψουν για λογαριασμό του μέχρις ότου τους διώξει. Ποιος τους δεν είναι το εργοστάσιο με τις μηχανές του είναι ένας παραγωγικός μηχανισμός του οποίο χειρίζονται, ένα όργανο που μόνο μέσω της εργασίας τους γίνεται ζωντανό συστατικό στοιχείο της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι ξένο προς αυτούς, εκεί νιώθουν σαν στο σπίτι τους, πολύ περισσότερο από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, από τους μετόχους που δεν ξέρουν ούτε πού βρίσκονται. Στο εργοστάσιο, οι εργάτες συνειδητοποιούν το περιεχόμενο της ζωής τους, της παραγωγικής εργασίας τους, της εργασιακής τους κοινότητας, αυτής της συλλογικής οντότητας που κάνει το εργοστάσιο ζωντανό οργανισμό, στοιχείο του κοινωνικού συνόλου.

Στην περίπτωση αυτή, στην κατάληψη του εργοστασίου, δημιουργείται ένα συγκεκριμένο αίσθημα ότι θα επρέπει να είναι απολύτως κύριος της παραγωγής, ότι θα έπρεπε να διώξουν τους ανάξιους παρεισάκτους, τους διευθύνοντες καταληκτές, που της κάνουν κακή χρήση σπαταλώντας τα πλούτη της ανθρωπότητας και καταστρέφοντας την. Και στην αναπόφευκτη σκληρή σύγκρουση, τα εργοστάσια θα παίξουν πάλι πρωταρχικό ρόλο σε πολλούς πολεμούς, και κοινής δράσης και ικανοποιητικής επιχείρησης και προστασίας των εργαζομένων.
4. Οι πολιτικές απεργίες

Οι μεγάλες εργατικές απεργίες του περασμένου αιώνα δεν έγιναν όλες για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Εκτός από τις λεγόμενες οικονομικές απεργίες, έχουν επικυρωθεί και πολιτικές απεργίες. Στόχος τους ήταν η προώθηση ή η μεταξιοθέτηση ενός πολιτικού μέτρου. Δεν στρέφονταν εναντίον των εργοδότων αλλά εναντίον του κυβερνητικού μηχανισμού, για να τον πείσουν να δώσει περισσότερα πολιτικά δικαιώματα στους εργάτες ή να τον αποτρέψουν από επιζημιώνες για αυτούς αποφάσεις. Έτσι, ήταν δυνατόν οι εργοδότες να συμφωνούν με τους στόχους της απεργίας και να την βλέπουν ευνοϊκά.

Μια κάποια δόση κοινωνικής ισότητας και πολιτικών δικαιωμάτων για την εργατική τάξη είναι αναγκαία στον κapitalismό. Η σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή βασίζεται σε περίπλοκες τεχνικές, που είναι προϊόντα μιας υψηλής ανάπτυξης της γνώσης και χρειάζεται προσεκτική προσωπική συνεργασία και ικανότητες από μέρος των εργατών. Η στοιχειώδης κινητοποίηση των δυνάμεων του εργάτη δεν μπορεί να επιβληθεί, όπως στην περίπτωση των κούληδων ή των δουλών, με ομοιοσώματικο εξαντλησμό, με το μαστίγιο και τη βία, αλλά εισέρχεται σε ανταπόδοση με εξίσου αμήκυκλη πολιτική ευθύνη. Οι εργάτες δεν πρέπει να νιώθουν σαν ανισχυροί και γεμάτοι βουβή οργή δούλοι, πρέπει να έχουν τα μέσα να αντιμετωπίζουν στις αδικίες που υφίστανται. Πρέπει να νιώθουν σαν ελεύθεροι πολίτες της εργασιακής τους δύναμης, που καταβάλλουν όλες τους τους δυνάμεις επειδή, τυπικά και φαινομενικά, καθορίζουν μια αυτό τον τρόπο τις τύχες τους μέσα στον γενικό ανταγωνισμό. Για να διατηρηθούν σαν εργατική τάξη, δεν αρκεί να έχουν την προσωπική ελευθερία και τη νομική ισότητα που διακρύνονται από την αστική νομοθεσία. Χρειάζονται επίσης ειδικά δικαιώματα και ελευθερίες για την εξασφάλιση αυτών των δυνατοτήτων: το δικαίωμα του συνεπαρίζεσθαι, το δικαίωμα του συνέχεσθαι, το δικαίωμα της συγκρότησης συνδικάτων, την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου. Και όλα αυτά τα πολιτικά δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται από την καθολική ψηφοφορία, όσες οι εργάτες να ασκούν μια επιρροή στο κοινοβούλιο και στη νομοθετική δραστηριότητα.

Ο καπιταλισμός αρχικά αρνούταν αυτά τα δικαιώματα, βοηθούμενος από τον κληρονομισμό δεσποτισμό και την οπισθοδρομικότητα των υπερχωνικών κυβερνήσεων και προσπάθησε να κάνει τους εργάτες ανισχυρά θύματα της εκμετάλλευσής του. Μόνο βαθμιαία, μετά από σκληρούς αγώνες εναντίον της απάνθρωψης καταπίεσης, κερδάθηκαν ορισμένα δικαιώματα. Επειδή στο πρώτο του στάδιο ο καπιταλισμός φοβόταν
την εξήγησή των κατώτερων τάξεων, των τεχνιτών που είχαν κατα-
στραφεί από τον ανταγωνισμό του και των εργατών και λιμοκτονούσαν ε-
ξαιτίας των χαμηλών μισθών, το δικαίωμα ψήφου έμεινε περιορισμένο
στις πλούσιες τάξεις. Μόνο στους κατοπινούς καιρούς, όταν ο καπιταλι-
σμός απέκτησε στέρεες ρίζες, όταν τα κέρδη του ήταν μεγάλα και η
εξουσία του εξασφαλισμένη, οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου βαθ-
μαία καταργήθηκαν. Αλλά και πάλι, μόνο υπό τον εξαναγκασμό συγχρό-
νων πιέσεων και συχνά σκληρών αγώνων από μέρους των εργατών. Ο αγώνας
για τη δημοκρατία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της εσω-
τερικής πολιτικής κατά τον 19ο αιώνα, πρότα στην Αγγλία και ύστερα στις
όλες τις χώρες όπου εγκαθιδρύθηκε ο καπιταλισμός.

Στην Αγγλία, η καθολική ψηφοφορία ήταν ένα από τα κύρια σημεία
της χάρτας των αιτημάτων που πρόβαλαν οι Αγγλοί εργάτες στα πλαίσια
του Χαρτιστικού κινήματος, της πρώτης και μεγαλειώδεστης περιόδου
αγώνων. Ο αναβρασμός τους ήταν ένας σημαντικός λόγος που άθεσε την
κυρίαρχη τάξη των γαιοκτησίμων να ενδώσει στην πίεση του ταυτόχρο-
νου μεταρρυθμιστικού κινήματος των ανερχόμενων βιομηχανικών καπι-
ταλιστών. Έτσι, με τον Νόμο περί Μεταρρύθμισης (Reform Act) του
1832, οι βιομήχανοι πήραν το μερίδιο τους στην πολιτική εξουσία. Αλλά
οι εργάτες έμειναν με άδεια χέρια και χρειάστηκαν να συνεχίσουν τον
σθεναρό αγώνα τους. Ύστερα, στο αποκορύφωμα του Χαρτισμού, προγραμματίστηκε το 1839 ένας «ευρός μήνας», όπου κάθε εργασία επρό-
κειτο να σταματήσει μέχρις ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Έτσι, οι
Αγγλοί εργάτες ήταν οι πρώτοι που διακήρυξαν την πολιτική απεργία
σαν όπλο του αγώνα τους. Αλλά η απεργία αυτή δεν μπόρεσε να πραγμα-
τοποιηθεί, ενώ ένα απεργιακό έξοδος το 1842 χρειάστηκε να διακοπεί
χωρίς να φέρει αποτελέσματα· δεν κατόρθωσε να λυγίσει την υπέρτητη
dύναμη των συνασπισμένων τόρω κυριαρχήν τάξεων των γαιοκτησίμων
και των εργοστασιαρχών. Μόνο μια γενικά αργότερα, όταν μια περιόδος
πρωτοφανούς βιομηχανικής ευημερίας και επέκτασης ακολούθησε από
μια επανάληψη της προπαγάνδας για τα πολιτικά δικαιώματα, τότε πια α-
πό τα συνδικάτα κατά των ανήκαν στη «Διεθνή Ένωση Εργαζομένων» (την
«Α' Διεθνή» του Μαρξ και του Ένγκελς), η κοινή γνώμη της μεσαίας τά-
ξης φάνηκε πρόθυμη να επεκτείνει βαθμιά το δικαίωμα ψήφου στην ερ-
γατική τάξη.

Στη Γαλλία, η καθολική ψηφοφορία συμπεριλήφθηκε από το 1848
στο δημοκρατικό σύνταγμα, δεδομένου ότι μια τέτοια διακυβέρνηση ε-
ξαρτιόταν πάντα από την υποστήριξη των εργατών. Στη Γερμανία, η συ-
γκρότηση της αυτοκρατορίας το 1866-70, προήλθε μιας πυρηνώδους καπι-
tαλιστικής ανάπτυξης που ενεργοποίησε ολόκληρο τον πληθυσμό, οδή-
γησε στην καθολική ψηφοφορία, ως εγγύηση μιας συνεχούς επαρχίας με
τις μάζες του λαού. Αλλά σε πολλές άλλες χώρες οι κατέχονταις τάξεις, ή
αρκετές φορές μόνο ένα προνομιούχο μέρος τους, υπεράσπισαν αδιάλλα-
κτά το πολιτικό τους μονοπάλιο. Εκεί, η καμπάνια για το δικαίωμα ψήφου, που φαινόταν σαν προθάλαμος της πολιτικής εξουσίας και της ελευθερίας αφήνει διαρκώς μεγαλύτερα τμήματα της εργατικής τάξης στην ενεργό συμμετοχή, στην οργάνωση και στην πολιτική δραστηριότητα. Αντιστρόφως, ο φόβος των κατεχουσών τάξεων για μια πολιτική επικράτηση του προλεταριάτου, σκληρύνει την αντίστασή τους. Από τυπική άποψη, φαινόταν πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τις μάζες. Η καθολική ψηφοφορία έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά από ένα κοινοβούλιο που είχε εκλεγεί από την προομοίωξη μεταφορικά και μ’ αυτό τον τρόπο καλούνταν να καταστρέψει τα ίδια του τα θεμέλια. Κατά συνέπεια, ο στόχος μας ήταν να επιτευχθεί μόνο με έκτακτα μέσα, με πίεση από τα έξω, σε τελική ανάλυση, με μαζικές πολιτικές απεργίες. Το πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, διευκρινίστηκε με το κλασσικό παράδειγμα της βελγικής απεργίας του 1893 για το δικαίωμα ψήφου.

Στο Βέλγιο, ο περιορισμός του εκλογικού δικαίωματος με περιουσιακό κριτήρια επέτρεπε να βρίσκεται μονόμος η κυβέρνηση στα χέρια μιας μικρής συντηρητικής κλάσης του Κλασικού Κόμματος. Οι συνθήκες εργασίας στα ανθρωποφυκεία και τα εργοστάσια φημίζονταν πως ήταν από τις χειρότερες στην Ευρώπη και προκαλούσαν συχνές απεργιακές κρίσεις. Η επέκταση του δικαιώματος ψήφου σαν ένας τρόπος κοινωνικής μεταρρύθμισης, που είχε προταθεί επανειλημμένα από λίγους φιλελεύθερους βουλευτές, πάντοτε απορριπτόταν από τη συντηρητική πλειοψηφία. Τότε το Εργατικό Κόμμα, που προπαγάνδιζε, οργάνωνε και προετοιμάζει το έδαφος από πολλά χρόνια, αποφάσισε την κήρυξη γενικής απεργίας. Η αντίφαση αυτή επρόκειτο να ασκηθεί πολιτική πίεση κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης πάνω σε μια νέα πρόταση για την επέκταση του δικαιώματος ψήφου. Έπρεπε να αποδειχτεί το έντονο ενδιαφέρον και την ακλόνητη θέση των μαζών, που θα εγκατέλειπαν τη δουλειά τους για να αφηρέσουν όλους τους την προσοχή σ’ αυτό το θεμελιώδες ζήτημα. Έπρεπε να αφυπνίσει όλα τα αδιάφορα στοιχεία στους κόπους των εργατών και των μικροεπιχειρηματιών, ώστε να συμμετάσχουν σε κάτι που ήταν ζωτικής σημασίας για όλους. Έπρεπε να δείξει στους στενόμυλους ιδιοκτήτες την κοινωνική δύναμη της εργατικής τάξης, να τους αναγκάσει να καταλάβουν ότι αυτή η αρνιόταν πια να βρίσκεται υπό κηδεμονία. Στην αρχή βέβαια η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έδειξε ανικανότητα και ανήμοιρη να υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις, θέλοντας να αφοποιήσει σύμφωνα με τη δική της θέληση και συνειδήσει. Έτσι, εκβγαλε το σχέδιο νόμου περί εκλογικού δικαίωματος από την ημερήσια διάταξη και άρχισε επιδιωκτικά τη συζήτηση άλλων θέματων. Στο μεταξύ όμως η απεργία συνεχίζοταν, επεκτείνονταν αδιάκοπα και ακινητοποιούσε την παραγωγή. Οι μεταφορικές σταμάτησαν και ακόμα και οι τόσο πειθαρχικές δημόσιες υπηρεσίες άρχισαν να δυστροφούν. Η λειτουργία του ιδίου του κυβερνητικού μηχανισμού διαταραχόταν, ενώ στον επιχειρηματικό κόσμο, με την αύξηση του αισθήματος αβεβαιότητας, άρ-
χισε να διατυπώνεται ανοιχτά η γνώμη πως η ικανοποίηση των αιτημάτων είναι λιγότερο επικίνδυνη από την πρόκλησή μιας καταστροφής. Έτσι, η αποφασιστικότητα των βουλευτών άρχισε να κάμπτει. Καταλάβαιναν ότι έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στην υποχώρησή και στη συντριβή της απεργίας με στρατιωτικά μέσα. Μπορούσαν όμως να εμπεπεθέωσαν τους στρατιώτες σε μια τέτοια περίπτωση. Η αντίσταση τους έπρεπε λοιπόν να εγκαταλειφθεί, η θέληση και η συνείδησή τους να αναθεωρηθούν και τελικά αποδέχθηκαν και ψήφισαν το νομοσχέδιο. Μέσω μιας πολιτικής απεργίας, οι εργάτες είχαν επιτύχει τον σκοπό τους και είχαν κατακτήσει τα θεμελιώδη πολιτικά τους δικαιώματα.

Μετά από μια τέτοια επιτυχία, πολλοί από τους εργάτες και τους εκπρόσωπους τους πιστεύαν ότι αυτό το νέο νομοσχέδιο άρχισε να χρησιμοποιούνται συχνότερα για την κατάκτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά οι προσδόκιμοι τους αυτές διαφέραταν. Η ιστορία του εργατικού κινήματος γνωρίζει περισσότερες αποτυχίες επάνω από νικηφόρες πολιτικές απεργίες. Η πολιτική απεργία προσπαθεί να επιβάλει τη θέληση των εργατών σε μια κυβέρνηση της κapitαλιστικής τάξης. Εχει στοιχεία εξέγερσης, επανάστασης και αφυπνίσεις σε αυτή την τάξη το ένστατο της αντισυντήρησης, την τάση της καταστολής. Οι τάσεις αυτές απασχολούν όταν ένα μέρος της ιδίας της αστικής τάξης δυσφορούσε για την οπισθόθρομοκτόνη πολιτικών θεσμών και ένωσε την ανάγκη νέων μεταρρυθμίσεων. Τότε η μαζική δράση των εργατών ήταν ένα μέσο εκσυγχρονισμού του καπιταλισμού. Η απεργία επιτύχαε επιτυχίας επειδή οι εργάτες είχαν ενότητα και ενθουσιασμό, ενώ οι κατεχόμενες τάξεις ήταν παραδείγματα διακρίσεων. Η δυνατότητα επιτυχίας της δεν συντάσσεται στην αδυναμία της καταλιστικής τάξης, αλλά στη δύναμη του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός ενσωματώνει εκείνη πριν από κάθε ισότητα που είναι στη διάθεση της καταλιστικής τάξης, που είναι δύναμη του καπιταλισμού. Οι καταλογισμοί διαφορετικοί όταν, με την καθολική ψηφοφορία που εξασφαλίζει τουλάχιστον την πολιτική ισότητα, τις ρίζες του εισχώρον για την εργατική τάξη. Το δικαίωμα ψήφου των εργατών είναι γνώρισμα του αναπτυγμένου καπιταλισμού, επειδή οι εργάτες χρειάζονται τις εκλογές, όπως και τα συνδικάτα, για να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού.

Αν όμως τώρα οι εργάτες πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν σε δευτερευόμενη σημεία την θέληση τους έναντι των διεθνών, θα πρέπει να αντιπαραφθούν επιτυχώς. Αυτό οι εργάτες το νιώθουν ενοπλικώς και εφόσον όμως οι παρακείμενοι ένας μεγάλος σκοπός που να ελογιστεί το πνεύμα και να διαλύει τους δισταγμούς, παραμένουν αναπόφασιστοι και διαπρεπούν. Κάθε όμως, βλέπουν ότι η απεργία δεν είναι γενική, διότι και αυτή με το σειρά της. Οι άλλες τάξεις προμηθεύουν εθελοντές για την εξασφάλιση των πιο απαραίτητων υπηρεσιών και μεταφορών. Όσο κι αν αυτοί δεν είναι πραγματικά ικανοί να στηρίζουν την παραγωγή, η δραστηριότητά τους οπωσδήποτε αποδοθεί σε τους απεργούς. Η απαγόρευση των συγκεντρω-
σεων, η κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και ο στρατιωτικός νόμος μπορούν ακόμα περισσότερο να αποδείξουν τη δύναμη της κυβέρνησης και τη θέλησή της να την χρησιμοποιήσει. Έτσι, η απεργία κάμπτεται και χρειάζεται να διακοπεί, πολλές φορές με σημαντικές απόλυεις και απογοητεύσεις για τις ηπειρμένες οργανώσεις. Από τέτοιου είδους εμπειρίες, οι εργάτες κατανόησαν ότι ο καπιταλισμός είναι ικανός, με την εσωτερική του δύναμη, να αντισταθεί ακόμα και σε καλοργανωμένες και μαζικές εφόδους. Αλλά ταυτόχρονα, σχημάτισαν τη βεβαιότητα ότι οι μαζικές απεργίες, αν χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή, είναι γι' αυτούς ένα πανίσχυρο όπλο.

Η ἀποψή αυτή επιβεβαιώθηκε από την πρώτη ρωσική Επανάσταση του 1905. Οι μαζικές απεργίες είχαν έναν τελείως νέο χαρακτήρα. Η Ρωσία της εποχής εκείνης βρισκόταν ακόμα στις απαρχές του καπιταλισμού: υπάρχει μεγάλη εργοστάσια, στηριζόμενα κυρίως στο ξένο κεφάλαιο και τις κρατικές επιχορηγήσεις, στις μεγάλες πόλεις, όπου συνέρχονταν πεινασμένοι χωρικοί για να δουλέψουν σαν βιομηχανικοί εργάτες. Τα συνδικάτα και οι απεργίες απαγορεύονταν, η διακυβέρνηση ήταν πρωτόγονη και δεσποτική. Το σοσιαλιστικό κόμμα, που περιλάμβανε διανοούμενους και εργάτες, υποχρεωνόταν να αγωνιστεί για κάτι που οι αστικές επαναστάσεις ήδη είχαν επιτύχει στη Δυτική Ευρώπη: την καταστροφή της απολυταρχίας και τη θέσπιση συνταγματικών δικαιωμάτων και νόμων. Έτσι, ο αγώνας των Ρώσων εργατών δεν μπορούσε παρά να είναι αθώομης και χαοτικός. Ο αγώνας αυτός εκδηλώθηκε πρώτα με τη μορφή «έργων» απεργιών, ενάντια στις αθλείς συνθήκες εργασίας, που κατατίθενταν αδυνατίσματα από τους κοζάκους και την αστικομαίνια και ύστερα απέκτησε πολιτικό χαρακτήρα, με τις διαδηλώσεις και το ανέμισμα κόκκινων σημαίων στους δρόμους. Όταν ο ρωσοσοσιαλισμός πόλεμος του 1905 εξακέρτισε την τσαρική κυβέρνηση και φανέρωσε την εσωτερική της ασήμαντη, η επανάσταση έπεσε σε σημαία σε αρκετά «άρωμα» από εργοστάσια σε εργοστάσια και από πόλη σε πόλη και παραλύοντας ολόκληρη τη βιομηχανία και την άλλη κατακερματική μετατρέποντα σε μικρές τοπικές απεργίες, σβήνοντας μετά από μικρές παραχωρήσεις των εργοδότων οι συγκοινωνίες μήκος το νέο εξαπατώματα. Πολύ συχνά, υπήρχαν διαδηλώσεις στους δρόμους και συγκρούσεις με την αστυνομία και τον στρατό. Ήρθαν μερικές νύχτες όπου οι εκπρόσωποι των εργοστασίων συγκεντρώνονταν ανεξήγητοι να συζητήσουν για την κατάσταση και ύστερα ύστερα ερχόταν να εναθούν μαζί τους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους αντιπροσωπείς άλλων ομάδων, ακόμα και εξεγερμένων στρατιωτών, ώστε να παρέμεναν αδρανείς. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση πήρε ξανά την πρωτοβουλία, συνέλαβε όλο το σώμα των εκπρόσωπων και η απεργία αρχίσει να σβήνει μέσα στο κλίμα απάθειας, μέχρις ότου, σε μια σειρά οδομαχιών στις κυριότερες πόλεις, το κίνημα συντρίφτηκε με τη στρατιωτική δύναμη.
Στη Δυτική Ευρώπη, οι πολιτικές απεργίες ήταν προσεκτικά μελετημένες ενέργειες με τελειώς συγκεκριμένους στόχους, καθοδηγούμενες από τους πιέτες των συνδικάτων ή των σοσιαλιστικών κομμάτων. Στην Ρωσία, το απεργιακό κίνημα ήταν η εξέγερση ενός σκληρού καταπιεζόμενου λαού, ανεξέλεγκτη σαν θεία τη θηλυκορίδα που δεν σταματούσε μπροστά σε τίποτα. Δεν ήταν αγωνίας οργανωμένων εργατών για ένα δικαίωμα που τους αρνούνται από καιρό, ήταν η αφύπνηση της ανθρώπινης συνείδησης μιας ποδοπατημένης μάζας με τη μόνο μορφή που μπορούσε να πάρει, τον αγώνα. Εδώ δεν ήταν δυνατόν να τεθεί ζήτημα επιτυχίας ή ήττας, το ίδιο το γεγονός του ξεπόνταματος ήταν ήδη μια νίκη που δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, η αρχή μιας νέας εποχής. Φαινομενικά, το κίνημα συντριβήκε και η τσαρική κυβέρνηση ξαναπήρε τα ηνία. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι απεργίες έδωσαν στον τσαρισμό ένα γιούτα που δεν μπορούσε να συνέλθει. Βέβαια, εφαρμόστηκαν μερικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές, βιομηχανικές και αγροτικές. Όμως το όλο κρατικό οικοδόμημα, με τον αυθαίρετο δεσποτισμό των ανικανών μανδρίνων, αδυνατούσε να εκσυγχρονιστεί, ήταν καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Η επανάσταση αυτή προετοιμάστηκε την επόμενη, όπου η παλιά βάρβαρη Ρωσία επρόκειτο να καταστραφεί.

Η πρώτη Ρωσική Επανάσταση επηρέασε σημαντικά τις ιδέες των εργατών της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Εκεί είχε αρχίσει μια νέα ανάπτυξη του κapitalισμού, που έκανε αισθήτη την ανάγκη νέων και νέων ρόλων για καθημερινή αγώνα, τόσο σημαντικών όσο και επιθετικών. Η ακούσικη ευημερία, που αρχίζει ως δεκαετία του 1890 και κράτησε μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε σαν αποτέλεσμα μια διχός προηγομένων αυξησης της παραγωγής και του πλούτου. Η βιομηχανία αναπτύχθηκε και ιδιαίτερα οι κλάδοι του ιδιώτου και του χάλυβα, νέες αγορές ανοιχτές, ιδιοκτήτων και εργοστάσια κατασκευάζονταν σε ξένες χώρες και άλλες περιοχές, τότε για πρώτη φορά ο κapitalισμός επεκτάθηκε σ’ όλη τη γη. Η Αμερική και η Γερμανία γνώρισαν την ταχύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι υποστηρίζουν, απονομή σχεδόν εξαφανίστηκε, τα συνδικάτα εγκατάσταση μαζικές οργανώσεις. Οι εργάτες έτρεφαν πολλές ελπίδες για μια αδιάκοπη αυξήση της ευημερίας και της επιρροής τους και γεγονότα αλάφαματα για μια επερχόμενη εποχή βιομηχανικής δημιουργίας.

Η άλλη όμως πλειορία της κοινωνίας παρουσίαζε μια διαφορετική εικόνα. Το μεγάλο κεφάλαιο συγκέντρων την παραγωγή και τους χρηματοδοτικούς πόρους, τον πλούτο και την εξουσία, σε λίγα χέρια και σε γκριτούσε ισχυρά βιομηχανικά κοσμός και κapitalιστικούς ομίλους. Εις ανάγκη του για επέκταση, για έλεγχο ξένων αγορών και κατατέθηκαν σε υπόλοιπα καταπράσινα, εκλάθηκε την πολιτική του ιμπεριαλισμού, μια πολιτική ενίσχυσης των δεσμών με τις παλιές αποικίες και κατάκτησης νέων, μια πολιτική ενεργομένου ανταγωνισμού ανάμεσα στις κapitalιστικές τάξεις των
διαφόρων χωρών και αύξησης των εξοπλισμών. Τα παλιά ειρηνικά ιδεών-
δη του ελεύθερου εμπορίου, που χαρακτηρίζαν την ιδεολογία της «μι-
κρής Αγγλίας»1, χλεύαστηκαν και παραχώρησαν τη θέση τους σε νέα ει-
δεών εθνικού μεγαλείου και ισχύος. Σ’ όλες τις ηπείρους έσπασαν πό-
λεμοι: στο Τράνσβαλ, στην Κίνα, στην Κινά, στις Φιλιππίνες, στα 
Βαλκάνια. Η Αγγλία εδραίωσε την αυτοκρατορία της και η Γερμανία, α-
παινόταν ένα μερίδιο στην παγκόσμια ισχύ, ετοιμάστηκε για παγκόσμιο πόλεμο. Το μεγάλο κεφάλαιο, με την αυξανόμενη δύναμή του, καθόριζε ολόκληρο περισσότερο τον χαρακτήρα και τις απόψεις ολόκληρης της α-
τικής τάξης, εμποτίζοντάς την με το αντιδημοκρατικό του πνεύμα βίας. 
Μολονότι μερικές φορές προσπάθησε να δελεάσει τους εργάτες με την 
προσποκή ενός μερίδιου από τη λεια, υπήρχε συνολικά μικρότερη διάθε-
ση απ’ όσο παλαίτερα για παραχωρήσεις προς τους εργάτες. Κάθε α-
περγα για βελτίωση των μισθών, που έσπαγε για να αντισταθμιστεί η ά-
νοδος των τιμών, συναντούσε σκληρότερη αντίσταση. Οι άρχοντες τά-
ξεις κυριεύονταν από αντιδραστικές και αριστοκρατικές τάσεις. Δεν μι-
λούσαν πια για διεύρυνση αλλά για περιορισμό των λαϊκών δικαιωμάτων και, διατεταίρηκε στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, διατυπώνονταν απει-
λές για καταστολή της εργατικής δυσαρέσκειας με βία μέσα.
Οι περιστάσεις είχαν λοιπόν αλλάζει και εξακολουθούσαν να αλλά-
ζουν με διαρκώς τμήματος του αγωνισμού. Η δύναμη της εργατικής τάξης είχε αυ-
ξηθεί μέσω της οργάνωσής και της πολιτικής δράσης της. Αλλά η δύνα-
μη της καπιταλιστικής τάξης είχε αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό ση-
μαίνει ότι μπορούσαν να ανεξαρτησιώνται σφοδρότερες συγκρούσεις ανάμε-
σα στις δύο τάξεις. Ετσι, οι εργάτες ήταν αναγκασμένοι να αναζητήσουν 
νέες και ισχυρότερες μέθοδους αγώνα. Τι θα έκαναν όταν ακόμα και οι 
πιο δικαιολογημένες απεργίες αντιμετωπίζονταν συνεχώς με μαζικά λοι-
πού, όταν τα πολιτικά τους δικαιώματα περιορίζονταν ή παραβιάζονταν,
όταν η καπιταλιστική κυβέρνηση ετοιμάζει πόλεμο παρά τις έντονες δια-
μαρτυρίες τους;
Είναι εύκολο να κατανοήσει γιατί, μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, τα
πο προχωρημένα στοιχεία της εργατικής τάξης βάλθηκαν να σκέφτο-
νται να να συζητάνε σχετικά με τη μαζική δράση και την πολιτική απερ-
για και η γενική απεργία προπαγανδίστηκε σαν ένα μέσο ενάντια στην ε-
κρήξη του πολέμου. Μελετώντας τα παραδείγματα τέτοιων δράσεων στο 
βέλτικο και στο ρωσικό απεργιακό κίνημα, χρειαζόταν επίσης να αξιοτά-
τουν τις συνθήκες, τις δυνατότητες και τις συνέπειες της μαζικής δράσης
και των πολιτικών απεργιών στις περισσότερες ανεπτυγμένες κοινωνι-
στικές χώρες, όπου υπήρχαν συγκέντρώσεις και παντοδύναμη κα-
πιταλιστική τάξη. Ολοφάνερα, οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Εδώ το όμοσο
επακόλουθο θα ήταν κάτι που δεν μπορούσε να έχει συμβει στο Βέλγιο

1. Πείτε ποιο αντιστοιχιζόταν στην ενδικωμένη επέκταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και προσωπικής την αποδεσμευθή των αποκομιών. (Στ.Μ.)
και στη Ρωσία: η εξόντωση των οργανώσεων τους. Αν τα συνδικάτα και
tα σοσιαλιστικά ή εργατικά κόμματα κήρυσσαν από κοινού μια γενική α-
περγιά, η κυβέρνηση, σίγουρα για την υποστήριξη ολόκληρης της άρ-
χουσας και της μεσαίας τάξης, οποσδήποτε θα κατόρθωνε να φυλακίσει
tους ηγέτες, να εξαπολύσει διάξεις εναντίον των οργανώσεων με τη δι-
kαιολογία ότι βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, να κλείσει τις ε-
φημιριδές τους, να εμποδίσει κάθε επαφή μεταξύ των εργατών, κηρύ-
σοντας κατάσταση πολιορκίας και να επιβάλει αδιαφορικότητα τη δημό-
σια τάξη της, κινητοποιώντας στρατιωτικές δυνάμεις. Ενάντια σ’ αυτή
tην επίδειξη δύναμης, οι εργάτες, απομονώνοντας, εκτεθομένους στους
cινδύνους και τις συκοφαντίες, αποκαλυπτομένοι από τις διαστρέβλωμενές
pcληροφορίες του τόπου, δεν θα είχαν καμία ελπίδα. Οι οργανώσεις τους
thα διαλύονταν και θα συντρίβονταν. Και αν χάνονταν οι οργανώσεις, οι
cαρποί τόσον χρόνων επιμονής αγάνα, θα χάνονταν τα πάντα.

Αυτά διατείνονταν οι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί ηγέτες. Πράγ-
ματικά, γι’ αυτούς, που η αντίληψή τους είναι πλήρως περιορισμένη στα
cλαίσια των σημερινών μορφών οργάνωσης, το ζήτημα εμφανίζεται ανα-
γκαστικά έτσι. Κι επομένως, αντιτάσσονται ριζικά στις πολιτικές απεργί-
ες. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές απεργίες είναι αδύνατον να πραγματο-
ποιηθούν με τέτοια μορφή, σαν προσχέδιασμένες και προσεκτικά αποφα-
sυμμερίσμενες ενέργειες των υπαρχούσων οργανώσεων, καθοδηγούμενες από
tους ηγέτες τους. Είναι το ίδιο πιθανό όσο και ο κεραυνός εν αιθρία. Εί-
ναι αλήθεια ότι μια πολιτική απεργία, για ειδικούς σκοπούς που βρίσκο-
cονται σε πλήρη αρμονία με το κεφαλαιακό σύστημα, μπορεί να παραμε-
cυνεί ολοκληρωτικά μέσα στα πλαίσια της νόμιμης τάξης πραγμάτων, όστε
μετά τη λήξη της, ο κεφαλαιομόριο να συνεχίσει την ομαλή πορεία του.
Ομως η αλήθεια αυτή δεν εμποδίζει την άρχουσα τάξη να αντιτάσσεται
λογικά σε κάθε επίδειξη της δύναμης των εργατών, όπως τις πολιτικές
απεργίες να έχουν συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τους άμεσους
πόλεις τους. Τότε οι κοινωνικές συνθήκες γίνονται αναπόφορες για
tους εργάτες, όταν οι κοινωνικές ή πολιτικές κρίσεις τους απειλούν με
καταστροφή, αναπόφευκτη ξεπούληση μαζικές ενέργειες και γιγάντιες α-
apεργίες με ανθρώπινο τρόπο, ζωντανή μορφή αγάπα, παρ’ όλες τις αν-
tιρρήσεις και την αντίσταση των υπαρχούσων συνδικάτων, ακόμη και
κεφαλάρι στην ακροβατία των αιχμαλωτών. Κι έ-
tοξείς, οι εργάτες βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με το ερώτημα αν έχουν κά-
ποια ελπίδα επιτυχίας ενάντια στη δύναμη του κράτους και του κεφαλα-
ίαν.

Δεν είναι αλήθεια ότι με μια βία διακοщение των οργανώσεων τους
χάνονται τα πάντα. Αυτές αποτελούν μόνο την εξωτερική μορφή μιας ον-
σωδικής εσωτερικής πραγματικότητας. Μπορεί να αρέσει αν αυτή τη
μην σχεδιαστεί ώστε οι εργάτες να μεταπροβοδούν ειρηνικά
στα εγκληματικά, στενόμωλα, απομονωμένα άτομα των καταλύων εποχών.
Μέσα στην καρδιά τους όλες οι δυνάμεις της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην τάξη τους, παραμένουν ζωντανές, γίνονται ακόμα ισχυρότερες διαμέσου των αντίστοιχων συνθηκών και θα εκδηλωθούν με άλλες μορφές. Αν οι δυνάμεις αυτές είναι αρκετά ισχυρές, καμία δύναμη από τα πάνω δεν μπορεί να συντρίψει την ενότητα των απεργών. Οι ήττες τους οφείλονται κυρίως στην αποθαρρυντική. Καμία κυβερνητική εξουσία δεν μπορεί να τους εξαναγκάσει να δουλέψουν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους συγκεντρώσει και να προσπαθήσει να τους τρομοκρατήσει, να προσπαθήσει να διαλύσει την ενότητα τους με τον φόβο. Η επιτυχία των εργατών εξαρτάται από την εσωτερική τους δύναμη, από την οργανωτικότητά τους. Οπωσδήποτε, έτσι απαιτούνται πάρα πολλά από τα κοινωνικά και ηθικά τους προτερήματα, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η προτερήματα αυτά θα οδηγηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό αποκορύφωμα τους και θα δυναμώσουν όπως το απάλει με τη φωτιά.

Αυτά δεν αφορούν μια μόνο ενέργεια, μια μόνο απεργία. Σε κάθε τέτοια σύγκρουση, η δύναμη των εργατών υφίσταται μια δοκιμασία, κατά πόσο η ενότητα τους είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθεί στις απόπειρες των κυρίαρχων τάξεων να τη συντρίψουν. Κάθε σύγκρουση αρνητικές νέες δραστηριότητες δυνάμεις για να ενισχυθεί αυτή η ενότητα και να μην καμψθεί. Και όταν οι εργάτες μένουν πραγματικά ακλόνητοι, όταν κρατάνε σταθερά, παρ’ όλες τις πράξεις εκφοβισμού, καταστολής και απομόνωσης, όταν δεν υποχωρεί καμία ομάδα, τότε τα επακόλουθα της απεργίας γίνονται έκδηλα στην άλλη πλευρά. Η κοινωνία παραλύει, η παραγωγή και οι συναλλαγές σταματάνε ή περιορίζονται στο ελάχιστο, κάθε λειτουργία της δημόσιας ζωής παρεμποδίζεται, οι μεσαίες τάξεις τρομάζουν και μπορεί να αρχίσουν να συμβουλεύουν παραχωρήσεις. Το κύρος της κυβέρνησης, που αυξάνει να αποκαταστήσει η παλιά τάξη πραγμάτων, κλονίζεται. Η εξουσία της πάντοτε στηρίζοντα στη σταθερή οργάνωση όλων των αξιωματούχων και των υπηρεσιών, στον απαλλευτικό προσανατολισμό τους προς τους άδικους στόχους, που ενσωματώνονται σε μια ενιαία θέληση, στη συνθήκη όλων να συμμορφώνονται, από υποχώρηση και από πεποίθηση, με τις προθέσεις και τις οδηγίες των κεντρικών αρχών. Όταν όμως ο κυβερνητικός μηχανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μάζα του λαού, συναισθάνεται ολοένα εντονότερα αυτό που πράττει είναι μια κυριαρχή μειοψηφία που εμπνέει φόβο μόνο όσο είναι πανίσχυρη και που είναι πανίσχυρη μόνο όσο δεν αμφισβητείται, όσο αποτελεί τη μόνη σταθερά οργανωμένη δύναμη μέσα σ’ έναν ακανόνιστο στόχο. Τότε όμως η πλειοψηφία είναι κι αυτή σταθερά οργανωμένη, όχι μόνο από τη σκοπιά των εξωτερικών μορφών αλλά και από τη σκοπιά της εσωτερικής ενότητας. Αντιμετωπίζοντας τον ανέφικτο στόχο να επιβάλει τη θέληση της σ’ έναν εξεγερμένο πληθυσμό, η κυβέρνηση διαρκώς περισσότερο αμφιλεγόμενη, δηλαδή, χάνει την ψυχραία της, δοκιμάζει κάθε είδους μέσα. Επιπλέον, η απεργία παρα-
καλύπτει την αμοιβαία επικοινωνία των αρχών όλης της χώρας, απομονώνει τις τοπικές αρχές και τις περιορίζει στις δικές τους δυνάμεις. Έτσι, η οργάνωση της κρατικής εξουσίας αρχίζει να χάνει την εσωτερική της ισχύ και σταθερότητα. Αλλά και η χρησιμοποίηση των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να βοηθήσει παρά μόνο σαν απειλή βιασύνης καταστολής. Τελικά, ο στρατός είτε αποτελείται κι αυτός από εργάτες, που φοράνε διαφορετικά ρούχα και υπόκειται σε αυστηρότερους κανονισμούς αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιηθούν εναντίον των συντρόφων τους, είτε είναι μια μειοψηφία που θα πρέπει να πολεμήσει έναν ολόκληρο λαό. Αν οι στρατιώτες διατάσσονται να πυροβολούν άσπλους πολίτες και συντρόφους, η περιπαρθεία μακροπρόθεσμα θα εκλείψει. Και τότε η κρατική εξουσία, εκτός από το θητικό της κύρος, θα εχεί χάσει και το 1σχυρότερο υλικό της όπλο για να επιβάλει στις μάζες υπακοή.

Αυτές οι σκέψεις για τις σημαντικές συνέπειες των μαζικών απεργιών όταν οι μεγάλες κοινωνικές κρίσεις αφού τις μάζες σε απεγνωσμένο αγώνα, δεν είναι βέβαια τίποτα περισσότερο από επισκόπηση ενός ενδεχόμενου μέλλοντος. Για την ύπαρξη, κάτω από την κατευθυντική επινεργεία της βιομηχανικής ευημερίας, δεν υπάρχουν δυνάμεις αρκετά ισχυρές ώστε να άσκησαν τους έργατες σε τέτοιες ενέργειες. Ενάντια στον επικείμενο πόλεμο, τα συνδικάτα και τα κόμματα τους περιορίστηκαν στη διακήρυξη ειρηνικότηταν και διεθνιστικών αισθημάτων, χωρίς να έχουν την θέληση και την τόλμη να καλέσουν τους έργατες σε αντίσταση μέχρις εσχάτων. Έτσι, η άρχουσα τάξη μπόρεσε να εξαναγκάσει τους έργατες να πάρουν μέρος στη δική της καπιταλιστική μαζική δράση, τον παγκόσμιο πόλεμο. Επρόκειτο για την κατάρρευση των επιφάνειων και ψευδαισθησεων της αντάρτικης δύναμης της εργατικής τάξης εκείνης της εποχής, μιας δύναμης που αποκαλυπτόταν τότε σαν εσωτερική αδυναμία και ανεπάρκεια.

Ένα από τα στοιχεία της αδυναμίας ήταν η έλλειψη ξεκάθαρου σκοπού. Δεν υπήρχε, ούτε μπορούσε να υπάρξει, η παραμικρή σφιχής αντίληψη για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει μια επιτυχημένη μαζική δράση. Τα αποτελέσματα των μαζικών απεργιών φαίνονταν μέχρι τότε μόνο καταστροφικά, όχι εποικοδομητικά. Αυτό βέβαια δεν ήταν αλήθεια. Μέσα στους αγώνες αναπτύσσονται αποφασιστικά εσωτερικά προτερήματα, η βάση της νέας κοινωνίας. Αλλά οι εξωτερικές μορφές μέσα στις οποίες θα διαμορφώνονταν παρέμειναν άγνωστες. Στον καπιταλιστικό κόσμο εκείνης της εποχής καινείς δεν είχε ακούσει να γίνεται λόγος για εργατικά συμβούλια. Οι πολιτικές απεργίες δεν μπορούν να είναι παρά μια πρόσκαιρη μορφή μάχης. Μετά την απεργία πρέπει να φτιαχτεί κάτι διαρκές μέσω δημοψηφικής εργασίας.

---

1. Πρόκειται φυσικά για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. (Σ.τ.Μ.)

102
5. Η Ρωσική Επανάσταση

Η Ρωσική Επανάσταση ήταν ένα σημαντικό επεισόδιο στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης. Πρώτον, όταν ήδη αναφέραμε, επειδή φανέρωσε νέες μορφές πολιτικής απεργίας, νέα όπλα της επανάστασης. Και επίσης, κάτι ακόμα σημαντικότερο, επειδή πρωτοεμφανίστηκαν νέες μορφές αυτοοργάνωσης των αγωνιζόμενων εργατών, οι μορφές που είναι γνωστές σαν σοβιέτ, δηλαδή συμβούλια: το 1905, η ύπαρξή τους, ως ιδιαίτερο φαινόμενο, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη και εξαφανίστηκαν μαζί με την ίδια την επαναστατική δραστηριότητα. Το 1917, επανεμφανίστηκαν με μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή τη φορά η σημασία τους έγινε κατανοητή από τους εργάτες της Δυτικής Ευρώπης και επαιζαν χείρις ένα ρόλο στους ταξικούς αγώνες μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ουσιαστικά, τα σοβιέτ ήταν απλώς απεργιακές επιτροπές, σαν αυτές που πάντοτε εμφανίζονται στις άγριες απεργίες. Δεδομένου ότι στη Ρωσία οι απεργίες έχουσαν σε μεγάλα εργοστάσια και γρήγορα επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις, παρά το γεγονός ότι μερικές από αυτές τις απεργίες έδιναν εφιάλτη μεταξύ τους. Οι εργάτες συγκεντρώνονταν και συζητούσαν τακτικά στα εργοστάσια, μεταξύ το τέλος της δουλειάς ή, σε καιρούς εντάσεων, ακόμα και αδιάκοπα, υπό κάθε μέσα της αμέσως. Στη συνέχεια, έστελναν τους εκπρόσωπους τους σε άλλα εργοστάσια και στις κεντρικές επιτροπές, όπου ανταλλάσσονταν πληροφορίες, συζητούνταν οι δυσκολίες, παίρνονταν αποφάσεις και εξετάζονταν νέες ενέργειες.

Αλλά εδώ οι δραστηριότητες αυτές απέκτησαν καθολικότερο χαρακτήρα απ’ όσο στις συνήθεις απεργίες. Οι εργάτες έπρεπε να αποτινάζουν τη σκληρή καταπίεση του θαρσισμού. Ενώθηκαν ότι με τη δράση τους η ρωσική κοινωνία μεταβαλλόταν εκθεμελίως. Δεν είχαν να εξετάσουν μόνο τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια τους, αλλά και όλα τα γενικά κοινωνικά ζητήματα. Έπρεπε να χραέζουν δικό τους δρόμο σ’ αυτούς τους τομείς και να πάρουν αποφάσεις πάνω σε πολιτικά ζητήματα. Όταν η απεργία φούντωσε, επεκτάθηκε σ’ όλη τη χώρα, ακινητοποίησε όλη τη βιομηχανία και τις μεταφορές και παρέλυσε την κυβερνητική δραστηριότητα, τα σοβιέτ αντιμετώπισαν και προβλήματα. Έπρεπε να οργανώσουν την κοινωνική ζωή, να φροντίσουν για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, να εξετάζουν τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Υποχρεώθηκαν να αναλάβουν κυβερνητικές λειτουργίες. Οι αποφάσεις τους εκτελούνταν από τους εργάτες, ενώ η κυβέρνηση και η αστυνομία παρακολουθούσαν από απόσταση, εχόντας συνειδητή της αδύναμις τους απέναντι στις εξεγερμένες μάζες. Στη συνέχεια, προσχώρησαν στα κεντρικά σοβιέτ και άρχισαν να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων οι εκπρόσωποι άλλων ομάδων, διανοούμενων, αγοριών, άρχισαν να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων οι εκπρόσωποι άλλων ομάδων, διανοούμενων, αγοριών, στρατιωτών. Όμως η δύναμη ήταν σαν το φως μιας αστραπής, σαν το πέρασμα ενός μετεωρίτη. Όταν τελικά η τσα-
ρική κυβέρνηση συγκέντρωσε τις στρατιωτικές της δυνάμεις και συνέ-
τριψε το κίνημα, τα σοβιέτε εξαφανίστηκαν.

Έτσι συνέβησαν τα πράγματα το 1905. Αλλά το 1917, ο πόλεμος είχε
εξασθενίσει την κυβέρνηση με τις ίδιες στο μέτωπο και την πείνα στις
πόλεις και αυτή τη φορά οι στρατιώτες, που ήταν κυρίως αγρότες, συμμε-
teίχαν στη δράση. Εκτός από τα συμβούλια των εργατών στις πόλεις,
σχηματίστηκαν και συμβούλια στρατιώτων στον στρατό. Οι αξιωματικοί
εκτελούσαν όταν εμπόδιζαν τα σοβιέτ να πάρουν στα χέρια τους όλη
tην εξουσία για να αποτρέψουν το πλήρης χάος. Αφού επί μισό χρόνο οι
πολιτικοί και οι στρατιωτικοί αρχηγοί προσπάθησαν μάταια να επιβά-
lουν νέες κυβερνήσεις, τα σοβιέτ, με την υποστήριξη των σοσιαλιστι-
cών κομμάτων, απέμειναν κύριοι της κοινωνίας.

Τώρα τα σοβιέτταίχθαν να αντιμετωπίσουν ένα νέο καθήκον. Από όρ-
γανα επανάστασης έπρεπε να μετασχηματιστούν σε όργανα ανοικοδομι-
σης. Οι μάζες ήταν κυρίαρχες και, όπως ήταν φυσικό, άρχισαν να
dιαμορφώνουν την παραγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα ζητικά
τους συμφέροντα. Όπως πάντα, εκείνη που ήθελαν και έκαναν δεν καθο-
ρίζαν από προκατασκευασμένα δόγματα, αλλά από την ιδία τους την
ταξική φύση, από τις συνθήκες της ζωής τους. Ποιες ήταν αυτές οι συν-
θήκες; Η Ρωσία ήταν μια πρωτόγονη αγροτική χώρα όπου η βιομηχανική
ανάπτυξη βρισκόταν μόνο στις απαρχές της. Τις λαϊκές μάζες
αποτελούσαν απολιτικοί και αγρόματοι χωρικοί, κυριαρχούνταν ανεξα-
νεξιστικά από μια εκκλησία που κολυμπούσε στο χρυσάφι, ενώ ακόμα και οι
βιομηχανικοί εργάτες είχαν αχρονωδείς δεσμούς με τα παλιά τους χωρά.
Τα σοβιέτ των χωριών, που ξεπηδούσαν παντού, ήταν αυτοκυβερνώμενες
επιτροπές χωρικών. Καταλαμβάναν τα τεράστια κτήματα των προηγο
μέγαλων γαιοκτησόμενων και τα μοιραζόταν. Η κατάσταση έβαινε προς μια γε-
νίκευση της μικρής ιδιωτικής ιδιοκτησίας και ήδη εμφανίζονταν διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων ιδιοκτητών, μεταξύ
πλούσιων αγροτών με μεγάλη επιρροή και ταπεινότερων, φτωχών καλ-
lιεργητών.

Στις πόλεις, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσε να υπάρξει εξέλι-
ξη προς την ιδιωτική κapitalιstική βιομηχανία γιατί δεν υπήρχε μια α-
stική τάξη κάποιας σπουδιάστης. Οι εργάτες ήθελαν μια μορφή σοσια-
lιστικής παραγωγής, τη μόνη που ήταν εφικτή κάτω από τέτοιες συνθή-
κες. Ομως το πνεύμα τους και η νοοτροπία τους, που μόνο επιφανειακά
eίχαν επηρεαστεί από τις απαρχές του καπιταλισμού, μετά βίας επαρκού-
σαν για το έργο της ρύθμισης της παραγωγής από τους ιδιούς. Έτσι, τα ε-
ξέχωνα και ηγετικά στοιχεία τους, οι σοσιαλιστές του μπολσεβικού
κόμματος, οργανώνοντας και απαλλαμένοι από τόσα χρόνια επιμονούν αγά-
να, οι ηγέτες τους στην επανάσταση, έγιναν ηγέτες και στην ανοικοδο-
μηση. Επιπλέον, για να μην πυγούν αυτές οι τάσεις της εργατικής τάξης
μέσα στην πλημμυρίδα των βλέψεων για ιδιωτική ιδιοκτησία που
προέρχονταν από την ύπαιθρο, έπρεπε να συγκροτηθεί μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, ικανή να αναχαιτίσει τις τάσεις των αγροτών. Σ' αυτό το δόσκολο έργο της οργάνωσης της βιομηχανίας, της οργάνωσης του αγροτικού πολέμου εναντίον των αντεπαναστατικών επιθέσεων, της υπερνικήσης της αντίστασης που πρόβαλαν οι καπιταλιστικές τάσεις της αγροτικής διαπαιδαγήσεως των αγροτών σε σύγχρονες επιστημονικές ιδέες αντί για τις παλιές τους δοξασίες, όλα τα ικανά στοιχεία απ' όλους τους κόλπους των εργατών και των διανοούμενων, συνεπικυρώθηκαν απ' όσους πράγματι αξιωματούχους και αξιωματικούς έδειχναν προθυμία συνεργασίας, χρειαζόταν να συνεννοηθούν στα πλαίσια του μπολσεβικού κόμματος ως ηγετικού οργάνου. Το κόμμα αυτό σχημάτισε τη νέα κυβέρνηση. Τα σοβιέτ βαθμιαία εξαλείφηκαν σαν οργάνα αυτοδιάθεσης και περιορίστηκαν σε ρόλο βοηθητικών οργάνων του κυβερνητικού μηχανισμού. Η ονομασία «Σοβιετικό Δημοκρατία» διατηρήθηκε όμως σαν καμίαλαξ και το κυρίαρχο κόμμα εξακολούθησε να αποκαλείται Κομμουνιστικό Κόμμα.

Το σύστημα παραγωγής που αναπτύχθηκε στη Ρωσία ήταν ένας κρατικός σοσιαλισμός. Είναι η οργανωμένη παραγωγή με το κράτος γενικό εργοδότη, αφήνοντας ολόκληρο τον παραγωγικό μηχανισμό. Οι εργάτες δεν είναι περισσότερο κόρινθοι των μέσων παραγωγής απ' όσο στον δυτικό καπιταλισμό. Εκείνος που τους δίνει μισθό και τους εκμεταλλεύεται είναι το κράτος, ο μοναδικός καπιταλιστής, ένας καπιταλιστικός-μομούθ. Κατά συνέπεια, η ονομασία κρατικός καπιταλισμός μπορεί να εφαρμοστεί α' αυτό το σύστημα υποδηλώνοντας ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εργοστάσιων, η κατέχουσα τάξη, είναι το σύνολο της κυριαρχίας και γενικής γραφειοκρατίας των αξιωματούχων. Δεν είναι κάτοχοι του όλου ο καθένας εξαρτείται, με το άτομο του μερίδιο, όλα όλοι μαζί, συλλογικά. Δυκή τους είναι η λειτουργία και το καθήκον να κάνουν ό,τι έκανε η αστική τάξη στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, να αναπτύξουν τη βιομηχανία και την παραγωγικότητα της εργασίας. Είχαν να μετασχηματίσουν τη Ρωσία από πρωτόγονη και βάρβαρη αγροτική χώρα σε σύγχρονη και πολιτισμένη χώρα μεγάλης βιομηχανίας. Και προτού περάσει πολύς καιρός, μέσω ενός πολλές φορές αδυνάτου ταξικού πολέμου μεταξύ των αγροτών και των κυβερνών, οι ελεγχόμενες από το κράτος μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις αντικατοπτηθείσαν τα οπισθοδρομικά μικρά αγροκτήματα.

Επομένως, η επανάσταση, αντίθετα απ' όσα ισχυρίζεται η κατευθυνόμενη προπαγάνδα, δεν έκανε τη Ρωσία μια χώρα όπου κυριαρχούν οι εργάτες και βασιλεύει ο κομμουνισμός. Κι όμως εγκαινιάστηκε μια περίοδος τεράστιας σημασίας. Μπορεί να συγκριθεί με τη μεγάλη Αγγλική Επανάσταση: κατέστρεψε την εξουσία του μονάρχη και των φεοδαρχικών γαιοκτημόνων, ξεκίνησε διόνυστα τη γη στους χωρικούς και κάνοντας τους αφέντες της βιομηχανίας κυριαρχούς του κράτους. Ακριβώς όπως τότε στη Βαλία, οι μάζες από καταφρονημένος «οχλός» εγι-
ναν ελεύθεροι πολίτες και αναγνωρίστηκε στον καθένα, ακόμα και στους φτωχότερους ή σ’ όσους βρίσκονταν σε κατάσταση οικονομικής εξάρτη-
σης, η προσωπικότητα καθώς και η δυνατότητα της κοινωνικής ανάδου, έτσι και τώρα στη Ρωσία, οι μάζες ανυψώθηκαν από τη λιμνάζουσα βαρ-
βαρότητα στον ρου της παγκόσμιας προόδου, όπου μπορούν να ενεργή-
ζουν σαν άτομα με προσωπικότητα. Η πολιτική δικτατορία σαν μορφή
dιακυβέρνησης δεν μπορεί πια να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη από τη
στιγμή που έχει αρχίσει, όπως και η στρατιωτική δικτατορία του Ναπο-
λέοντα δεν μπόρεσε να την παρεμποδίσει στη Γαλλία. Ακριβώς όπως τό-
τε στη Γαλλία οι κapαπιλιστές και οι στρατιωτικοί διοικητές προήλαθαν
από τη μάζα των εργάτων και των αγροτών, μέσα από μια ανταγωνιστική
πάλη για την κοινωνική άνοδο όπου χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι έντιμες
όσο και ανεντιμές μέθοδοι, τόσο η ενεργητικότητα και το ταλέντο
όσο και η κομπίνα και η απάτη - το ίδιο συνέβη τώρα και στη Ρωσία. Τα
eυφύεστα παιδιά των εργατών και αγροτών έσπευσαν να εγγραφούν
στις τεχνικές και αγροτικές σχολές, έγιναν μηχανικοί, αξιωματικοί, τε-
χνικοί και στρατιωτικοί ηγέτες. Το μέλλον τους ανοίγοντα διάπλατα και
κινητοποίησε τεράστια ενεργητικότητα. Με τη μελέτη και την προσπά-
θεια, με την πανουργία και τη μηχανορραφία, επιχείρησαν να εδραώ-
σουν τις θέσεις τους στους κόλπους της νέας αρχουσας τάξης, μιας τάξης
που κυριαρχούσε κι αυτή πάνω σε μια εξαιλαμώμενη και εκμετα-
λευόμενη μάζα προλετάριων. Και ακριβώς όπως τότε στη Γαλλία, εμφα-
νίστηκε ένας έντονος εθνικισμός που ήθελε να διαδώσει τη νέα ελευθε-
ρία σ’ όλη την Ευρώπη, ένα εφημερό όνειρο αιώνιας δόξας, έτσι και τώ-
ρα η Ρωσία διακήρυξε σεπερήσα μετά την αποστολή της να ελευθερώσει
όλους τους λαούς από τον κapαπιαλισμό με την παγκόσμια επανάσταση.

Η σημασία της Ρωσικής Επανάστασης για την εργατική τάξη πρέ-
πει να αναζητηθεί σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Ρωσία έδει-
ξε στους Ευρωπαίους και Αμερικανούς εργάτες, που είχαν εγκλωβιστεί
στη μεταρρυθμιστική ιδεολογία και πρακτική, όταν η βιομηχανική τάξη
μπορεί, με μια γιγαντιαία μαζική δράση άγριων απεργιών, να υπονομεύει
και να καταστρέψει μια παραχωμένη κρατική εξουσία και επίσης πάλι, μέ-
σα σε μια τέτοια δράση, οι απεργικές επιτροπές μετασχηματίζονται σε
εργατικά συμβούλια, όργανα αγάνα και αυτοδιεύθυνσης που αποκτούν
πολιτικά καθήκοντα και λειτουργίες. Για να δούμε την επιδραστική του ρω-
σικού παραδείγματος στις ιδέες και στις ενέργειες της εργατικής τάξης
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω.

Η έκρηξη του πολέμου το 1914 σήμανε μια απρόσμενη κατάρρευση
tου εργατικού κινήματος σ’ όλη την κapαπιαλιστική Ευρώπη. Η ευπεθής
υπακοή των εργατών στη στρατιωτική εξουσία, η πρόθυμη και γενική σ’
όλες τις χώρες υποστήριξη των ηγετών των συνδικάτων και σοσιαλιστι-
kών κομμάτων προς τις κυβερνήσεις τους, με την στοιχία να δει περι-
γοί της σφαγής των εργατών, η αποσχίδηση σημαντικής δια-

106
μαρτυρίας, προκάλεσαν βαθιά απογοήτευση σ’ όλους όσοι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για απελευθέρωση στον προλεταρικό σοσιαλισμό. Αλλά οι πιο προσχορημένοι εργάτες άρχισαν βαθμιαία να συνειδητοποιούν ότι εκείνο που είχε καταρρεύσει ήταν κυρίως η ζευγαριά που συμπλήρωσε την κυρία. Διαδόθηκε μία συνειδητοποίηση μίας εύκολης απελευθέρωσης με μεταρρυθμίσεις που θα θέσπιζε το κοινοβούλιο. Ειδικά τις μαρτυρίες και εκμεταλλευόμενες μάζες να αναπτύσσουν διαδόθηκε εξέγερση κάτω από τη διενέργεια της καταπίεσης και της σφαγής και περίμεναν, μαζί με τους Ρώσους επαναστάτες, να εξερευνηθεί από το χάος του πολέμου η παγκόσμια επανάσταση που θα κυτόστραφε στον κοινωνικό. Επίσης απέρριψαν την ατιμαμένη ονομασία «σοσιαλιστές» και αποκάλεσαν τους εαυτούς τους κομμουνιστές, υιοθετώντας ξανά την παλιά ονομασία των επαναστάτων της εργατικής τάξης.

Τότε, σαν λάμπερο αστέρι σε σκοτεινό ουράνιο, η Ρωσική Επανάσταση φούντασε και ακτινοβόλησε σ’ όλο τον κόσμο. Πάντοτε οι μάζες άρχισαν να ελπίζουν και να γίνονται ανυπάκουες, δίνοντας προσοχή στις εκκλήσεις της για το τέλος του πολέμου, για την αδελφόσύνη των εργατών όλων των χωρών, για την παγκόσμια επανάσταση ενάντια στον καπιταλισμό. Οντας όμως ακόμα προσκολλημένες στις παλιές σοσιαλιστικές θεωρίες και οργανώσεις τους και έχοντας μια αβεβαιοτάτα εξαιρέσεις του έντασος των συρραγιών που διορθώνει ο τύπος, οι μάζες παρέμεναν σε στάση αναμονής, αμφιλεγόμενοι, περιμέναν να δουν αν το νόμιμο θα γίνει πραγματικότητα. Μερικές μικρές ομάδες, ιδίως νεαρών εργατών, συστήνονταν παντού στους κόλπους του ανερχόμενου κομμουνιστικού κινήματος. Αποτέλεσαν την εμπροθεσμοποίηση των κινημάτων που εμφανίστηκαν μετά το τέλος του πολέμου σ’ όλες τις χώρες και ιδίως στη νικημένη και εξαντλημένη Κεντρική Ευρώπη.

Ο κομμουνισμός αυτός, που με τα πανίσχυρα τότε μέσα κυβερνητικής προπαγάνδας διαδιδόταν από την Ρωσία, ήταν μια νέα θεωρία, ένα νέο σύστημα θεωρίας, μια νέα τακτική αγώνα. Αναφέρονται στη θεωρία του Μαρξ για την καταστροφή του καπιταλισμού μέσω του ταξικού αγώνα των εργατών. Καλούσε στον αγώνα έναντι του παγκόσμιου κεφαλαίου που, αν και χυρίζει συγκεντρωμένο στην Αγγλία και στην Αμερική, εκμεταλλεύόταν όλους τους λαούς και όλες τις ηπείρους. Δεν καλούσε μόνο τους βιομηχανικούς εργάτες της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και τους υποδολουλομένους λαούς της Ασίας και της Αφρικής να πάρουν μέρος στον κοινό αγώνα έναντι του καπιταλισμού. Οποιεσδήποτε καθεστώτος, έτσι και αυτός μπορούσε να κερδηθεί μόνο με την οργάνωση, με τη συγκέντρωση των δυνάμεων και με μεγάλη πειθαρχία. Στα κομμουνιστικά κομματια, που περιλάμβαναν τους πιο βαραθυρέως και ικανούς αγωνιστές, ήδη υπήρχε ο κεντρικός πυρήνας και το επίτευγμα. Αυτοί έπρεπε να τεθούν επικεφαλής, μετά από δικό τους κάλεσμα οι μάζες θα έπρεπε να εξεγερθούν και να επιτεθούν στις καταπίεσης κυβερνήσεις. Μέσα στις συνθήκες της πολιτικής και οικονομικής κρίσης του κόσμου, δεν μπορούμε
να περιμένουμε μέχρις ότου, με υπομονετική δίδασκαλία, οι μάζες γίνουν στο σύνολό τους κομμουνιστικές. Όπως είναι απαραίτητο, γιατί αν πει- στούν ότι η μόνη σωτηρία είναι ο κομμουνισμός, αν εμπιστευούντο το κομμουνιστικό κόμμα, ακολουθήσουν τις οδηγίες του και το φέρουν στην εξουσία, τότε το κόμμα, σαν νέα κυβέρνηση, θα εγκαθιδρύσει το νέο κοι- νονικό καθεστώς. Έτσι, έκανα στη Ρωσία και αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθηθεί παντού. Αλλά, ανταποκρινόμενες στο βαθρό καθήκον και την αφοσίωση των ηγετών, οι μάζες πρέπει οπωδήποτε να δείχνουν αυ- στηρή υπακοή και πειθαρχία - υπακοή προς το κόμμα και τα κομματικά μέλη, προς τους ηγέτες. Αυτό που ο Μίρξ αποκάλεσε δικτατορία του προληπτικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε δικτατορία του κομ- μουνιστικού κόμματος. Το κόμμα αποτελεί την ενσάρκωση της εργατικής τάξης, είναι ο αντιπρόσωπος της.

Η ρωσική προέλευση αυτής της μορφής κομμουνιστικής ιδεολογίας ήταν εμφανής. Στη Ρωσία, με τη μικρή της βιομηχανία και την υπανάπτυ- κτη εργατική τάξη, έπρεπε να ανατρεπεί απλώς ένας σαθρός ασιατικός δεσποτισμός. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, μια πολυάρθρη και πολύ ανεπτυγμένη εργατική τάξη, διαμορφωμένη από μια ισχυρή βιομηχανία, αντιπαρατίθεται σε μια παντοδύναμη κapitalistikή τάξη που ελέγχει όλους τους πλούτοπαραγωγικούς πόρους του κόσμου. Ιδιού γιατί η θεωρία της κομματικής δικτατορίας και της τυφλής υπακοής βρίσκεται εκεί μεγάλη αντίσταση. Αν στη Γερμανία το επαναστατικό κινήματα που ακολουθη- σαν το τέλος του πολέμου, είχαν οδηγήσει στη νίκη της εργατικής τάξης και σε μια σύνδεση με τη Ρωσία, τότε η επιρροή αυτής της τάξης, που ήταν προϊόν της υψηλότερης καπιταλιστικής και βιομηχανικής ανάπτυ- ξης, θα είχε σύντομα υποσκελίσει τα ρωσικά γνωρίσματα. Θα είχε ασκη- σει ισχυρή επίδραση στους Ευρωπαίους και Αμερικανούς εργάτες και θα είχε παρασύρει και την ιδία τη Ρωσία σε καινούργιους δρόμους. Αλλά στη Γερμανία το επαναστατικό κίνημα απέτυχε. Οι μάζες κρατήθηκαν σε απόσταση από τους σοσιαλιστές και συνδικαλιστές ηγέτες τους, με τη βοήθεια ιστοριών για θηριώδεις και υποσχέσεις για πειθαρχημένη σο- σιαλιστική ευτυχία, ενώ οι εμποροδοτικοί τους εξοντώθηκαν και οι καλύτεροι εκφραστές τους διαφωνήθηκαν από τις στρατιωτικές δυνά- μεις υπό την αιγίδα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Έτσι, οι αντιπολι- τευτικές ομάδες θα απομνημονεύονταν θα απομνημονεύονταν δεν μπορούσαν να έχουν κάποια βαρύτητα και αποκλείστηκαν από το κόμμα. Στη θέση τους, προ- σχώρησαν στη Διεθνή της Μόσχας διάφορες ρεφορμιστικές σοσιαλιστι- κές ομάδες, προσεκυνούμενες από τη νέα καιροσκοπική πολιτική της του κοινοβουλευτικού, με την οποία ήλπιζε να κατακτήσει την εξουσία στις καπιταλιστικές χώρες.

Έτσι, η παγκόσμια επανάσταση από πολεμική κραυγή έγινε ρητορι- κό σχήμα. Οι Ρώσοι ηγέτες θα έπαιξαν την παγκόσμια επανάσταση σαν μια μεγάλης κλίμακας επέκταση και μιμήση της Ρωσικής Επανάστα-
σης. Γνώριζαν τον καπιταλισμό μόνο με τη ρωσική του μορφή, σαν μια ξένη εκμεταλλευτική δύναμη που σπάχει τους κατοίκους στη φτώχεια, μεταφέροντας όλα τα κέρδη έξω από τη χώρα. Δεν γνώριζαν τον καπιταλισμό σαν τη μεγάλη οργανωτική δύναμη που με τον πλούτο της παράγει τη βάση ενός ακόμα πλουσιότερο νέού κόσμου. Όπως έγινε υπογεγραμμένο από τα γραφτά τους, δεν γνώριζαν την τεράστια δύναμη της αστικής τάξης, ενάντια στην οποία όλες οι ικανότητες των αφοσιωμένων ηγετών και ενός πειθαρχήσιμου κόμματος είναι ανεπαρκείς. Δεν γνώριζαν τις πηγές δύναμης που κρύβονται μέσα στη σύγχρονη εργατική τάξη. Απ' οποίου και οι προτόγονες μορφές της βορειοδυτικής προπαγάνδας και της κομματικής τρομοκρατίας, όχι μόνο πνευματικής αλλά και σωματικής, εναντίον των αντιπαθείμων απόψεων. Αποτέλεσε αναχρονισμό το γεγονός ότι η Ρωσία, που μόλις εγκατέλειψε την προτόγονη βαρβαρότητα για να μπει στη βιομηχανική εποχή, ετήσιο επικεφαλής της ευρωπαϊκής και αμερικανικής εργατικής τάξης, που βρισκόταν αντιμέτωπη με το καθήκον του μετασχηματισμού ενός υπηρετικού βιομηχανικού καπιταλισμού σε μια ακόμη ανάπτυξη μορφή οργάνωσης.

Η παλιά Ρωσία ήταν ουσιαστικά, ως προς την οικονομική της δομή, μια αστική χώρα. Σ' όλη την Ασία ζούσαν εκατομμύρια χωρικοί, στα πλαίσια μιας προτόγονης αγροτικής οικονομίας μικρής κλίμακας και περιορισμένοι στο χωρίο τους, κάτω από την απόμακρη εξουσία διασπάτων αφεντών με τους οποίους τους μόνη σύνδεση ήταν η κληρονομιά φόρων. Στη σύγχρονη εποχή, αυτοί οι φόροι γίνονταν ολοένα περισσότερο ένας δυσβάστακτος φόρος υποτελείας στον δυτικό καπιταλισμό. Η Ρωσική Επανάσταση, με την άρνησής της να αναγνωρίσει τα τσαρικά χρέη, αποτέλεσε την απελευθέρωση των Ρώσων χωρικών απ' αυτή τη μορφή εκμετάλλευσης που ασκούσε το δυτικό κεφάλαιο. Ετελείο, κάθετε όλους τους καταπιεζόμενους και εκμεταλλεύομενους λαούς της Ανατολής να ακολουθήσουν τη παράδειγμα της, να προσχωρήσουν στον αγώνα και να αποτινάξουν τον ζυγό των δυναστείων τους που ήταν οργανό του αρπακτικού παγκόσμιου κεφαλαίου. Και σε αυτό, στην Κίνα όπως και στην Περσία, στην Ινδία όπως και στην Αφρική, το κάλεσμα αυτό εισακούστηκε. Σχηματίστηκαν κομμουνιστικοί κόμματα που περιλάμβαναν ριζοσπάστες διανοούμενους, χωρικούς, που εξεγερίστηκαν ενάντια στους φεουδάρχες γαιοκτήμονες, συνθλημένους κούληδες και τεχνίτες των πόλεων, μεταφερόταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους το μήνυμα της απελευθέρωσης. Όπως και στη Ρωσία, το μήνυμα αυτό σημαίνει για όλους αυτούς τους λαούς το άνοιγμα του δρόμου μιας σύγχρονης βιομηχανικής ανάπτυξης και μάλιστα μερικές φορές, όπως στην Κίνα, σε συμμαχία με μια εκσυγχρονιστική εθνική αστική τάξη. Ετσι, η Διεθνής της Μόσχας έγινε ένας οργανισμός πολύ περισσότερο ασιατικός παρά ευρωπαϊκός. Αυτό ενίσχυσε τον αστικό της χαρακτήρα και συνέβαλε στο να αναζωογονηθούν, μέσα στους κόλπους των Ευρωπαίων οπαδών της, οι παλιές παραδοσεις των αστικών επαναστάσεων, με την προτεστατική θέση των με-
γάλων αρχηγών, των ηχηρών συνθημάτων, των συναυστικών, των δολοπλοκιών και των στρατιωτικών στάσεων. Η εθνικήτη στην κρατική και πολιτική μετατροπή της Ρωσίας υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας τον χαρακτήρα του κομμουνιστικού κόμματος. Ενώ στην εξωτερική του προσωπικά εξακολουθούσε να μιλάει για κομμουνισμό και παγκόσμια επανάσταση, στην εσωτερική του κομματικά και να καλεί τους εργάτες να προσχωρήσουν στον αγώνα για την ελευθερία, οι Ρώσοι εργάτες ήταν μια καθυστερημένης και εκμεταλλευόμενης τάξης, της περισσότερης φορούς με άνευς συνθήκες ζωής και εργασίας, κάτω από τον ζυγό μιας πανισχυρισμένης και καταπίεσης δικτατορικής εξουσίας, χωρίς ελευθερία λόγου, τύπου και οργάνωσης, συνθηκοποιήστερα υποδολουμένη απ' όσο τα αδέλφια της κάτω από τον ζυγό του δυτικού καπιταλισμού. Έτσι, μια εγχειρημοτήτα διαποτίζει αναγκαστικά την πολιτική και τις διδασκαλίες αυτές του κόμματος. Αν και αποτελεί θρόνο της ρωσικής κυβέρνησης στην εξωτερική της πολιτική, κατορθώσε με την επαναστατική του φαινόμενο να ελεγχεί τις εξεγερσιακές διαθέσεις της ενθουσιώδους νεολαίας του δυτικού κόσμου που μαστίζονταν από την κρίση, αλλά μόνο και μόνο για να τις αναλώσει σε μια θνησιμή πλασματική δράση ή στην καιροσκοπική πολιτική –πότε ενάντια στα σοσιαλιστικά κόμματα που χαρακτηρίζονταν προδοτικά ή σοσιαλφαιριστικά και πότε επιζήτητας τη συμμαχία τους στα πλαίσια των λεγόμενων κόκκινων ή λαϊκών μετάπτων– με αποτέλεσμα τα κάλπερα στοιχεία να αποχωρήσουν αποδιασμένα. Η διαδοχή της διάδοσης κάτω από την ονομασία του μαρξισμού δεν ήταν η θεωρία της ανατροπής του ανεπτυγμένου καπιταλισμού από μια ανεπτυγμένη ιδεολογική τάξη, αλλά η καρικατούρα της, προέκυψε ενός βάρβαρου πρωτογονισμού, όπου η πνευματική πρόοδος είναι α ο αγώνας εναντίων των θρησκευτικών δεσποινιμών και η οικονομική πρόοδος η εκσυγχρονισμένη βιομηχανική ανάπτυξη – η Φιλοσοφία του Αθήνα αμέσως, στόχο την κομματική ιστορία και υπέρτατη ηθική αρχή την υποταγή στη δικτατορία. Το κομμουνιστικό κόμμα δεν σκόπευε να κάνει τους εργάτες ανεξάρτητους αγωνιστές, ικανούς να οικοδομήσουν οι ιδίοι τον νέο τους κόσμο χάρη στην δύναμη της δικής τους αντίληψης και κατανόησης, αλλά ήθελε αντίθετα να τους κάνει πειθημένους σπαδόδορους που θα ήταν πρόθυμοι να αναβάσουν το κόμμα στην εξουσία.

Ετσι, η λάμψη που είχε φωτίσει τον κόσμο έσβησε. Οι μάζες που την είχαν χαρατάρισε έμειναν σε ακόμα βαθύτερο σκοτάδι, είτε εγκαταλείποντας τον αγώνα απογοητευμένες, είτε αγονιζόμενες να βρουν νέους και καλύτερους δρόμους. Η Ρωσική Επανάσταση είχε δώσει αρχικά μια ισχυρή άθικτη στον αγώνα της εργατικής τάξης, με τη μαζική άμεση δράση της και με τις νέες της σιμβολικές μορφές οργάνωσης κι αυτό εκφράστηκε με τη μεγάλη άνοδο του κομμουνιστικού κινήματος σ' όλο τον κόσμο. Όταν όμως η επανάσταση παγώθηκε σ' ένα νέο καθεστώς, σε μια νέα ταξική κυριαρχία, σε μια νέα μορφή διακυβέρνησης, στον κρατι-
κólica kapitalismó upó tìn diktautoría mías vēás ekmetaLLelétrías táxēs, to kommoiuniotikó kýmma apékttise anagkaistiká diáforouméno xaráktēra. Eīsai, sthn pōrēía twn katonpiówn yegonótan égine idíaitera oλéthrio gia tnon agóna tis eρgytikí táxēs, o opoioi mporēi na eπiβōse kai na ana-
potuβhei mónō méso sthn katharótita tis diaygoús skēpēs, twn xekatharwvn prάxeωn kai twn anidiutelván schésewv. Me tì steíra fylar-
ría tòu perí págkósmaías epαnástasís, pαrēmpódhse tìn epitaktiká ana-
gkaió vēo prōsanntolismó twn mūsson kai twn stóchōn. Kalλiergάntas kai diδásokontas kάτα apó tòn ónoma tis peiβarχhías tòu elátwma tis upo-
taktikótta, tò kurióttero elátwma pou prègei na apotináxei oui eρ-
gάte kai kαtαπνíγονταs kάbhe íkνos anexáρtiths kritikhk skēpēs, e-
pmódhse tìn anάπτυξh kάbhe prαgmαtikí diá

6. H epαnástasís twn eργatón

H epαnástasís me tìn oπoia h eρgytikí táxh th aπoktēšiei tìn kuriar-
χhia kai tìn elεuvēriá deīn einai éna eνiαio yegonó pεrιoρισμένηs diá-
rkēias. Eīnai miá diadiKHsia orγánwshs, autōmabhthtēías, ópou oi eργάte
aπαπόσουν bαthmía, álloto me μiα stathēρh prósodo kai álloto me bη-
mata kai álmmata, tìn dýwma gíra na kαtauropóshoun tìn aστική táxh, na
kαtauropéshoun tìn kαptalismò kai na syγkρoτhshoun tìn díkó tòus sú-
sthmá sylloγhkís pαραγωγhís. Auth h diadiKHsia th kalúpsei miá iσtōri-
kí eπoχh ågwnhshs diárkēias, pou tárha brisokōmatē sth kατωφlhi tis.
Molovōi oi leπtoymēreies tis pōrēiás tis deīn mporōun na pροβλε-
phōun, einai dýnatōn na svzētthoun ἢδη apó tárha orismέnes apo tis
svthhκes kai tis peristásēs mēsa stis oπoies th ektaulhēi.

O agόnas autós deīn mporēi na syγkριθēi me taκτικό πόλεμo metažu
pαrómoιon aνtαγωνιστικών dýwmaevn. Oi dýwmaevs twn eργατόv mοiāzoun
me sτrato pου svναθροίζetai mēsα sth tin ἢδη tη máχh. Prōpei na aναπτυ

111
χθονί από τον ίδιο τον αγώνα, πριν απ' αυτόν δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και δεν μπορούν να προβάλουν και να επιτύχουν παρά μόνο τηματικούς στόχους. Ρίχνοντας μια ματιά στην περισσότερη ιστορία διακρίνουμε μια σειρά αγώνων που, σαν απόπειρες κατάληψης της εξουσίας, φαίνονται όλοι απομείνητοι από τον Χαρισμό, διαμέσου του 1848 και της Κομμούνας του Παρισιού, μέχρι τις επαναστάσεις της Ρωσίας και της Γερμανίας το 1917-18. Υπάρχει όμως μια πρόοδος προς την ίδια κατεύθυνση, κάθε επόμενη απόπειρα φανερώνει έναν υψηλότερο βαθμό συνειδητοποίησης και δύναμης. Η ιστορία του εργατικού κινήματος μας δείχνει εξάλλου ότι, στην αδιάκοπη πάλη της εργατικής τάξης, υπάρχουν αποκρυφώσεις και οπισθοχωρήσεις που συνδέονται κυρίως με τις μεταβολές της βιομηχανικής άνθησης. Στις απαρχές της βιομηχανικής ανάπτυξης, κάθε κρίση προκαλούσε εξανάσταση και κινήματα εξέγερσης. Η επανάσταση του 1848 στην ηπειρωτική Ευρώπη ήταν εποικόλουθο μιας σοβαρής οικονομικής ύφεσης που συνδάστηκε με κακές σοβολές. Η βιομηχανική ύφεση το 1867 επέφερε μια αναζωογόνηση της πολιτικής δράσης στην Αγγλία. Η μακρόχρονη κρίση της δεκαετίας του 1880, με τη δυσανάλογη ανεργία της, προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις, την άνοδο της σοσιαλδημοκρατίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και τον «νέο συνδικαλισμό» στην Αγγλία. Αλλά στα ενδιάμεσα χρόνια βιομηχανικής άνθησης, όπως τα 1850-70 και τα 1895-1914, όλο αυτό το πνεύμα εξέγερσης εξαφανίστηκε. Όταν ο κapitalιsmός ακμαίζει και με πυρετόδη δραστηριότητα επεκτείνει το βασίλειο του, όταν υπάρχουν αφθονες δουλειές και η συνδικαλιστική δράση καταρθάνει να ανεβάζει τους μισθούς, οι εργάτες δεν έχουν κατά νου καμιά αλλαγή του κοινωνικού συστήματος. Η καπιταλιστική τάξη, με πλούτο και δύναμη που διαρκώς αυξάνονται, διακατέχεται από αυτοπεποίθηση, υπερισχύει απέναντι στους εργάτες και κατορθώνει να τους διαποτίζει με το εθνικιστικό πνεύμα της. Οι εργάτες μπορεί τότε να μένουν τυπικά προσκολλημένοι στα παλιά επαναστατικά συνθήματα, όμως στο υποσυνειδητό τους είναι ικανοποιημένοι με τον καπιταλισμό, ο ορίζοντας της αντίληψης τους στενεύει και κατά συνέπεια, δεν χρησιμοποιεί εκείνοι, μέχρις ότου μια νέα κρίση τους βρει απροετοίμαστους και τους αφυπνίσει ξανά.

Εάν όμως η προηγουμένως κατακτημένη αγανακτική δύναμη θρηματίζεται κάθε φορά μέσα στην απαραίτητα μιας νέας ενημερίας, τοίνυν πως το ερώτημα κατά πόσο η κοινωνία και η εργατική τάξη θα είναι ποτέ άρισμος για την επανάσταση. Για να δώσουμε μιαν απάντηση, θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικότερα την ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Η εναλλαγή της ύφεσης και της ενημερίας στη βιομηχανία δεν είναι απλή παλινδρομική κίνηση μια προς τα μπροστά και μια προς τα πίσω. Κάθε νέα κίνηση έχει συνοδευτεί από μια επέκταση. Μετά από κάθε κρίση και κατάρρευση, ο καπιταλισμός κατόρθωνε να ορθοποδήσει ξανά επεκτείνοντας το βασιλεία του, τις αγορές του, το μέγεθος του παραγωγι-
του μηχανισμού και τη μάζα των προϊόντων. Οσο ο καπιταλισμός κατα-
ίχοιει να επεκτείνεται ακόμα περισσότερο πάνω στην υδρόγειο και να
ακόμη τις διαστάσεις του, είναι σε θέση να προσφέρει εργασία στη μά-
ζα του πληθυσμού. Οσο λοιπόν μπορεί να ανταποκρίνεται σ' αυτή την
προαρχική απαίτηση κάθε συστήματος παραγωγής, στην εξασφάλιση
της ζωής των μελών του, θα είναι ικανός να διατηρηθεί, γιατί καμία
πολιτική αναγκαίατερα δεν εξαναγκάζει τους εργάτες να δώσουν ένα
τέλος σ' αυτόν. Αν όμως μπορούσε να εξακολουθήσει να ευημερεί στον
ξεχωριστό στάδιο της επέκτασής του, η επανάσταση θα ήταν ανέφικτη αλ-
λαχι και μη αναγκαία τότε θα υπήρχε απλός η ελπίδα ότι μια βαθμιαία
ανάπτυξη του γενικού πολιτιστικού επιπέδου θα μπορούσε να επιδιώκε-
ώσει την ελλάδα του.

Ο καπιταλισμός όμως είναι ένα σύστημα παραγωγής χωρίς κανονι-
kετή και εν πάση περιπτώσεις, χωρίς σταθερότητα. Ο ευρωπαϊκός και
στη συνέχεια ο αμερικανικός καπιταλισμός ήταν σε θέση να αυξήσουν
την παραγωγή τούς ανάκοπο και ταχύρρυθμα επειδή περιστοιχίζονταν
από έναν ευρύ μη καπιταλιστικό εξωτερικό κόσμο με παραγωγή μικρής
κλίμακας, ο οποίος πρόσφερε πηγές πρώτων υλών και αγορές για τα προ-
ϊόντα. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ενός ενεργού καπιταλιστικού πυρήνα
και ενός εξαρτημένου παθητικού περιγραφή υπήρχε ορίζη να τεχνητή κατάστα-
ση. Αλλά ο πυρήνας διαρκώς επεκτείνονταν. Η ουσία της καπιταλιστικής
ακονικίας είναι η αύξηση, η δραστηριότητα, η επέκταση, κάθε σταμά-
τιμα σημαίνει κατάρρευση και κρίση. Ο λόγος είναι ότι τα κέρδη συ-
σφερούνται ακατάπαυτα και μεταφέρονται σε νέο κεφάλαιο, το οποίο
αυξηθεί δυνατότητες επένδυσης για να αποφεύγει νέα κέρδη κι επομέ-
νες, η μάζα του κεφαλαίου, και των προϊόντων αυξάνεται ολοένα γρηγο-
ρότεραι και σημειώνεται έτσι μια πυρηνική αναζήτηση εγκατάστασης αγοράς. Έτσι, ο καπιταλισμός είναι μια μεγάλη επαναστατική δύναμη που ανατρέπει πα-
τού τις παλιές συνήθεις και αλλάζει την ύψος της γης. Ακατάπαυστα, εκ-
καμμέρια ανδρικοί παρατίθενται στη δίνη του παγκόσμιου εμπορίου,
εκταμίευσης την απομονωμένη και αυτάρκη οικιακή παραγωγή τους
και παραργάνονται επί πολλούς αιώνες χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή. Ο
διεσχισμός ο καπιταλισμός, η βιομηχανική εκμετάλλευση, εισάγεται εκεί και
συντομό από τη λεπτάς γίνονται ανταγωνιστές. Στη διάρκεια του 19ου αιώ-
να, ο καπιταλισμός προχρόνιζε από την Αγγλία, στη Σαλούσ, στη Γερμα-
νία, στην Αμερική και στην Ιαπωνία και τον 20ο αιώνα, διεισδύει στα
αμαρτικά ιθαγενείς εδαφών. Και οι καπιταλιστές, πράγματι σαν ανταγωνιζόμενοι
τομεί και άνετα οργανωμένοι σε εθνικό κόμπα, ξεναρχίζουν τους εγκατα-
τας για τις αγορές, τις αποικίες, την παγκόσμια ισχυ. Έτσι, αυξάνονται προς τα
μπροστά, επαναστατικοποιούντας διαρκώς ευρύτερα πεδία.

Αλλά η γνώμη είναι μια σφηνά περιορισμένης έκτασης. Η ανάκληση
του πεπερασμένου μεγέθους της συνόδευσης την άνοδο του καπιταλισμού
προς τέσσερις αιώνες, η πραγμάτωση του πεπερασμένου μεγέθους της
σημαδεύει τάρα το τέλος του καπιταλισμού. Οι πληθυσμοί που μπορούν
ακόμα να καθυστερητούν είναι περιορισμένοι. Όταν ο καπιταλισμός παρασύρει στο πεδίο τους εκποντώσεις εκατομμυρία ανθρώπων που συνωθούνται στις εύφορες πεδιάδες της Κίνας και της Ινδίας, το κύριο έργο του έχει ολοκληρωθεί. Δεν απομένουν πια μεγάλες ανθρώπινες μάζες σαν αντικείμενα καθυστέρησης. Βέβαια, απομένουν τεράστιες άγριες περιοχές για να μετατραπούν σε πεδία ανθρώπινου πολιτισμού. Όμως η εκμετάλλευσή τους απαιτεί τη συνειδητή συνεργασία μιας οργανωμένης ανθρωπότητας· οι βάναυσες αραικικές μέθοδοι του καπιταλισμού —ο «βιασμός της γης» που καταστρέφει τη γονιμότητα— είναι ανώφελες σ’ αυτή την περίπτωση. Ετσι, η παραπέτρα επέκταση του καπιταλισμού αναχαιτίζεται, όχι σαν να ορθώνει ξαφνικά ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, αλλά μμοιαλικά, σαν αξιοπιστή δυσχέρεια πόλης των προϊόντων και επένδυσης του κεφαλαίου. Τότε ο ρυθμός της ανάπτυξης κάμπτεται, η παραγωγή επιβραδύνεται, η ανεργία γίνεται μια αμοιβαλλογήτη επιδημία. Ο αγώνας μεταξύ των καπιταλιστών για την παγκόσμια κυριαρχία γίνεται οξύτερος και δημιουργείται η προοπτική νέων παγκόσμιων πολέμων.

Αναμφίβολα, λοιπόν, μια απεριόριστη επέκταση του καπιταλισμού, που να εξασφαλίζει μόνιμες βιοτικές δυνατότητες στον πληθυσμό, αποκλείεται από τον ιδίο του εσωτερικό οικονομικό χαρακτήρα. Και θα έρθουν καιροί που τα δεινά της ύφεσης, η μάστιγα της ανεργίας και της φρίκη του πολέμου θα εντείνονται ακατάπαυστα. Τότε η εργατική τάξη, αν δεν έχει ακόμα εγερθεί, θα υποχρεωθεί να αντισταθεί και να πολεμήσει. Οι εργάτες θα έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην καθητική υποταγή στο μοιραίο και τον ενεργό αγώνα για την ελευθερία. Θα χρειαστεί να καταπιστούν ξανά με το έργο της δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου μέσα από το χάος του σημερινού καπιταλισμού.

Θα αγωνιστούν όμως; Η ανθρώπινη ιστορία είναι μια απελευθερωτική σειρά αγώνων και ο Κλαουζεβίτς, ο διάσημος Γερμανός θεωρητικός του πολέμου, έβγαζε από την ιστορία το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτίσμονός. Υπάρχουν όμως και άλλοι, σκεπτικιστές όλοι και φλογεροί επαναστάτες, που, βλέποντας τη δειλία, τη συνεκκατάλειψη της αδιαφορίας των μαζών, πολλές φορές απελπίζονται για τα μέλλοντα. Θα χρειαστεί ξανά να κοιτάξουμε κάπως διεξοδικότερα τις ψυχολογικές δυνάμεις και επιδράσεις.

Η κυριαρχική και βαθύτερη παρόμοια του ανθρώπου, όπως και κάθε ζωτανάστου όντος, είναι το ένστακτο της αυτοαντιφάσης. Το ένστακτο αυτό του αναγκάζει να υπερασπίζεται τη ζωή του με όλες του τις δυνάμεις. Ο φόβος και η υποτακτικότητα αποτελούν κι αυτά αποτέλεσμα του ιδίου εντοπισμού, απέναντι σε πανισχυρούσες αφέντες, χρειάζεται να προσφέρουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Από τις διάφορες τάσεις του ανθρώπου επικρατούν και αναπτύσσονται εκείνες που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες σε μια ασφαλή ζωή μέσα στις υπάρχουσες και θήκες. Στην καθημερινή ζωή του καπιταλισμού, είναι ασύμφορες ή και τε
πικίνδυνο για τον εργάτη να καλλιεργεί μέσα του τα αισθήματα ανεξαρτησίας και υπερφάνειας -όσο περισσότερο τα καταπνίγει και υπακούει πειθήνια, τόσο λιγότερη δυσκολία θα έχει για να βρει και να κρατήσει μια δουλεία. Η ηθική που διδάσκουν οι ιεροκήρυκες της άρχουσας τάξης ενισχύει αυτή τη διάθεσή. Και μόνο λίγα ανεξάρτητα πνεύματα ασφαλούν αυτές τις τάσεις και είναι πρόθυμα να αντιμετωπίσουν τις συνακόλουθες δυσκολίες.

Όταν όμως, σε καιρούς κοινωνικής κρίσης και κινδύνου, όλη αυτή η πολιτικότητα, όλη αυτή η οσιότητα δεν αφελεί για την εξασφάλιση της ζωής, όταν μόνον ο αγώνας μπορεί να βοηθήσει, τότε παραχωρεί τη θέση της στο αντίθετό της, στο πνεύμα εξέγερσης και στο θάρρος. Τότε, οι τολμηροί δίνουν το παράδειγμα και οι δείκτες ανακαλύπτουν με εκπλήξεις πόσες πράξεις ηρωισμού είναι ικανοί να κάνουν. Τότε, η αυτοπεποίθηση και η ευνοία αφοτιστίζονται μέσα τους και αναπτύσσονται, επειδή αυτό εξαρτάται οι πιθανότητές τους για ζωή και ευνοία. Και μενομαχίας, από ένστικτο και πείρα, κατανοούν ότι μόνο η συνεργασία και η ενότητα μπορεί να δώσει δύναμη στο πλήθος. Όταν αντιλαμβάνονται τι δυνάμεις βρίσκονται μέσα στους ίδιους και τους συντρόφους τους, όταν νιώθουν την ευνοία που προκαλεί αυτή η αφοτίστηση του υπερήφανου αυτοσεβασμού και της συντροφικής αφοτίστησης, όταν προσδοκούν ενα νικηφόρο μέλλον, όταν βλέπουν να διαγράφεται μπροστά τους η εικόνα της νέας κοινωνίας που συμμετέχουν στη συγκρότησή της, τότε ο ενθουσιασμός και η ζέση γίνονται ακατάβλητη δύναμη. Τότε, η εργατική τάξη αρχίζει να είναι άρθρη για την επανάσταση. Τότε, ο καπιταλισμός αρχίζει να είναι άρθρη για την κατάρρευσή του.

Μ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια νέα ανθρωπότητα. Οι ιστορικοί πολλές φορές απορούν όταν βλέπουν τις γοργές αλλαγές στον χαρακτήρα του λαού κατά τις επαναστατικές περιόδους. Φαίνεται σαν βαθιά, αλλά απλώς δείχνει τον βαθμό στον οποίο πολλά χαρακτηριστικά κρύβονται μέσα στον άνθρωπο και καταπνίγονται επειδή δεν ήταν χρήσιμα. Εάν εκδηλώνονται, ίσως μόνο προσωρινά, αλλά αν η χρησιμότητά τους διαρκεί εξελισσόμενες σε κυρίαρχα χαρακτηριστικά, μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο, κάνοντάς τον ικανό να ανταποκριθεί στις νέες περιστάσεις και απαιτήσεις.

Η πρώτη και κυριότερη αλλαγή είναι η ανάπτυξη του αισθήματος κοινότητας. Τα πρώτα του ισχυ τη εμφάνιση κατά μέσα στον ιδιό του καταλλήλο, από την κοινή εργασία και τον κοινό αγώνα. Αυτό ενισχύεται, μέσω της πείρας, από τη συνείδηση ότι ο μεμονωμένος εργάτης είναι ανισχυρός ενάντια στο κεφάλαιο και ότι μόνο η αδιάρρηκτη αλληλεγγύη μπορεί να εξασφαλίσει υποφερές βιοτικές συνθήκες. Όταν ο αγώνας αναπτύσσεται και οξυνείται, όταν διευρύνεται σε αγώνα για την κυριαρχία πάνω στην εργασία και την κοινωνία, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή και το μέλλον, η αλληλεγγύη πρέπει να εξελιχθεί σε αδιάσπαστη και γενικευμένη ενότητα. Αυτό το νέο αίσθημα κοινότητας, που επεκτείνεται σ'
ολόκληρη την εργατική τάξη, καταργεί τον παλιό εγχώσμο του καπιταλιστικού κόσμου.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τελείως πρωτόγνωρο. Στους αρχεγόνους καιρούς, στη φυλή με τις απλές και τις περισσότερες φορές κοινο-κτημονιστικές μορφές εργασίας, το αίσθημα κοινότητας κυριαρχούσε. Ο άνθρωπος ήταν τελείως δεμένος με τη φυλή, ξέχασα απ’ αυτήν, δεν ήταν τίποτα. Σ’ όλες τους ενέργειες, το άτομο δεν μετρούσε καθόλου σε σχέση με την ευνομία και την τιμή της κοινότητας. Όταν αδιάσπαστα ενσωμάνος με τη φυλή, ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν είχε ακόμα εξελιχθεί σε ιδιαίτερη προσωπικότητα. Όταν μετέτρεπε οι άνθρωποι διαχωριστικά και έγιναν ανεξάρτητοι μικροπαραγωγοί, το αίσθημα κοινότητας εμφαίνεται και παραχώρησε τη θέση του στον ατομικισμό, που μετατρέπει τον καθένα ατομικά σε κέντρο όλων των ενδιαφερόντων και αισθημάτων.

Στους τόσους αιώνες της ανόδου της αστικής τάξης, της εμπορευματικής παραγωγής και του καπιταλισμού, το ατομικό αίσθημα προσωπικότητας αφυπνίστηκε και εξελίχθηκε ολόκληρα σταθερότερα σ’ ένα νέο χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα κεκτημένο που δεν μπορεί πια να χαθεί. Βέβαια και σ’ αυτούς επίσης τους καιρούς ο άνθρωπος ήταν κοινωνικό άνθρωπος και η κοινωνία επικατάστασε στις κρισιμές στιγμές, στις στιγμές επανάστασης και πολέμου, το αίσθημα κοινότητας επιβαλλόταν προσωρινά σαν έκτακτο θηκικό καθήκον. Αλλά, μέσα στη συνήθη πορεία της ζωής, καταπνιγόταν κάτω από την υποτεκτική φαντασία της προσωπικής ανεξαρ-τησίας.

Αυτό που αναπτύσσεται τώρα μέσα στην εργατική τάξη δεν είναι μια αντιστροφή μεταβολή, όπως άλλωστε και ο μετασχηματισμός των συνθηκών ζωής δεν είναι μια επιστροφή σε παραχωρημένες μορφές. Αυτό που συνεπελείται είναι η συγχάρηση του ατομικισμού και του αισθηματος κοινότητας σε μια ανότερη ενότητα. Είναι η συνειδητή υπαγωγή όλων των προσωπικών δυνάμεων στην υπηρεσία της κοινότητας. Διευθύνοντας τις ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις, οι εργάτες, όπως και οι παντοδύναμοι σημερινοί αφέντες τους, θα αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε ανότερη βαθμίδα. Η συνείδηση της οργανικής τους σύνδεσης με την κοινωνία, ενώνει το αίσθημα προσωπικότητας με το πανόραμα κοινωνικό αίσθημα σε μια νέα αντίληψη της ζωής, βασισμένη στην κατανόηση του γεγονότος ότι η κοινωνία αποτελεί την πηγή όλου του είναι του ανθρώπου.

Το αίσθημα κοινότητας είναι εξαρχής η κύρια δύναμη στην πρόοδο της επανάστασης. Η πρόοδος αυτή είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της αλληλοσύνδεσης, της ενότητας των εργατών. Η οργάνωσή τους, η νέα αυξανόμενη δύναμή τους, είναι κάτι καινούργιο που αποκτάται μέσω του αγώνα, μια μεταβολή στο εσώτερο είναι τους, μια νέα ηθική. Αυτό που οι στρατιωτικοί συγγραφείς λένε για τον συνηθισμένο πόλεμο, ότι δηλαδή οι ηθικές δυνάμεις παίζουν εκεί καθοριστικό ρόλο, ισχύει ακόμα.
επισφέτερο για τον πόλεμο των τάξεων. Εάν διακυβεύονται σημαντικά τραγματικά παράγματα. Οι πόλεμοι ήταν διαμάχες μεταξύ παρόμοιων ανταγωνιστικών δυνάμεων και η βαθύτερη δομή της κοινωνίας παρέμεινε αμετάβλητη όποιος και αν νικούσε. Οι ταξικές διαμάχες είναι αγώνες για νέες αρχές και η νίκη της ανερχόμενης τάξης μεταφέρει την κοινωνία στέρεα στάδιο ανάπτυξης. Να γιατί, σε σύγκριση με τον πραγματικό πόλεμο, οι ηθικές δυνάμεις είναι ανάπτυγοι είδους: εκούσια προσήλωση και συνεργασία αντί για την τυφλή υπακοή, πίστη σε ιδιανά αντι για την υποτακτικότητα απέναντι στους διοικουντές, αγάπη για τους ταξικούς συντρόφους και την ανθρωπότητα αντί για τον πατριώτισμό. Η θεμελιώδης πρακτική τους δεν είναι η ένωση με και ο φόνο, αλλά η σταθερότητα, η ανθεκτικότητα, η επιμονή, η πειθω, η οργάνωση, ο στόχος τους δεν είναι να συντρίψουν τα κρανία αλλά να ανοίξουν τα μυαλά. Βέβαια η ένοπλη δράση θα παίξει κι αυτή ένα ρόλο στη σύγκρουση των τάξεων. Η ένοπλη βία των άρχων δεν μπορεί να υπερικεφαλήσει με τοιχοτοί ικό τρόπο, με την εγκατάρτησή. Πρέπει να νικηθεί δυναμικά, αλλά με μια δύναμη που την εμφυγάει μια βαθιά ηθική πεποίθηση.

Στην παρελθόν, υπήρξαν ορισμένοι πόλεμοι που εμφάνισαν κάποια απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά: οι πόλεμοι που ήταν ένα είδος επανάστασης ή αποτελούσαν μέρος επαναστάσεων, στη διάρκεια του αγώνα της μεσαίας τάξης για ελευθερία. Εκεί όπου η ανερχόμενη τάξη των πόλεων αγωνίστηκε για την κυριαρχία ενάντια στις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις της μοναρχίας και της γαιοκτησίας –όπως στην Ελλάδα κατά την αρχαιότητα, στην Ιταλία και τη Φλάνδρα κατά τον μεσαίωνα, στην Ολλανδία, την Αγγλία και τη Γαλλία, στους κατοικούς ανώνυμους – ο ιδεαλισμός και ο ενθυσιασμός, που πήγαζαν από τη βαθιά συναισθησία των ταξικών αναγκών, άνημασαν σε λαμπρές πράξεις πρώιμοι και αυτοθυσίες. Τα επεισόδια αυτά, που παρόμοιας τους βρίσκαμε στη σύγχρονη εποχή κατά τη Γαλλική Επανάσταση ή κατά την απελευθέρωση της Ιταλίας από τους οπαδούς του Καρπαπάντα, συγκαταλέγονται στις θραυστέρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Οι ιστορικοί τις εξήνθησαν και οι ποιητές τις ραγιόδησαν σε απολογισμό σιγά και σέβαν για πάντα. Ακούστικα τα επικολούθησα της απελευθέρωσης, η πρακτική της νέας κοινωνίας, η κυριαρχία του κεφαλαίου, η αντίθεση της εξουσιαστικής χλωδής και της εξουσιαστικής αλλοτρίας, η φιλογυρία και η απλήρωτη της επιχειρηματικής, η θεωρία των αξιώματοχων, όλη αυτή η παρέλαση του χαμερπού εγκαταλείπονται σεν παγερή απογοήτευση πάνω στην επόμενη γενιά. Στις αστικές επαναστάσεις, ο εγκαταλείπονται οι ιδεαλισμός και η προκαταλήψη οι πηγές προσωπικής αναγκής οι παρελάμβανε καθόταν οι ιδεαλισμένες θεωρίες και αυτοί οι πολιτικές, καθυστερήσεις αποκομιδών πλούτου και δύναμης. Στην πλευσμα της αστικής τάξης, ο καθένας προσπαθεί να ενέβει πολιτικά για τους άλλους. Τα προτερήματα του αισθήματος κοινότητας ήταν προσωπική μόνο αναγκαίτητα, για να εξασφαλιστεί η κυριαρχία της τάξης
τους· μόλις επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, παραχώρησαν τη θέση τους στον αμείλικτο ανταγωνιστικό πόλεμο όλων εναντίον όλων.

Εδώ βρίσκεται η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στις παλιές αστικές επαναστάσεις και την επερχόμενη τάρα επανάσταση των εργατών. Για τους εργάτες το ισχυρό αίσθημα κοινότητας, που πηγάζει από τον αγώνα τους για αυτονομία και ελευθερία, αποτελεί συγχρόνως τη βάση της νέας τους κοινωνίας. Οι αρετές της αλληλεγγύης και της αφοσίωσης, η παράρθηση για κοινή δράση μέσα σε σταθερή ενότητα, που γεννιούνται στον κοινωνικό αγώνα, είναι τα θεμέλια του νέου οικονομικού συστήματος της από κοινού εργασίας, θα διαμοιριστούν και θα ενισχυθούν από την πρακτική του. Ο αγώνας διαμορφώνει τη νέα ανθρωπότητα που χρειάζεται για το νέο σύστημα εργασίας. Ο ισχυρός ατομικισμός του ανθρώπου βρίσκεται ένα καλύτερο τρόπο επιβεβαιώθηκε από τον πόθο για προσωπική εξοικείωση επί των άλλων. Εφαρμόζοντας όλη την δύναμη στην απελευθέρωση της τάξης, θα αναπτυχθεί πληρέστερα και ευγενέστερα απ’ ό,τι με την επιδιώξεις προσωπικών βλέψεων.

Το αίσθημα κοινότητας και η οργάνωση δεν αρκούν για να νικηθεί ο καπιταλισμός. Η πνευματική κυριαρχία της αστικής τάξης, κρατάντας να θετική την εργατική τάξη, έχει την ιδιαίτερη σημασία με την ύπαρξη της δύναμης. Η αμόρφωση είναι εμπόδιο για την ελευθερία. Οι παλιές σκέψεις και παραδόσεις βαράνουν την επαναστάσεις του νομού, έστω και αν ήδη τον έχουν αιτηθεί νέες ιδέες. Τότε οι σκοποί γίνονται αντιλήπτοι με το πιο στενό περιεχόμενό τους, τα εύχαριστη συνθήματα γίνονται αποδεκτά δίχως κριτική, οι προσωπικές και γενικές προοπτικές αποκατασταλίζονται. Είναι λοιπόν καταφανής η σπουδαίατερης της πνευματικής δύναμης για τους εργάτες. Η γνώση και η αντιλήψη αποτελούν συστατικά πράγματα στην άνοδο της εργατικής τάξης.

Η εργατική επανάσταση δεν είναι προϊόν συμπληρωμάτων δύναμης, είναι νίκη του νομού. Θα είναι βέβαια απόρροια της μαζικής δύναμης των εργατών, αλλά η δύναμη αυτή είναι πρώτη απ’ όλα πνευματική. Οι εργάτες δεν θα νικήσουν επειδή έχουν γερές γροθιές, οι γροθιές εύκολα κατευθυνούνται από τα πανόρμωμα μαύλα, ακόμα και ανάπτυχες στην υπόθεσή τους. Όσες οι νικήσεις επειδή είναι η επιστημονική επανεκτιμημένη καθυστέρηση, υπότελες ανάγκες, στις μορφωμένες και οργανωμένες μελωδιές. Η πλευρά τάρα θα νικήσει μόνον επειδή ισχυρές ηθικές και πνευματικές δυνάμεις την ανεβάλλουν πάνω από τη δύναμη των αρετών της. Στην πορεία της ιστορίας, οι επαναστάσεις κατόρθωσαν να νικήσουν επειδή μέσα στις μάζες είχαν αφιερωθεί νέες πνευματικές δυνάμεις. Η κτηνωδότηση και η πληθυσμιακή δύναμη μόνο να καταστρέψει μπορεί. Ωστόσο είναι ευκαιρία της επανάστασης της ανθρωπότητας και της επανάστασης της ανθρωπότητας.
Μπορούν οι εργάτες να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις απαιτήσεις; Πώς είναι δυνατόν να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση; Οχι βέβαια στα σχολεία, όπου τα παιδιά εμποτίζονται με όλες τις ψευδείς ιδέες για την κοινωνία τις οποίες θέλει να τους δώσει η άρχουσα τάξη. Όμως από τις ε- φημερίδες, οι οποίες κατέχονται και εκδίδονται από καπιταλιστές ή ομάδες που ανταγωνίζονται για την αρχηγία. Όμως από τον κλίρο, ο οποίος πάντοτε κηρύσσει την υποτακτικότητα και όπου ο Τζων Μπαλί είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Όμως από το παράδειγμα, όπου –αντίθετα προς τις δημοσιεύσεις συζητήσεις των πολιτικών καιρών που ήταν για τους πολίτες ισχυρό μέσο εξάσκησης του μικρού τους στις δημόσιες υποθέσεις– οι μονόπλευρες αγορεύσεις τείνουν να αποχαννώσουν τους παθητικούς ακροατές, και με τον ακατάπαυτο φορτικό τους θόρυβο, δεν επιτρέπουν την ψυχραιμία σκέψη. Όμως από τον κινηματογράφο, ο οποίος –αντίθετα προς το θέατρο που υπήρξε αρχικά ένα μέσο διαπαιδαγώγησης ή μερικές φορές και αγώνα της ανερχόμενης τάξης των ελεύθερων πολιτών– επικαλείται μόνο την οπτική εντύπωση και ποτέ τη σκέψη ή την ευστροφία. Όλα αυτά αποτελούν ισχυρά όπλα της άρχουσας τάξης για να κρατάει υποδουλωμένη την εργατική τάξη. Με ενστικτώδη πανοραμία αλλά και συνειδητή προμελέτη, χρησιμοποιούνται όλα γι’ αυτό τον σκοπό. Και οι εργαζόμενες μάζες υποτάσσονται ανυποψίαστα στην επίδρασή τους. Αφήνονται να ξεγέλιζουν από τα περίτεχνα λόγια και τα εξωτερικά φαινόμενα. Ακόμα και όσοι έχουν επίγνωση των τάξεων και των αγώνων, εγκατελίπουν τις διαθέσεις τους στα χέρια υγείας και πολιτικών και τους χειροκροτούν όταν προφέρουν τα προφυλήτως τους λόγια της παράδοσης. Οι μάζες αναλαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους επιζητάντας παιδαριώδες ευχαριστήσεις, δίχως να κατανοούν τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα από τα οποία ξεχατάται η ύπαρξή της δική τους και των παιδιών τους. Το πώς μπορεί μια εργατική επανάσταση να ξεσπάσει και να επιτύχει τη στιγμή που οι πνευματικές προοπθέσεις της είναι ανύπαρκτες εξαιτίας της οχυρωματικής των κυβερνώντων και της αδιαφορίας των κυβερνώντων, φαίνεται σαν πρόβλημα δίχως λύση.

Όμως οι δυνάμεις του καπιταλισμού βρίσκονται επί το έργο στα εγκατα της κοινωνίας, αναταράσσονται τις παλιές συνθήκες και οδηγούνται τους ανθρώπους προς τα εμπόρια, έστω και παρά τη θέληση τους. Οι υποδυναμικές τους επιδράσεις αποδοθούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να διασωθούν οι παλιές δυνατότητες συνέχισης της διαβίωσης, αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο και απλώς έξυπνοι τις εωσφορικές εντάσεις, μέχρι που τελικά και μέσα στην κρίση, μέσα στον παροξυσμό της αναγκαίότητας, αποδεσμεύονται ορμητικά και βρίσκουν διέξοδο στη δράση, στην εξέγερση. Η δράση δεν είναι απόρροια προμελετημένης πρόθεσης,

1. Ιερέας της πόλης του Γιόρκ, ο Τζων Μπαλί κηρύξε επί είκοσι χρόνια την εξέγερση των χωρικών και τον οργανωμένο κομμουνισμό. Απαγορεύθηκε μετά την αποτυχία της εξέγερσης των Κεντρικών το 1381. (Σημ. της γαλλ. έκδ.)
ητήζει σαν αυθόρμητη ενέργεια, ακατανίκητα. Σ’ αυτή την αυθόρμητη δράση, ο άνθρωπος αποκαλύπτει στον εαυτό του για τι πράγματα είναι ικανός, όχι δίχας να εκπλαγεί και ο ίδιος. Και επειδή η δράση είναι πάντα συλλογική, φανερώνει στον καθένα ότι οι δυνάμεις που διασχάνεται συγκεχυμένα μέσα στον υπάρχουν και στους άλλους. Η αυτοπεποίθηση και το θάρρος αναπτύσσονται με την ανακάλυψη των ισχυρών ταξικών δυνάμεων της κοινής δέλτης, παρακινούν και παρασύρουν διαρκώς ευρύτερες μάζες.

Η δράση ξεπερνάει αυθόρμητα, έχοντας επιβληθεί στους απρόθυμους εργάτες από τον ίδιο του καπιταλισμό. Δεν είναι τόσο απόρροια όσο αφετηρία της πνευματικής τους ανάπτυξης. Όταν ο αγώνας αρχίζει, οι εργάτες υποχρεώνονται να προχωρούν στην επίθεση όπως και στην άμνηστική, υποχρέονται να κινητοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό όλες τους τις δυνάμεις. Τότε εμφανίζεται η αδιαφορία, που δεν έχει παρά μια μορφή αντίστασης, απέναντι στην απαιτήσεις στις οποίες δεν ένωναν κανείς αντιπολίτευση. Τότε εγκαινιάζεται μια περίοδος εντονής πνευματικής προσπάθειας. Αντιμεταπιέζοντας τις πανίσχυρες δυνάμεις του καπιταλισμού, θέλουν άλλο μόνο με τις μεγαλύτερες προσπάθειές και την ανάπτυξη όλων των δυνάμεων τους θυγατρίζουν στη νίκη. Αυτό που σε κάθε αγώνα εμφανίζονται τα πράγματα του ιχνηλατή, τότε εκτυλίσσεται σ’ όλη του την έκταση, όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται κρυμμένες μέσα στις μάζες, αυτοπροσεκτούνται και τίθενται σε κινήση. Αυτό είναι το δημιουργικό πρόγραμα της επανάστασης. Τώρα η ανάγκη της σταθερής ενότητας σφυρελατείται στη συνείδησή τους, η ανάγκη της γνώσης γίνεται αισθητή κάθε στιγμή. Κάθε είδος άγνοιας, κάθε γενικότητα για τη φύση και τη δύναμη του εχθρού, κάθε αδυναμία αντίστασης στα τεχνικά μας του, κάθε ανικανότητα απόκρουσης των επιχειρηματιών και των συνοριακών του, πληρούνται με την αποτυχία και την άτυχη. Μια ενεργός επιθυμία, τροφοδοτούμενη από ισχυρές εσωτερικές προοριστικές, παρακινεί τούς έργατες να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Οι νέες ελπίδες, οι νέοι σχεδιασμοί τους μέλλοντος εμπνέουν τον νου, μετατρέποντάς τον σε γενική και δράση δύναμη που δεν φειδετά κόπον για την αναζήτηση της αλήθειας, για την απόκτηση γνώσης.

Πού θα βρούν οι εργάτες τη γνώση που χρειάζονται; Οι πηγές της είναι ύποπτες. Η δήτη υπάρχει μια εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία που εξηγεί τα βασικά κοινωνικά γεγονότα και θεωρίες και που θα εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερα βιβλία και φιλολογία. Ομοίως αυτά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία απόψεων για το τι πρέπει να γίνει και οι εργάτες θα πρέπει να ιδίως να διαλέξουν και να εξερευνήσουν τι είναι αληθινό και σωστό. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το δίκο τους μιαλό για έντονη σκέψη και σοβαρή συζήτηση. Γιατί θα αντιμεταπιέζουν διαρκώς νέα προβλήματα, στα οποία τα παλιά βιβλία αδυνατούν να δώσουν λύση. Τα βιβλία μπορούν να προσφέρουν μόνο γενικές γνώσεις για
την κοινωνία και το κεφάλαιο, παρουσιάζουν αρχές και θεωρίες που ανακαλύζουν τις εμπεριες του παρελθόντος. Η εφαρμογή στις πάντα καιρόφικες καταστάσεις είναι δικό μας έργο.

Η απαράλληλη επίγνωση δεν μπορεί να αποκτηθεί σαν εκπαίδευση μιας αμοιβαίας μάζας από μορφωμένους δασκάλους που κατέχουν την επιστήμη, σαν εμφύσηση γνώσεις σε παιδικούς μαθητές. Μπορεί να αποκτηθεί μόνο με την αυτομόρφωση, με τη σθεναρή αυτοενεργεία που κινητοποιεί το μικρό στα πλαίσια μιας φλογερής επιθυμίας κατάνοησης του κόσμου. Θα ήταν πολύ εύκολο για την εργατική τάξη αν χρειαζόταν απλά να διδαχθεί την καθιερωμένη αλήθεια από εκείνους που την γνωρίζουν. Αλλά η αλήθεια που χρειαζόταν οι εργάτες δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εξώ από τους ιδίους πρέπει να την συγκροτήσουν μέσα τους. Όπως τα οσά λέγονται σ' αυτό το βιβλίο έχουν την αξία να τηρηθούν εγκαθιδρυμένη οριστική αλήθεια προς αποστήθηση. Πρόκειται απλώς για ένα σύστημα ιδεών που διαμορφώθηκαν με βάση την εμπειρία από την κοινωνία και το εργατικό κίνημα και διατυπώθηκαν με σκοπό να παρακινήσουν τους άλλους να σκεφτούν και να συζητήσουν τα προβλήματα της εργασίας και της οργάνωσής τους. Υπάρχουν εκατοντάδες στοχαστές που μπορούν να διατυπώσουν νέες απόψεις, υπάρχουν χιλιάδες εξυπνοι εργάτες που, μόλις δώσουν προσοχή σ' αυτά τα προβλήματα, θα έχουν την κακότητα, στηριγμένα στην προσωπικό τους γνώση, να αντιληφθούν καλύτερα και λιπεμέρεστα την οργάνωσή τους γιανά τους και την οργάνωση της εργασίας τους. Τα οσά λέγονται εδώ μπορούν να αποτελέσουν τη σπίτια που θα ανάψει τη φωτιά μέσα στο μικρό τους.

Υπάρχουν ομάδες και κόμματα που ισχυρίζονται πως είναι αποκλειστικοί κάτοχοι της αλήθειας, που προσπαθούν να κερδίσουν τους εργάτες με την προπαγάνδα τους, αποκλείοντας κάθε άλλη γνώμη. Με ιδικό όλα στην καιρό που με υλικό καταναγκασμό, προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους στις μάζες. Πρέπει να γίνει σαφές πως η μονοπλευρική διαδικασία ενός συστήματος θεωριών το μόνο που μπορεί να γίνει -και αναπόφευκτα -είναι η κατασκευή υπάκουους σπατάλων και συνεπώς η στήριξη της παλιάς ή η προετοιμασία μιας νέας εξουσίας. Η αυτοπροετοιμάσια των εργαζομένων μαζί προμοθέτει αυτόνομη εκκίνηση, αυτοτελή γνώση, την αναγνώριση της αλήθειας και του σφάλματος με τη δική τους πνευματική προσπάθεια. Η εντατική προσπάθεια του μικρού είναι πολύ δυσκολότερη και κουμπαικτήρι από την εντατική προσπάθεια των μεγάλων. Είναι όμως απαραίτητη γιατί το μικρό κυβερνά τους με και αν δεν είναι το δικό τους μικρό, θα είναι το μικρό κάποιων άλλων.

Η απειριόριστη ελευθερία συζήτησης και έκφρασης απόψεων είναι λοιπόν το οξύγονο του αγάπα των εργατών. Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ο Σέλλεμ ο μεγαλύτερος Αγγέλος ποιητής του 19ου αιώνα, ο "φίλος των δίχως φίλους φημών", στρεφόμενος εναντίον μιας δεσποτικής διακυβέρνησης, υπεράσπισε καθενός το δικαίωμα ελευθερίας έκφρα-
στης της γνώμης. «Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της απεριόριστης ελευθερίας συζήτησης». «Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο το δικαίωμα να εκφράζει τις σκέψεις του αλλά και την υποχρέωση να το κάνει... και καμιά νομοθετική πράξη δεν μπορεί να αναφέρει αυτό το δικαίωμα». Ο Σέλλεϊ έχει σαν αφετηρία τη φιλοσοφία που διακηρύσσει τα φυσικά δικαίωματα του άνθρωπου. Από τη δική μας σκοπιά, η ελευθερία του λόγου και του τόπου υποστηρίζεται γιατί είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εκφραση της εργατικής τάξης. Ο περιορισμός της ελευθερίας συζήτησης σημαίνει πως οι εργάτες εμποδίζονται να αποκτήσουν τη γνώση που τους χρειάζονται. Κάθε παλιός δεσποτισμός και κάθε σύγχρονη δικτατορία άρχισαν με τη διώξη ή απαγόρευση της ελευθερίας του τόπου. Ο οποιοδήποτε περιορισμός αυτής της ελευθερίας είναι το πρότερο βήμα για να τοποθετηθούν οι εργάτες υπό την κυριαρχία κάποιων ηγεμόνων. Αλλά δεν πρέπει να μάζεις να προστατευούν από τα ψευδά, τις παραπομπές, την παραπλανητική προπαγάνδα των εχθρών τους. Όπως στην εκπαίδευση η προσεκτική απομάκρυνση των βλαβερών επιρροών δεν μπορεί να αναπτύξει την ικανότητα αντίστασης εναντίον τους και κατανόησης τους, έτσι και η εργατική τάξη δεν μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί για την ελευθερία μέσω της πνευματικής κηδεμονίας. Όταν οι εχθροί παρουσιάζονται μεταφορισμένοι σε φίλους κι όταν μέσα στην ποικιλία των απόψεων κάθε κόμιμα τείνει να θεωρήσει τα άλλα σαν κίνδυνο για την τάξη, ποιος θα αποφασίσει; Οι εργάτες βέβαια, πρέπει να αγονιστούν για να βρουν τον δρόμο τους και σ' αυτό το πεδίο. Αλλά οι εργάτες μπορεί σήμερα να καταδικάσουν, με πλήρη ευλογία, σαν βλαβερές ορισμένες γνώμες που μετέπειτα θα αποδειχτούν βάσεις μιας νέας προόδου. Μόνο μένοντας ανοιχτή σ' όλες τις ιδέες που γεννάει στο μισό του άνθρωπου η εμφάνιση ενός νέου κόσμου, μόνο δοκιμάζοντας και επιλέγοντας, κρίνοντας και εφαρμόζοντας της με τις δικές της πνευματικές ικανότητες, μπορεί η εργατική τάξη να αποκτήσει την πνευματική υπεροχή που είναι απαραίτητη για την καταστροφή της δύναμης του καπιταλισμού και τη συγκρότηση της νέας κοινωνίας.

Κάθε επανάσταση μέσα στην ιστορία υπήρξε μια εποχή πυρετόδους πνευματικής δραστηριότητας. Κατά εκατοντάδες και χιλιάδες, τα πολιτικά φυλλάδια και εφημερίδες εμφανίστηκαν σαν συντελεστές μιας εντατικής αυτοδιαιτοδιαδικασία των μαζών. Το ίδιο θα συμβεί και στην επερχόμενη προληπτική επανάσταση. Αποτελεί θευρίζονται να θεωρηθεί πως, μόλις ξεφύγουν από την υποτακτικότητα, οι μάζες θα κατευθυνθούν από μια ολόκληρη κοινή αντίληψη και θα χαράζουν τον δρόμο τους απαλάντευτα και ομόφωνα. Η ιστορία δείχνει ότι, σε μια τέτοια αφυπνία, γεννιούνται στον άνθρωπο πλήθος νέων σκέψεων εξαιρετικής ποικιλομορφίας που είναι όλες τους εκφράσεις του νέου κόσμου, σα

1. Ο Σέλλεϊ ήταν αναρχικός. (Σ.τ.Ε.).
122
προσπάθεια της ανθρωπότητας να προσανατολιστεί στο παρθένο έδαφος των δυνατοτήτων, σαν σφρηγήλος πλούτος της πνευματικής ωμής. Μόνο με τον αμοιβαίο αγώνα όλων αυτών των ιδεών θα αποκρυστάλληθον οι κατευθυντήριες αρχές που είναι απαραίτητες για τα νέα καθήκοντα. Οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες, απόρροια άθικρητής ενεργεία δράσης, με το να καταστρέψουν τα παλιά δεσμά απλώς γκρεμίζουν τις πύλες της φυλακής; οι εργάτες πρέπει στη συνέχεια, με της δικές τους προσπάθειες, να βρούν τους νέους προσανατολισμούς για την παραπέρα πρόοδο.

Αυτό σημαίνει πως τούτοι οι λαμπροί καίροι θα γεμίσουν από τον θόρυβο της κομματικής διαμάχης. Ωστόσο, έχουν τις ίδιες ιδέες σχηματίζουν ομάδες ώστε να τις συζητήσουν για τους ιδιώς και να τις προσανατολίσουν για τον διαφανισμό των συντρόφων τους. Αυτές οι ομάδες κοινής αντιλήψεως μπορούν να αποκληθούν κόμματα, αν και θα έχουν τελείως διαφορικό χαρακτήρα από τα πολιτικά κόμματα του παλιού κόσμου. Στον κοινοβουλευτικό, τα πολιτικά κόμματα ήταν οργάνα διαφορετικών και αντιμαχόμενων ταξικών συμφερόντων. Στο εργατικό κίνημα, ήταν οργανώσεις που αναλάμβαναν τη γεγονότα της τάξης, ενεργότερα και εκφραστές της και αποκλειόμενα στην καθοδήγηση και κυριαρχία. Τώρα η λειτουργία τους θα είναι μόνο ο πνευματικός αγώνας. Η εργατική τάξη δεν θα χρειάζεται για την πρακτική της δράση, έχει δημιουργήσει τα νέα οργάνα δράσης της, τα συμβούλια. Στα πλαίσια της εργοστασιακής οργάνωσης, της συμβουλιακής οργάνωσης, είναι το σύνολο των ιδιών των εργατών εκείνο που δρα, ποιοι αποφασίζουν τι πρέπει να γίνει. Στις εργοστασιακές συνελεύσεις και στα συμβούλια παρουσιάζονται και υποστηρίζονται οι διαφορικές και αντιπάλεις απόψεις και από τη διαμάχη αυτή οφείλει να προκυψει η απόφαση και η ομόφωνη δράση. Η ενότητα σχεδόν μπορεί να επιτυχείς μόνο με την πνευματική σύγκρουση των διασταμένων απόψεων. Η σημαντικότερη λειτουργία των κομμάτων θα είναι λοιπόν η διαμόρφωση απόψεων, η συγκεκριμένη υποστηρίζει τα νέα αναπτυσσόμενα ιδέα με την αμοιβαία συζήτηση, η αποφασιστική τους, η παρουσίαση των επιχειρημάτων με κατανόηση τρόπο, η γνωστοποίησή τους σε όλους με την προπαγάνδα. Μόνο έτσι θα μπορούν οι εργάτες, στις συνελεύσεις και στα συμβούλια τους, να κρίνουν την ορθότητα αυτών των απόψεων, τα πλεονεκτήματά τους, την εφαρμογικότητά τους σε κάθε κατάσταση και να παράσχουν την απόφαση με πλήρη επιγνώση. Με τον τρόπο αυτό, οι πνευματικές δυνάμεις των νέων ιδέων, που βλαστάνουν ακόμα και ο άλλα τα κεφάλια, οργάνωνται και μορφοποιούνται ώστε να γίνουν εύχρηστα εργαλεία της τάξης. Αυτό είναι το μεγάλο έργο της κομματικής διαμάχης στον αγώνα των εργατών για ελευθερία, ένα έργο πολύ ευγενικότερο από την προσπάθεια των παλιών κομμάτων να αποκτήσουν εξουσία για δικό τους λογαριασμό.

Η μεταβίβαση της κυριαρχίας από τη μια τάξη στην άλλη, που όπως και σ’ όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις αποτελεί την ουσία της επανάστασης των εργατών, δεν εξαρτάται από τις τυφλές συμπτώσεις των τυ-
χαίων γεγονότων. Μολονότι οἱ λεπτομερεῖς τῆς καὶ οἱ διακυμάνσεις τῆς εξαρτώνται από τη συγκυρία διάφορων απρόβλεπτων συνθηκών καὶ συμβάντων, συνολικά υπάρχει μια σαφής ανοδική πορεία που μπορεί να εξεταστεί εκ των προτέρων. Πρόκειται για την αύξηση της κοινωνικής δύναμης της ανερχόμενης τάξης, για την απόλεια της κοινωνικής δύναμης της παρακμάζουσας τάξης. Οι γοργείς και εμφανείς μεταβολές της ισχύος συνιστούν το ουσιώδες γνώρισμα των κοινωνικών επαναστάσεων. Θα χρειαστεί λοιπόν να εξετάσουμε κάπως διεξοδικότερα τα στοιχεία, τους παράγοντες που συγκροτούν τη δύναμη καθεμίας από τις αντιμετώπισεις τάξεως.

Η δύναμη της κοπαλιστικής τάξης έγκειται πρώτα απ' όλα στην κατοχή του κεφαλαίου. Η τάξη αυτή είναι κύριος όλων των εργοστασίων, των μηχανημάτων και των ορυχείων, κύριος ολόκληρον του παραγωγικού μηχανισμού της κοινωνίας, κατά συνέπεια η ανθρωπότητα, για να δουλέψει και να ζήσει, εξαρτάται απ' αυτήν. Με τη δύναμη του χρήματος δεν μπορεί να αγοράσει μόνο υπηρετές για προσωπικές περιποιήσεις, αλλά, όταν απευθύνεται, μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό ραμαλέων νέων για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της, μπορεί να τους οργανώσει σε πάνοπλες μάχες ομάδες και να τους παραχωρήσει κοινωνικά προνόμια. Εξασφαλίζοντάς τους αξιωσέβαστες θέσεις και παχυλούς μισθούς, μπορεί επίσης να αγοράσει καλλιτέχνες, συγγραφιές και διανοούμενους, όχι μόνο για να ψυχαγωγήσουν και να υπηρετήσουν τους αφέντες, αλλά επίσης για να τους εκθειάσουν και να εξυμνήσουν την εξουσία τους, για να υπερασπίσουν με την πανοργία και την πολυμαχία την κυριαρχία τους εναντίον κάθε κριτικής.

Όμως η πνευματική δύναμη της κοπαλιστικής τάξης έχει βαθύτερες ρίζες από την ευφυΐα την οποία μπορεί να αγοράσει. Η μεσαία τάξη, από την οποία προέκυψαν οι κοπαλιστές σαν ανάτερο στρώμα της, ανέκαθεν ήταν μια φωτισμένη τάξη, που είχε αυτοποιηθεί χάρη στην ευπρόσβιτη της κοινωνίας και την ευθύνη της εποχής της, που βάσει του εαυτού της, την εργασία της και το παραγωγικό της σύστημα στην πνευματική καλλιέργεια και στη γνώση. Οι αρχές της, οι αρχές της προσωπικής ιδιοκτησίας και ευθύνης, της αυτοβοήθειας και της ατομικής πρωτοβουλίας, διαποτίζουν ολόκληρη την κοινωνία. Τις ιδέες αυτές είχε οργάνωσε τις κοινοβουλικές μέσα τους, εξαιτίας της προέλευσής τους από τα χρεοκοπημένα στρώματα μεσαίας τάξης και όλα τα διαθέσιμα πνευματικά και υλικά μέσα κινητοποιούνται για τη διατήρηση και ενίσχυση των αστικών ιδεών μέσα στις μάζες. Η κυριαρχία της κοπαλιστικής τάξης είναι λοιπόν σταθερά ρίζαμενη στη σκέψη και στις ανικήθηκες της ιδιαίτερα της κυριαρχούμενης πλειοψηφίας.

Ωστόσο, το κυριότερο στοιχείο ισχύος της κοπαλιστικής τάξης είναι η πολιτική της οργάνωση, η κρατική εξουσία. Μόνο με σταθερή οργάνωση μπορεί μια μειοψηφία να εξουσιάσει την πλειοψηφία. Η ενότητα
καὶ ουσίας καὶ θέλησης τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης, η πειθάρχια τῆς γραφειοκρατίας των αξιωματούχων που διαπερνά την κοινωνία όπως το νευρικό σύστημα διαπερνά το σώμα και που εμπνέεται και κατευθύνεται από ένα κοινό πνεύμα κι ακόμα, η κατά βούληση χρησιμοποίηση μιας ένοπλης δύναμης όποτε χρειαστεί, εξασφαλίζουν την αδιαφροσύνη κυριαρχία της κοπαλικοτεχνικής τάξης επί του πληθυσμού. Ακριβώς όπως το απόρθητο φρούριο μετατρέπει τις υλικές δυνάμεις της φρουράς σε ακατάβλητη εξουσία της περιοχής, έτσι και η κρατική εξουσία μετατρέπει τις υλικές και πνευματικές δυνάμεις της άρχουσας τάξης σε ακατανόητη εικόνα. Ο σεβασμός προς τις αρχές του οποίο δείχνουν οι πολίτες από αίσθημα ανάγκης, από συνήθεια και ανατροφή, εξασφαλίζει αδιαλείπτως την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού. Μα κι αν ακόμα η διαφάνεια δημιουργήσει στον λαό αίσθημα εξέγερσης, τι μπορεί να κάνει, άσπολος και ανοργάνωτος, εναντία στις χαλύβδινα οργανωμένες και πειθαρχημένες ένοπλες δυνάμεις της κυβέρνησης; Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, καθώς η εξουσία συγκεντρωνόταν ολοένα περισσότερο από μια πολυάριθμη μεσαία τάξη σ’ ένα μικρό αριθμό μικροί καπιταλιστών, το κράτος συγκέντρωνε κι αυτό την εξουσία του και, μέσω των αυξανόμενων λειτουργιών του, επέβαλε διαρκώς περισσότερο την κυριαρχία του επί της κοινωνίας.

Τι έχει να αντιπαραθέσει η εργατική τάξη σ’ αυτούς τους εντυπωσιακούς συντελεστές εισόδου;

Σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό η εργατική τάξη αποτελεί την πλευρισμία και στις πιο προηγμένες χώρες, τη μεγάλη πλευρισμία του πληθυσμού που είναι συγκεντρωμένη σε μεγάλες ή γιγάντιες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι μηχανές, ο παραγωγικός μηχανισμός της κοινωνίας βρίσκονται στα χέρια της, όχι βέβαια νομικά αλλά στην πράξη. Οι καπιταλιστές είναι φυσικά ιδιοκτήτες και αφέντες, αλλά μόνο να διατάζουν μπορούν. Αν η εργατική τάξη αγνοήσει τις διατάξεις τους, αδυνατούν να θέσουν σε λειτουργία τις μηχανές. Αυτό μόνον οι εργάτες μπορούν να το κάνουν. Οι εργάτες είναι οι άμεσοι πραγματικοί κύριοι των μηχανών, είτε υπακούουν σε διατάξεις είτε στη δίκη τους θέληση, μπορούν να τις θέσουν σε λειτουργία και να τις σταματήσουν. Η δίκη τους οικονομική λειτουργία είναι η σημαντικότερη. Ολόκληρη η κοινωνία βασίζεται στην εργασία τους.

Αυτή η οικονομική δύναμη παραμένει σε νάρκη όσο οι εργάτες είναι δέσμιοι της αστικής σκέψης. Μετατρέπεται σε δράση δύναμη μέσω της ταξικής συνείδησης. Μέσα από την πρακτική της ζωής και της εργασίας, οι εργάτες ανακάλυπτουν πως είναι μια ιδιαίτερη τάξη, εκμεταλλευόμενη από το κεφάλαιο, πως είναι υποχρεωμένοι να αγανισθούν για να ελευθερωθούν από την εκμετάλλευση. Ο αγάνακτος τους τους αναγκάζει να κατανοήσουν τη δομή του οικονομικού συστήματος, να αποκτήσουν γνώση της κοινωνίας. Οι προκλητικές προπαγάνδα, αυτή η νέα γνώση διαλύει τις πατροπαράδοσες αστικές ιδέες στο μυαλό τους, γιατί βασίζονται σε ισχυρές μνήμες και ιδεολογίες.
ζητεί στην αλήθεια της καθημερινά βιωνόμενης πραγματικότητας ενώ οι παλιές ιδέες εκφράζονται τις παραχωμένες πραγματικότητες ενός κόσμου που ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Η οικονομική και πνευματική δύναμη ενεργοποιείται μέσω της οργάνωσης. Η οργάνωση συγχωνεύει τις ποικίλες θελήσεις σε μια ενότητα σκοπού και συνδυάζει τις μερονομένες δυνάμεις σε μια πανίσχυρη ενότητα δράσης. Οι εξωτερικές της μορφές μπορεί να διαφέρουν και να μεταβάλλονται ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά η ουσία της είναι η νέα ηθική της, η αλληγεγύη, το ισχυρό αίσθημα κοινότητας, η αφοσίωση και το πνεύμα αυτοθυσίας, η αυτοπεπερατική. Η οργάνωση είναι η ζωτική αρχή της εργατικής τάξης, η προμοθέτηση της απελευθέρωσης. Η μειονεκτηματική που κυριαρχεί με την ισχυρή της οργάνωση μπορεί να νικηθεί και να αναπότρεπε θα νικηθεί, μόνο με την οργάνωση της πλειοψηφίας.

Ετσι, τα συστατικά στοιχεία της ισχύος των αντιμαχομένων τάξεων βρίσκονται αντιμέτωπα. Εκείνα της αστικής τάξης ορθάνονται επιβλητικά και πανίσχυρα, σαν υπάρχουσες και επικρατούσες δυνάμεις, ενώ εκείνα της εργατικής τάξης πρέπει να αναπτυχθούν από μετριοπαθείς απαρχές, όπως βλαστάνει η καινοτομία ζωή. Ο αριθμός και η οικονομική σπουδαιότητα αναπτύσσονται αυτόματα από τον καπιταλισμό, όμως οι άλλοι παράγοντες, η αντίληψη και η οργάνωση, εξαρτώνται από τις προσπάθειες των ίδιων των εργατών. Επειδή ακριβώς αποτελούν προοπθέτεσις του αποτελεσματικού αγώνα, είναι προϊόντα του ιδίου του αγώνα. Κάθε οπισθοδρόμηση κινητοποιεί τα νεύρα και το μωαλ για την επανάθεση της, κάθε επιτυχία εμφανίζει στις καρδιές νέα φλογερή αυτοπεποίθεση. Η αφύπνιση της ταξικής συνείδησης, η αυξανόμενη γνώση της κοινωνίας και της ανάπτυξης της, σημαίνει την απελευθέρωση από την πνευματική υποδούλωση, την ανύψωση από την πνευματική νωθρότητα στην πνευματική δύναμη, την άνοδο των μαζών σε μια αληθινή ανθρωπιά. Η συνένωση των εργατών για ένα κοινό αγώνα, ουσιαστικά ήδη σημαίνει την κοινωνική απελευθέρωση, οι εργάτες οι εγκλωβισμένοι στα δεσμά του κεφαλαίου ανακτούν την ελευθερία δράσης τους. Πρόκειται για την αφύπνιση από την υποταγή στην ανεξαρτησία, με τρόπο συλλογικό, με μια οργανωμένη ενότητα που θέτει υπό αμφισβήτηση τους αφεντικούς. Η πρόοδος της εργατικής τάξης σημαίνει την πρόοδο αυτών των παραγόντων υπόδουλων. Αυτό που μπορεί να κερδίσει όσον αφορά τη βελτίωση των όρων εργασίας και των βιοτικών συνθηκών, εξαρτάται από τη δύναμη που έχουν αποκτήσει οι εργάτες. Όποτε, εξαιτίας αναπαρκών της δράσης τους, άλλωστε διορισμένες και προσπάθειες ή αναπότρεπτοι κοινωνικοί μεταβολοί, η δύναμή τους μειώνεται σε σχέση με τη δύναμη της καπιταλιστικής τάξης, αυτό έχει αισθητή επίπτωση στους όρους εργασίας τους. Ιδού το κριτήριο για κάθε μορφή δράσης, για την τακτική και τις μεθόδους του αγώνα, για τις μορφές οργάνωσης: αυξάνουν την ισχύ των εργατών. Την αυξάνουν τόσο αλλά, ακόμα σημαντικότερο και για το μέλ
λον, για τον υπέρτατο στόχο της εξόντωσης του καπιταλισμού; Στο παρελθόν, ο συνδικαλισμός μορφοποίησε τα αυστηρά αλληλεγγύης και ενότητας και ενίσχυσε την αγωνιστική δύναμη των εργατών μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης. Οταν όμως, σε κατοπινούς καιρούς, χρειάστηκε να καταπληξεί το αγωνιστικό πνεύμα και πρόβαλε την απαίτηση της πειθαρχίας στους ηγέτες ενάντια στην παρόμοια της ταξικής αλληλεγγύης, η αύξηση της ισχύος των εργατών παρεμπόδιστη. Στο παρελθόν, η δραστηριότητα των σοσιαλιστών κομμάτων είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της διορατικότητας και του πολιτικού ενδιαφέροντος των μαξίνων. Οταν όμως προσπάθησαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα των μαξίνων στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού και των ψευδαισθήσεων της πολιτικής δημοκρατίας, έγιναν πηγή αδυναμίας για τους εργάτες.

Υπερνικώντας αυτές τις πρόσκαιρες αδυναμίες, η εργατική τάξη πρέπει να αναπτύξει την ισχυ της μέσα από τη δράση των επερχόμενων καιρών. Μολονότι πρέπει να αναμένουμε μια εποχή κρίσης και αγώνα, αυτή μπορεί να διανθίζεται από πιο ήπιους καιρούς ισιώδηρης ή σταθεροποίησης. Τότε οι παραδόσεις και οι ψευδαισθήσεις μπορεί να επενδυθούν προσοφροίνια σον παραγόντες εξασθένισης. Αλλά ακόμα και τότε, οι νέες ιδέες του αντικαθαρισμού και της συμβουλιακής οργάνωσης μπορούν με σταθερή προπαγάνδα να αποκτήσουν ευρύτερα ερειπίσματα στους εργάτες, μετατρέποντας αυτούς τους καιρούς σε χρόνια προετοιμασίας. Τότε, ακριβώς όπως και τότε, είναι καθήκον κάθε εργάτη που κυριεύει από τη δράση της κληρονομικής της τάξης του, να διαδώσει αυτές τις εικόνες στους συντρόφους του, να τους αφυπνίσει από την αδιαφορία, να τους ανοίξει τα μάτια. Μια τέτοια προπαγάνδα είναι θεμελιωδής για το μέλλον. Η έμπρακτη πραγμάτωση μιας ιδέας είναι αδύνατη όσο δεν είχε διεισδύσει στο μυαλό των ευρύτερων μαξίνων.

Ο αγώνας όμως αποτελεί πάντατε αστείαριστη πηγή δύναμης για μια ανερχόμενη τάξη. Δεν είμαστε στη θέση να προβλέψουμε σήμερα τι μορφές θα πάρει αυτός ο αγώνας των εργατών για την ελευθερία τους. Σε αρκετές στιγμές και τόπους, μπορεί να πάρει την αναδιάρθρωση μορφή του εμφύλιου πολέμου, που χρειάστηκε να κρίνει πολλές επαναστάσεις του παρελθόντος. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανισότητα εις βάρος των εργατών, εφόσον η κυβέρνησή και οι καπιταλιστές, με το χρήμα και την εξουσία τους, μπορούν να στρατολογήσουν ένοπλες δυνάμεις σε απεριόριστο αριθμό. Πράγματι, η δύναμη της εργατικής τάξης δεν βρίσκεται εκεί, στον αματηρό ανταγωνισμό της αρχής και του φόνου. Η πραγματική δύναμη της βρίσκεται στον τομέα της εργασίας, στο παραγωγικό της έργο, καθώς και στην υπεροχή της σε μικρό και χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στην υποπλη πάλη, η καπιταλιστική υπεροχή δεν είναι αδιαμφίεστη. Η παραγωγή όπλων βρίσκεται στα χέρια των εργατών, οι ένοπλες συμμορίες εξαρτώνται από τη δική τους εργασία. Αν αυτές οι συμμορίες είναι ολιγάρθιες και αν ολόκληρη
η εργατική τάξη ορθώνεται εναντίον τους ενωμένη και άφοβη, θα είναι
ανίσχυρες, θα υπερφαλαγγιστούν και μόνο από την αριθμητική υπεροχή
tου αντιπάλου τους. Αν είναι πολυάριθμες, οι συμμορίες αυτές περιλαμ-
βάνουν και στρατολογημένους εργάτες οι οποίοι είναι δεκτοί στο κά-
λεσμα της ταξικής αλληλεγγύης.
Η εργατική τάξη πρέπει να βρει και να αναπτύξει τις μορφές αγώνα
που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της. Το να αγωνίζεται σημαίνει
ότι χαράζει τον δικό της δρόμο σύμφωνα με την ελευθερη εκλογή της,
καθοδηγούμενη από τα ταξικά της συμφέροντα, ανεξάρτητα από τους πα-
lιώς της αφέντες κι επομένως εναντίον τους. Μέσα στον αγώνα, οι δη-
μιουργικές της ικανότητες επιβεβαιώνονται με την εξεύρεση τρόπων και
μέσων. Όπως ακριβώς στο παρελθόν επινόησε και εφάρμοσε αυθόρμητα
tις μορφές δράσης της –την απεργία, την ψήφο, τη διαδήλωση, τη μαζι-
κή συγκέντρωση, την προπαγάνδα με προκηρύξεις, την πολιτική απεργία-
α– έτσι θα κάνει και στο μέλλον. Όπως κι αν είναι οι μορφές δράσης, θα
έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, τον ίδιο στόχο, το ίδιο αποτέλεσμα: ανάπτυξη
των στοιχείων ισχύος των εργατών, εξαιρετική και διάλυση της ισχύος
tου εχθρού. Αν κρίνουμε με βάση την πείρα, οι μαζικές πολιτικές απεργί-
ες έχουν τα ισχυρότερα αποτελέσματα και στο μέλλον μπορούν να γί-
νουν ακόμα πιο δραστικές. Σ’ αυτές τις απεργίες, που γεννιούνται από
οξείες κρίσεις και μεγάλες εντάσεις, οι παρομόρφες είναι πολύ ασυ-
γκράτητες και οι προοπτικές πολύ βαθιές για να μπορούν να καθοδηγη-
θούν από συνδικάτα ή κόμματα, από επιτροπές ή συμβούλια αξιωματο-
χαν. Έχουν τον χαρακτήρα άμεσης δράσης των μαζών. Οι εργάτες δεν
κατεβαίνουν σε απεργία ατομικά αλλά κατά εργοστάσιο, σαν συνάδελφοι
που αποφασίζουν συλλογικά για τη δράση τους. Αμέσως, σχηματίζονται
απεργιακές επιτροπές που συγκεντρώνουν εκπροσώπους όλων των επι-
χειρήσεων και ήδη αποκτούν τα γνωρίσματα εργατικών συμβουλίων.
Οφείλουν να πραγματοποιήσουν την ενότητα δράσης κι εκπίσης, ώστε είναι
δυνατόν, την ενότητα ιδεών και μεθόδων με τη διαρκή αλληλεπίδραση α-
νάμεσα στις αγανιστικές παρομόρφες των εργοστασιακών συνελεύσεων
και τις συζητήσεις των συνεδριάσεων του συμβουλίου. Έτσι, οι εργάτες
dημιουργούν τα δικά τους όργανα απέναντι στα όργανα της άρχουσας τά-
ξης.
Μια τέτοια πολιτική απεργία είναι, παρ’ όλη τη νόμιμη μορφή της,
ένα ειδικά εξέγερσης εναντίον της κυβέρνησης που, παραλόγωσα την πα-
ραγωγή και τις συναλλαγές, προσπαθεί να ασκήσει πάνω της αρκετή πίε-
ση ώστε να ενδοχεί στα αιτήματα των εργατών. Από την πλευρά της, η
κυβέρνηση, με πολιτικά μέτρα, με την απαγόρευση των συγκεντρώσεων,
με την αναστολή της ελευθερίας του τύπου, με την κινητοποίηση ένο-
πλων δυνάμεων, άρα με τον μετασχηματισμό της νόμιμης εξουσίας της
σε αυθαίρετη αλλά πραγματική εξουσία, προσπαθεί να κάψει την απο-
φασιστικότητα των απεργών. Σ’ αυτό έχει τη συνδρομή της άρχουσας τά-
ξής, που μέσω της μονοπάλησης του τόπου διαμορφώνει την κοινή γνώ-
μη και ασκεί έντονη συγκοινωνική προσηγαγόντα για την απομόνωση και α-
ποδάραση των απεργών. Προμηθεύει εθελοντές, όχι μόνο για την
όσια διατήρηση των συναλλαγών και της λειτουργίας των υπηρεσιών,
όλα και για τη συγκρότηση ένοπλων συμμορίων που προσπαθούν να
προκρατήσουν τους εργάτες και να μετατρέψουν την απεργία σε μια
μορφή εμφύλιον πολέμου, ο οποίος ταιριάζει καλύτερα στην αστική τά-
ξη. Δεδομένου ότι η απεργία δεν μπορεί να διαρκέσει επί άπειρον, ο ένας
από τους αντιμαχόμενους, αυτός που έχει μικρότερη εσωτερική συνοχή,
ανάποφηκτα θα υποχωρήσει.

Η μαζική δράση και οι γενικές απεργίες είναι ο αγώνας δύο τάξεων,
δύο ειδών οργάνωσης, που η καθεμιά προσπαθεί με τη σταθερότητά της
να κάμψει και τελικά να συντρίψει την άλλη. Αυτό δεν μπορεί να κρύβει
με μία μόνο ενέργεια. Απαιτεί μια σειρά αγώνων που συνθέτουν μια επο-
χή κοινωνικής επανάστασης. Γιατί η καθεμιά από τις αντιμαχόμενες τά-
ξεις διαθέτει βαθύτερες πηγές ισχύος που της επιτρέπουν να ανασυντάσ-
σεται μετά την ήττα. Μολονότι οι εργάτες μπορεί σε μια δεδομένη στιγ-
μή να νικηθούν και να αποδιαρρωθούν, οι οργανώσεις τους να καταστρα-
φούν και τα δικαιώματά τους να καταργηθούν, παρ' όλα αυτά, οι δρόφες
dονάδες του κεφαλαίου, οι δικές τους εσωτερικές συνάντησεις και η ακατά-
βλητή θέληση για ζωή θα τους εξαναγκάσουν στα πόδια τους. Ωστόσο
και ο κεφαλαίος μπορεί να καταστραφεί με ένα μόνο πλήγμα. Ακόμα κι αν
το προσόργιό του, η κρατική εξουσία, θρηματίστει και γκρεμίστει, η
δια έρχοντας τάξη θα εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο μέρος της υλικής
και πνευματικής της ισχύος. Η ιστορία περιέχει παραδείγματα κυβερνη-
tικών τελείως εξαρθρωμένων και γονατισμένων από πολέμους και επανα-
στασιών, που όμως αναγεννήθηκαν με την οικονομική ισχύ, το χρήμα, τη
διανοητική εκατομμύριο και την ταξική συνειδησία — με τη μορφή φλογουρού εθνικού αισθήματος— της αστικής τάξης. Τελικά
όμως η τάξη που αποτελεί την πλειοψηφία του λαού, που στηρίζει τη
κοινωνία με την εργασία της, που έχει υπό την άμεση κατοχή της τον
παλαιογονικό μηχανισμό, δεν μπορεί παρά να νικηθεί. Κι αυτή η νίκη θα ση-
σαίνει τη διάλυση και συντριβή της κρατικής εξουσίας, της ισχυρότερης
οργάνωσης της κεφαλαιακής τάξης, από τη σταθερή οργάνωση της
κεφαλαιακής τάξης.

Όταν η δράση των εργατών είναι τόσο ισχυρή ώστε να παραλύουν
τα οργάνα διακυβέρνησης, τα συμβούλια υποχωρούν να αναλάβουν
κοινωνικής λειτουργίες. Τότε οι εργάτες πρέπει να εξασφαλίσουν την δη-
μόσια τάξη και ασφάλεια, πρέπει να ενισχύουν για τη συνέχιση της
κοινωνικής ζωής και ο άτομο το έργο έχουν σαν οργάνα τους τα συμβού-
λια. Οι αποφασίζονται στα συμβούλια, οι εργάτες το κάνουν πράξη.
Στην παραδοσιακή εξέλισσο σε όργανα της κοινωνικής επανάστα-
σης και με την πρόοδο της επανάστασης τα καθήκοντά τους γίνονται ο-
λοένα πιο πολύπλευρα. Ενώσα ακόμα οι τάξεις αγωνιζόταν για την κυ-
ριαρχία και η καθεμία προσπαθεί με τη σταθερότητα της οργάνωσης της να συντρίψει την άλλη, η κοινωνία πρέπει να εξακολουθήσει να ζει. Μολονότι μέσα στην ένταση των κρίσιμων στιγμών η κοινωνία μπορεί να ζήσει από τα αποθέματα των προϊόντων, η παραγωγή δεν είναι δυνατόν να σταματήσει για πολύ καιρό. Να γιατί οι εργάτες, αν οι εσώρουχες οργανωτικές τους δυνάμεις αποδειχθούν ανεπάρκειες, υποχρεώνονται από την πείνα να επιστρέψουν στον παλιό ζυγό. Να γιατί, αν είναι αρκετά ισχυροί, αν έχουν ανηφορία, αποθέτονται και θρηματίζεται την κρατική εξουσία, αν έχουν αποκρούσει τη βία της, αν είναι κύριοι των εργοστασίων, πρέπει δίχας χρονοτριβή να φροντίσουν για την παραγωγή. Η κυριαρχία στα εργοστάσια σημαίνει ταυτόχρονα οργάνωση της παραγωγής. Η οργάνωση για τον αγώνα, τα συμβούλια, είναι ταυτόχρονα οργάνωση για την ανοικοδόμηση.

Οι εβραίοι της αρχαιότητας, που έχτισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, λέγεται πως πολεμούσαν με το σπαθί στο ένα χέρι και το μυστήρι στο άλλο. Επειδή η περίπτωσή μας, αντίθετα, το σπαθί και το μυστήρι είναι το ίδιο πράγμα. Η εγκαθίδρυση της οργάνωσης της παραγωγής είναι το ισχυρότερο, ή μάλλον το μόνο αποτελεσματικό όπλο για την καταστροφή του καπιταλισμού. Οκου οι εργάτες χαράζουν με αγάνα τον δρόμο τους προς τα εργοστάσια και παίρνουν στα χέρια τους τις μηχανές, αρχίζουν αμέσως την οργάνωσή της εργασίας. Οκου η καπιταλιστική διεύθυνση έχει εξαφανιστεί από το εργοστάσιο, αγνοημένη και ανίκητη, οι εργάτες συγκροτούν την παραγωγή σε νέα βάση. Μέσω της πρακτικής τους δράσης εγκαθιστούν το νέο δίκαιο και τον νέο νόμο. Δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να σταματήσει ο αγώνας σ’ όλα τα σημεία. Η νέα κοινωνία θα γεννηθεί από αυτό το κάτω, από τα εργοστάσια, ταυτόχρονα από την εργασία και τον αγώνα.

Την ίδια στιγμή, τα όργανα του καπιταλισμού και της κυβέρνησης υποβαθμίζονται στον ρόλο περιττών, ξένων, άχρηστων πραγμάτων. Τσοικοσ μπορούν ακόμα να βλάψουν, αλλά έχουν χάσει το κύρος των χρήσιμων και αναγκαίων θεσμών. Τότε οι ρόλοι αντιστρέφονται, με τρόπο ολοένα οσβαλμοφανέστερο για τον καθένα. Τότε η εργατική έξαρση, με όργανα της, τα συμβούλια, είναι η δύναμη της τάξης, η ζωή και η ευπορία ολόκληρου του λαού θεμελιώνται στη συνεργασία της, στην οργάνωσή της. Τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που αποφασίζονται στα συμβούλια, που εφαρμόζονται και τηρούνται από τις εργαζόμενες μάζες, αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστά σε περισσότερες μιας νόμιμης αρχής. Από την άλλη πλευρά, τα πολλά κυβερνητικά όργανα φθίνουν και μετατρέπονται σε εξωτερικές δυνάμεις που απλώς προσπαθούν να εμποδίσουν τη σταθεροποίηση της νέας τάξης πραγμάτων. Οι ένοπλες συμμορίες της αστικής τάξης, έστω ή έναν εξακολουθούν να είναι ισχυρές, αποκτούν διαρκώς ξεριστότερο τον χαρακτήρα άνωμων ταραχοποιών, μισητών καταστροφίζουν...
μέσα στον συγκροτούμενο κόσμο της εργασίας. Και, σαν όργανα ανατα-
μαζής, θα κατατροπωθούν και θα διαλυθούν.

Αυτός είναι, όσο μπορούμε να προβλέψουμε, ο τρόπος με τον οποίο
θα εξαφανιστεί η κρατική εξουσία μαζί με την εξαφάνιση του ιδίου του
καπιταλισμού. Στους περισσότερους καιρούς επικρατούσαν διαφορετικές
ιδέες για τη μελλοντική κοινωνική επανάσταση. Η εργατική τάξη έπρεπε
σε αρκετά να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, κερδίζοντας με την ψήφο
της την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και ενδεχομένως, βοηθούμενη από
άνευλης αναμετρήσεις ή πολιτικές απεργίες. Στη συνέχεια, η νέα κυβέρ
νησί, θα απαρτιζόταν από τους εκπροσώπους, τους ηγέτες, τους πο
λιτικούς, με ενεργείες της και μέσω του νέου δικαίου θα ακαλλοτρίσει
την καπιταλιστική τάξη και θα οργάνωσε την παραγωγή. Ετσι, οι ιδιοί οι
εργάτες είχαν να κάνουν χωρίς το μισό έργο και μάλιστα το λιγότερο ση
μαντικό μέρος του. Το πραγματικό έργο, η ανοικοδόμηση της κοινωνίας,
η οργάνωση της εργασίας, θα γίνονταν από τους σοσιαλιστές πολιτικούς
και εξωματοποίησεις. Αυτή η αντίληψη αντανακλά την αδυναμία της εργα
τικής τάξης εκείνη την εποχή: φτωχή και εξαθλιωμένη, χωρίς οικονομι
κή ισχύ, έπρεπε να οδηγηθεί στη γη της επαγγελίας από άλλους, από ι
κενούς ηγέτες, από μια καλοπραίρετη κυβέρνηση. Και στη συνέχεια,
μέσωι, οι εργάτες θα παρέμεναν υπόκουλοι, γιατί η ελευθερία δεν δίνεται,
μόνο καταχτείται. Αυτή η βολική ψευδοδιάθεση διαλύθηκε από την αύξη
ση της καπιταλιστικής ισχύς. Οι εργάτες σήμερα πρέπει να κατανοή
θουν πως μόνο με την ανάπτυξη της δικής τους δύναμης στον υπέστατο
βαθμό μπορούν να ελπίζουν στην κατάκτηση της ελευθερίας. Πρέπει να
κατανοήσουν πως η πολιτική κυριαρχία, η κυριαρχία επί της κοινωνίας,
στηρίζεται αναγκαστικά στην οικονομική ισχύ, στην κυριαρχία επί της
εργασίας.

Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από τους εργάτες, η κατάργη
ση του καπιταλισμού, η εγκαθίδρυση του νέου δικαίου, η οικειοποίηση
των επιχειρήσεων, η ανασυγκρότηση της κοινωνίας, η οικοδόμηση ενός
νέου συστήματος παραγωγής, δεν είναι έξοχως διαδοχικά γεγονότα. Εί
ναι ταυτόχρονα, συνυπάρχουν μέσα σε μια διαδικασία κοινωνικών γεγο
νών και μετασχηματισμών ή, ακριβέστερα, είναι ταυτόθεμα. Είναι οι
dιάφορες ουσίες, βαφτισμένες με διαφορετικά ονόματα, της ιδιαίς μεγάλης
κοινωνικής επανάστασης: της οργάνωσης της εργασίας από την εργαζό
μενη ανθρωπότητα.
ΜΕΡΟΣ Γ': Ο ΕΧΘΡΟΣ

1. Η αγγλική αστική τάξη

Η γνώση του εχθρού, η γνώση των πόρων του, των δυνάμεων και αδυνάμεων του, είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε αγώνα. Είναι η βασική προϋπόθεση για να προστατευτούμε από την αποθαρρυνσή όταν βλέπουμε τις υπέρτερες δυνάμεις του και από τις ψευδαισθήσεις, μετά από κάποια μερική επιτυχία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξετάσουμε πώς αναπτύχθηκε, με την εξέλιξη της κοινωνίας, η σημερινή άρχουσα τάξη.

Η ανάπτυξη αυτή ήταν διαφορετική στις διάφορες χώρες. Τους εργάτες κάθε χώρας τους εκμετάλλευε και τους εξουσίαζε η δική τους αστική τάξη (η τάξη των ιδιοκτητών και κεφαλαιακών). Αυτός είναι ο εχθρός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί αρκετή η εξέταση των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους αστικής τάξης. Αλλά σήμερα βλέπουμε πως οι κεφαλαιακές τάξεις όλων των χωρών και όλων των ηπειρών τείνουν να συγκροτήσουν μια ενιαία παγκόσμια τάξη, έστω και με τη μορφή δύο αμελίκτων ανταγωνιζόμενων συναπτικών. Επομένως, οι εργάτες δεν μπορούν να περιοριστούν στην προσοχή τους στους άμεσους αφέντες τους. Ήδη στο παρελθόν, όταν αρχίζαν τον αγώνα τους, ένιωθαν και οι ιδιοι αμέσως μια διεθνή αδελφότητα. Τώρα ο αντιπαλός σας είναι οι κεφαλαιακές τάξεις όλων των χωρών κι άρα πρέπει να τις γνωρίσουμε και να τις κατανοήσουμε όλες.

Τον παλιό κεφαλαίομο μπορούμε να τον δούμε καλύτερα στην Αγγλία. Εκεί ανέβηκε στην εξουσία για πρώτη φορά κι από εκεί επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Εκεί ανέπτυξε τους περισσότερους θεσμούς και αρχές που στη συνέχεια, αντιγράφηκαν και ακολουθήθηκαν και α' άλλες χώρες. Κι όμως εκεί παρουσιάζει μια ιδιομορφία που δεν συναντάται αλλού.

Η αγγλική επανάσταση των καιρών του Πινκτού Κρόμγουελ δεν ήταν κατάκτηση της εξουσίας από την κεφαλαιακή τάξη, εις βάρος μιας τάξης γαιοκτημόνων που κυριαρχούσε προηγουμένως. Ακριβώς οι παραμορφώνει πιο πριν και στην Ολλανδία, ήταν η απόκρυψη των προσπαθειών ενός βασιλιά να εγκαθίδρυσε απόλυτη μοναρχική εξουσία. Σε όλες χώρες, οι βασιλιάδες, με τους μόνιμους στρατούς τους και με τους αξιωματούχους και δικαστές τους διορίζονταν απ' αυτούς και τους ήταν να πάρουν, καθιστόταξαν την ανεξάρτητη αριστοκρατία καθώς και τις κυβερνήσεις των χειροφημεμένων πόλεων. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη του χρήματος του ανερχόμενου κεφαλαιακού, κατόρθωσαν να εγκαθιδρύσουν ισχυρές κεντρικές κυβερνήσεις και να μετατρέψουν τους ατιθασσούς ευγενείς σε πειθόνιους αξιωματικούς του στρατού, εξασφαλίζοντάς τους τη φεουδαρχική τους δικαιωματικότητα και ιδιοκτησίας, ε-
νά ταυτόχρονα προστάτευαν το εμπόριο και τη βιομηχανία, την πηγή των φορολογικών εσόδων από τους επιχειρηματίες. Η εξουσία τους βασίζονταν στην εμπόρια, στην ανεξάρτητη εμπορική εξουσία του κεφαλαίου και την παρακράτησαν εξουσία της γαιοκτησίας. Στην Αγγλία και στην Ιταλία, η εξουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων, της παραδοσιακής συμμαχίας των γαιοκτητών και των αστόρων στη Βουλή των Κοινοτήτων και της έλλειψης μόνιμων στρατών, οι βασιλιάδες της δυναστείας του Στιούαρτ απέκτησαν στις προσπάθειες τους για εγκαθίδρυση απόλυτης μοναρχίας. Μειώθηκε η επιρροή της υπεράσπισης των μεσαίων δικαιωμάτων και προνομίων, ο επαναστατικός αγώνας, υποκλονίζοντας τα έγκατα της κοινωνίας, σε μεγάλο βαθμό εκσυγχρόνισε τους θεσμούς. Μετέτρεψε το κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τη Βουλή των Κοινοτήτων, σε κυριολεκτίρικη εξουσία της χώρας.

Η μεσαία τάξη, που έγινε έτσι ήρθε στη θέση της Αγγλίας, περιλάμβανε κυρίως την πολυάριθμη τάξη των squires (ανεξάρτητων γαιοκτητών) και της genus (κατάταξης αριστοκρατίας). Αυτοί συνδέθηκαν με τους ισχυρούς εμπόρους του Λονδίνου και τους πλούσιους αστόρως που κυριαρχούσαν στις μικρές πόλεις. Μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ενσαρκώνονταν στο αξιομάτως τους εργαδοκινήτρια, κυριάρρηκαν στην ύπαιθρο. Η Βουλή των Κοινοτήτων ήταν δικό τους οργανό και μέσω αυτής καθόριζαν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Το υπόλοιπο την κυβέρνηση την αφήναν κυρίως στους ευγενείς και στους βασιλιάδες, που οργάνωσαν και ελέγχονταν σταθερά από το κοινοβούλιο. Επειδή η Αγγλία, σε αυτό, προστατευόταν από τον στόλο της, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου στρατός. Η άρχουσα τάξη, που είχε μάθει να τον μισάει και να τον φοβάται σαν οργανό κυβερνητικού δισποτισμού, τον διατήρησε συστηματικά σε αστήματες διαστάσεις. Όπως υπήρχε αστυνομία για να καταπνίξει την προσωπική ελευθερία.

Έτσι, η κυβέρνηση δεν είχε κανένα μέσο για να αναχαίτισε με τη βία τις νέες ανερχόμενες δυνάμεις. Φυσικά, στις άλλες χώρες αυτή η αναχαιτίστηκε μόνο ποσοστιαία μπορούσε να είναι, μόνοι τους έξτρασάρει τελικά μια βίαια επανάσταση που θα σάρωνε ολόκληρο το παλιό σύστημα κυριαρχίας. Στην Αγγλία αντιδρούσε, όταν μετά από ακρόχαρη αντίσταση η άρχουσα τάξη ένιωσε την ακατανόητη δύναμη μιας ανερχόμενης τάξης στην κοινή γνώμη και στην κοινοκυνή δράση, δεν είχε άλλη εκλογή από την υποχώρηση. Ετσι, διαμορφώθηκε από ανάγκη την πολιτική που μετατρέπει επικλινή υπό την αγγλική παράδοση, την πολιτική της αντίστασης κατά των ανερχόμενων δυνάμεων όσο είναι δυνατόν και τελικά της υποχώρησης, προς φτάσει η κατάσταση στο σημείο της ημέρας. Η παλιά άρχουσα τάξη διατήρησε τότε την εξουσία της μοιράζοντάς την με τη νέα τάξη, αποδεξώνοντας κάποιες τις εκπλήρωσης, πρότεινε στο κοινό χώρα της την καθαρή καταγγελία δεν εξέλειψε τις παλιές παραδόσεις,
τις παλιές περιοχές, τις αναχρονιστικές μορφές σκέψης. Ο αγγλικός λαός αντίκρυξε με σεβασμό τις αριστοκρατικές οικογένειες που κυβερνούσαν με τόση σφιγγή. Ο συντηρητισμός διαπότισε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής. Οχι όμως και το περιποιητικό μέσω της απεριόριστης προσωπικής ελευθερίας, η εργασία και η ζωή αναπτύσσονταν ελεύθερα σύμφωνα με τις πρακτικές ανάγκες.

Η βιομηχανική επανάσταση ξέσπασε μέσα στην αμέριμνη ζωή της παλιάς Αγγλίας του 18ου αιώνα σαν ασυγκράτητη νέα εξέλιξη και καταστροφική κοσμογονία. Χτίστηκαν εργοστάσια εφοδιασμένα με τις νεοεφευρεμένες υδροκίνητες και στη συνέχεια ατμοκίνητες κλωστικές μηχανές και σύντομα ακολουθήθηκαν από υφαντουργικά και μηχανουργικά εργοστάσια. Η νέα τάξη των εργοστασιαρχών έκανε την εμφάνισή της και πλούτισε με την εκμετάλλευση της νέας τάξης των εξαθλιωμένων εργατών που προήλθαν από τους χρεοκοπημένους τεχνίτες τους οποίους λύγισε η υπεροχή των νέων μηχανών. Κάτω από την αδιαφορία των παλιών αρχών που έμειναν τελικώς αδρανείς και ανίκαιες να ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση, ο βιομηχανικός καπιταλισμός αναπτύχθηκε μέσα σε ένα χάος ελεύθερου ανταγωνισμού, φρικτών συνθηκών εργασίας, πλήρους παραμέλησης και των στοιχειωδετέρων απαιτήσεων της υγειονομικής και απεριόριστης σπατάλης των ζωντανών δυνάμεων του έθνους.

Επακολούθησαν μια λυσσαλέα και περίπλοκη τριμερής πάλη. Επανελήφθηαν οι εργάτες ξεσηκώθηκαν εναντίον των άθλων συνθηκών εργασίας που συνδυάζονταν με τη σκληρή καταπίεση από μέρους των παλιών πολιτών θεμάτων, εναντίον των εργοδότων καθώς και εναντίον της κυβερνώντας γαιοκτητικής τάξης. Ταυτόχρονα, η νέα βιομηχανική αστική τάξη, με τον αυξανόμενο πλούτο και κοινωνική επιρροή, διεκδικούσε το μερίδιό της στη διακυβέρνηση και υπολογίζοντας με ολοένα σταθερότερο τρόπο. Κάτω απ’ αυτή τη διπλή πίεση, οι γαιοκτήτες εποχρεώθηκαν να ενδιαφέρονται. Με τον Νόμο περί Μεταρρύθμισης του 1832, που επαναπροορίζεται το όριο των εκλογικών σώματος, η καπιταλιστική τάξη των εργοστασιαρχών απέκτησε εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και το 1846, με το ειδικό διάταγμα ανάληψης των Νόμων περί Στιπρών που επιβάρυναν την τιμή του στατισπού με εισαγωγικούς δασμούς, κατόρθωσε να αποτινάξει τον βαρύ φόρο υποτελείας προς τους γαιοκτήτες. Έτσι, ελευθερώθηκε ο δρόμος για την απεριόριστη παραγωγή και συσσώρευση του κεφαλαίου. Μάταια η εργατική τάξης έχασε εξαπλώθηκε εφόσον ενάντια στις επάλξεις του κρατικού οργανισμού, που τώρα ενσωματώθηκε από μια πρόσθετη φορά υπερασπιστάνει. Είναι αλήθεια πως οι κυβερνώντες δεν είχαν δυνάμεις για μια βιαστή καταστολή του εργατικού κινήματος. Η καπιταλιστική κοινωνία αμοιβάτων με την εσωτερική της ρομαλεότητα, με τη βαθιά διακλαδισμένη σταθερότητα της και ολόκληρη η μεσαία τάξη την αντιμετάπτυχη ενστικτωδώς σαν μια ανερχομένη μορφή παραγωγής προοριζομένη να κατακτήσει τον κόσμο. Οπωσδήποτε βήμα προς βήμα, παραχωρώντας
τις μεταρρυθμίσεις που γίνονταν αναπόφευκτες. Μ' αυτό τον τρόπο, μέσω
dιαδοχικών αγώνων, οι εργάτες απέκτησαν το δικαίωμα του συνταπρι-
ζεθαί, το δεκάωρο και τελικά, σταδιακά, το δικαίωμα ψήφου.
Η αγγλική αστική τάξη ήταν ο αδιαφορολικός κυρίαρχος. Το κοι-
νοβούλιο της ήταν η ύπατη αρχή του βασιλείου. Οντας η πρώτη και ισχυ-
ρότερη βιομηχανική και κапιταλιστική τάξη του κόσμου, η αγγλική α-
στική τάξη κυριάρχησε στο παγκόσμιο εμπόριο και στην παγκόσμια αγο-
ρά. Σ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν κύριος των εφτά θαλασσών
και πανίσχυρη σ' όλες τις ηπείρους. Τα πλοία που έφευγαν απ' όλες τις
πλευρές, από τη βιομηχανία, από το εμπόριο, από τις αποικίες, συσσω-
ρεύονταν στα χέρια της. Οι άλλες τάξεις είχαν κι αυτές ένα μερίδιο στα
τεράστια κέρδη της. Και πρώτα απ' όλα, η τάξη των γαιοκτημόνων, η άρ-
χουσα αριστοκρατία, που από τους παλιούς καιρούς είχε στενούς δε-
σμούς με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εμπορική ζωή. Δεν
ήταν καθόλου φεουδαρχική, ούτε μεσαιωνικής προέλευσης -η φεουδαρ-
χική τάξη είχε αλληλοεξένθηθε εκείνης του εμφυλίου πολέμου- αλλά προερ-
χόταν από τη μεσαιωνική τάξη, χρονικά τόσο από την εποχή της ενωμυ-
τικής περιόδου, σε μετασχηματισμό πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τώρα, μέσα στο νέο σύστημα της απεριόριστης πα-
ραγωγής για το κέρδος, συναποτίζεται με τους βιομηχανικούς καπιταλι-
στές, με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί μια πανίσχυρη άρχουσα και εκμε-
ταλλευτικά τάξη.
Οποτε μια αριστοκρατία βρίσκει θέση στην καπιταλιστική κοινωνία,
η ιδιαίτερη επιδίωξη της, πέρα από τα κυβερνητικά αξιώματα, είναι το
στρατιωτικό επάγγελμα. Εστι, η σπουδαίτερη της τάξης των γαιοκτημό-
νων φαίνεται από την ισχύ του μιλιταρισμού. Στην πρωσική Γερμανία,
η πρωτοκαθεδρία της γαιοκτητικής αριστοκρατίας εκφράστηκε με την υ-
περοχή των στρατιωτικών τύπων απέναντι στους πολιτικούς. Εκεί, ακόμα
και στα χρόνια του συγχρόνου καπιταλισμού, οι πολίτες περιφρονούνταν
σαν παρακατανοι και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του πλούσιου επιχειρη-
ματική ή του άξιου επιστήμονα ήταν να φορέσει τη στολή του έφεδρου αξιο-
ματικού, τον «βασιλικό χιτώνα». Στην Αγγλία, με τον μικρό και κυρίως α-
ποικιλοκατάλογο στρατό της, το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε στα ναυτικά. Για
tους χερσαίους πολέμους υπήρχε ένας στρατός επανδρωμένος από τις
κατάτερες τάξεις, που το τιμημένο αρχηγός του, ο δούκας του Ουέλι-
γκτον, τον αποκαλούσε «απόρρασμα της γης». Ο στρατός αυτός εξακο-
λουθούσε να εφαρμόζει την άκαμπτη τακτική των μισθοφορικών στρα-
τών, τη μάχη κατά παράταξη, όταν στη Γαλλία και στη Γερμανία υπήρ-
χαν ενθουσιώδες λαϊκοί στρατοί που εφάρμοζαν τον ελευθέρο ακροβολι-
σμό. Οι ποινές μαστιγώματος των στρατιωτών καταργήθηκαν μόνο το
1873. Το στρατιωτικό αξίωμα δεν έχασε εκτίμησης και το πνεύμα του μι-
lιταρισμού απονεμάτων εντελώς. Η πολιτική ζωή υπερίσχυε απέναντι
στους στρατιωτικούς τύπους. Οταν τελείωναν τα καθημερινά επαγγελμα-
τικά καθήκοντα, ο Αγγλος αξιωματικος φορούσε πολιτικά ρούχα για να γίνει ένας απλός «τζέντλεμαν» (η λέξη αυτή εκφράζει ένα πολιτικό κώδικα τιμής που ήταν άγνωστος σε άλλες χώρες). Η έλλειψη χερσαίου μιλιταρισμού αποτελεί λοιπόν μια ένδειξη της πλήρους αφομοίωσης της αγγλικής γαιοκτητικής αριστοκρατίας μέσα στο σύνολο της καπιταλιστικής τάξης.

Η εργατική τάξη πήρε κι αυτή ένα μερίδιο. Οχι βέβαια ολόκληρη, αλλά μόνο οι ισχυρότερες ομάδες της, οι εργατοτεχνίτες, που με τα συνδικάτα τους ήταν σε θέση να επιδείξουν αγωνιστική δύναμη. Από τα κέρδη που εξασφαλίζει με το παγκόσμιο μονοπάλιο της, η καπιταλιστική τάξη μπορούσε να τους παραχωρήσει ένα μερίδιο αρκετό για να τους μετατρέψει σε ικανοποιημένους υποστηρικτές της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Έτσι, διαχωριστικά από τις εξαθλιωμένες ανειδίκευτες μάζες που συνοδεύονταν στις τράγελες. Κάθε σκέψη για το εφικτό ή αναγκαίο ενός άλλου συστήματος παραγωγής εξαφανίστηκε. Ο καπιταλισμός ήταν λοιπόν τελειώς ασφαλής. Η σταθερότητα κάθε εκμεταλλευτικού συστήματος εξαρτάται από την έλλειψη ικανότητας των εκμεταλλευόμενων τάξεων να διακρίνουν την εκμετάλλευσή τους. Στους κόλπους των εργατών επικράτησε η αστική αντίληψη ότι ο καθένας είναι κύριος της τύχης του. Οι εργάτες εγκολπώθηκαν όλες τις ιδέες και παραδόσεις της μεσαίας τάξης, ακόμα και τον σεβασμό προς τις ανώτερες τάξεις και την εθιμοτυπία τους.

Στη μικρόχρονη περίοδο εκμετάλλευσης και βαθμιαίας ανάπτυξης, το κεφάλαιο, που βρισκόταν σε ιδιωτικά χέρια, ήταν σε θέση να αυξάνεται σύμφωνα με την ανάγκη για μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις που επέβαλε η πρόοδος της τεχνικής. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη οργάνωσης του κεφαλαίου. Η τραπεζική δραστηριότητα αρκούνταν στη μεταβιβαση και τον δανεισμό χρήματος με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Επίσης υπήρχε ελάχιστη οργάνωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε μεγάλα συγκροτήματα. Οι εργοδότες, που διέθεταν οι ιδίοι αρκετά κεφάλαιο, παρέμεναν ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεών τους. Έτσι, ο πεισματικός ατομικισμός έγινε το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγγλικής αστικής τάξης. Από εκεί πήγαν και η μικρή συγκέντρωση στον τομέα της παραγωγής, όπου διπλά στα μεγάλα εργοστάσια υπήρχαν πολύαριθμες ανεξάρτητες μικροεπιχειρήσεις. Στη βιομηχανία άνθρακα, για παράδειγμα, τα αιτήματα βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής, που διατυπώθηκαν από τους εργάτες κι από την επιτροπή Σάνκει, αποκρούστηκαν επανεπανόμενα από τους μικρούς ιδιοκτήτες ορυχείων που δεν είχαν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις παπλασμαμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους.

Η πλήρης ελευθερία στην κοινωνική ζωή επιτρέπει σε κάθε ιδέα να δοκιμάζεται και να εφαρμόζεται, επιτρέπει κάθε παρόμοιας της θέλησης, ενώ η έλλειψη αυτής της ελευθερίας εξαθηκει τις παρεμποδισμένες ε-
πιθανείς και τις ανεφάρμοστες ιδέες να αναπτύχθουν σε συνεκτικά θεωρητικά συστήματα. Έτσι, αντίθετα, προς τον επεξεργασμένο με ευρύτερα θεωρητικούς χαρακτήρες της επιστήμης και της κοινωνικής δραστηριότητας στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι Αγγλοί έγιναν οι άνθρωποι της πράξης. Για κάθε πρόβλημα ή δυσκολία, στον τομέα της τεχνικής καθώς και της πολιτικής, αναζητούν μια άμεση πρακτική λύση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παραπέρα συνέπειες. Η επιστήμη έπαιξε μικρό ρόλο στην πρόοδο της τεχνικής. Αλλά αυτό ήταν επίσης αιτία αρκετής καθυστέρησης στην αγγλική επιστημονική ζωή.

Έτσι, η Αγγλία του 19ου αιώνα έγινε η χώρα πρότυπο του παλιού καπιταλισμού, με τον ελεύθερο ανταγωνισμό της, τον ασφυκτικό και απερισκεπτό, που ήταν γεμάτος από σκληρό εγχειρισμό εναντίον των αδύναμων ατόμων καθώς και λαών, γεμάτος από αναχρονιστικούς θεσμούς και αναυόσων παλιούς τύπους, από φοβερή εξαθλίωση που αντιμετωπίζονταν αδιάφορα δίπλα στην επίδειξη της χλιδής. Ηδη ορισμένα βιβλία όπως η Ζωρεφή Αγγλία του Γουίλιαμ Μπορω και η Θεωρηθή Αγγλία του Ρόμπερτ Μπλάτσφορντ, σκιαγραφούν μια κατάσταση ολοκληρωματικής εγκατάλειψης, που δεν θα γινόταν ανεκτή σε άλλες πολιτισμικές χώρες και η αντιμετώπιση της αρηνότατης αποκλειστικά στην ατομική πραστοβουλία μεμονωμένων φιλανθρώπων. Μόνο στα κατοικικά χρώνια και στον καινούργιο αιώνα, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις άρχισαν να παίζουν αξιοσημείωτο ρόλο. Επίσης, μόνο αργότερα και ιδίως μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε μια εντονότερη συγκέντρωση του κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα όμως η αγγλική αστική τάξη απέκτησε μ' αυτό τον τρόπο την κυριαρχία που φθονούσαν όλοι οι καπιταλιστές των άλλων χωρών, οι οποίοι μάταια προσπαθούσαν να την μιμηθούν. Για πολλούς αιώνες έζησε σε μια κατάσταση πλήρους ελευθερίας και αδιαμφισβήτητης εικονος. Μέσω του βιομηχανικού και εμπορικού μονοπαλίου της κατά τον 19ο αιώνα, ένωσε κυρίαρχη του κόσμου, η μόνη κοσμοπολιτική τάξη, που κάθε χρόνο και κάθε οικονομικό ήταν στις μέσες. Ποτέ δεν έμεινε το φοβάται. Ποτέ δεν αντιμετώπισε την επίθεση ενός υπότερου εχθρού από τα εξω ή την απελή μιας επανάστασης από τα μέσα, για να της υποβαλεί την ιδέα ότι είναι και η ιδια θνητή. Με απεριόριστη αυτοεποιήθηση αντιμετώπιζε κάθε νέα δυσκολία, σίγουρη πως θα την υπερικήσει, με τη βία αν της ήταν δυνατόν ή με παραχωρήσεις, αν δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Στην εξωτερική πολιτική, στη θεμελίωση και υπεράσπιση της παγκόσμιας κυριαρχίας της, η αγγλική άρχουσα τάξη έδειξε την ικανότητα να προσαρμόζεται πάντα στις νέες καταστάσεις, να απαρνείται τις επιστημότερες χθεσινές διακρίσεις της με την αντιθέτη αυριανή πρακτική, να «συνεχίζει τη χειροφονία» όπως χρειαζόταν και, με φαινομενική γενναιοδοσία, να μετατρέπεται σε συμβάσεις τους νικημένους αντιπάλους που ένιωθε πως δεν είναι δυνατόν να κρατηθούν επί άπειρον υποταγμένοι. Και όλα αυτά, όχι από πλειστά γνώση και διατακτικότητα. Αντίθετα, είναι μια τάξη μάλλον αμαθής, στενόμυλη και συντηρητική -απ' όπου
και οι πολλές αδεξίοτητες πριν την τελική εξεύρεση της νέας ρύθμισης—αλλά έχει αυτοπεποίθηση και ένστικτο υστόρος. Η ίδια ενστικτώδης οξυδέρχωσις για την επίλυση των προβλημάτων της με πρακτικό τρόπο, χρησιμοποιήθηκε και στην εσωτερική πολιτική για να κρατηθεί η εργατική τάξη σε κατάσταση πνευματικής και υλικής υποταγής. Η επιτυχία ήταν ίδια και σ' αυτή την περίπτωση.

Η σύγχρονη ανάπτυξη έκανε βέβαια την αγγλική αστική τάξη να χάσει σε μεγάλο βαθμό την προνομιακή θέση της στον κόσμο. Ομως κάθε φορά ήξερε να ενδιέφερε και να προσαρμόζεται στην ανόδο άλλων ισάξιων δυνάμεων. Όχι προς τα τέλη του 19ου αιώνα η γερμανική βιομηχανία εμφανίστηκε σαν σοβαρός ανταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά, ενώ αργότερα πρόβαλε την Ιαπωνία για να εκτόπισε τα προϊόντα της βρετανικής βιομηχανίας. Η χρηματιστική ηγεμονία της Βρετανίας χάθηκε προς όρθος της Αμερικής κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ομως τα θεμελιωδή γνώρισμα της αγγλικής αστικής τάξης, που αποκτήθηκαν μέσα από την αδιαφορία της κυριαρχία τόσον αιώνων, παρέμεναν ακλόνητα. Στην εσωτερική πολιτική επίσης, ήξερε να προσαρμόζει την κυριαρχία της στις απαιτήσεις της εργατικής τάξης, εφαρμόζοντας ένα σύστημα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων. Ακόμα είχε την καλοτυχία, με τη συγκρότηση του Εργατικού Κόμματος, να μεταφέρονταν όλες οι εργατικές υπόθεση από τους Φιλελευθερούς πολιτικούς στους Εργατικούς ηγετές που διακατέχονταν πλήρως από τις ιδέες της μεσαίας τάξης και να γίνει η εργατική τάξη ενεργός παράγοντας στη διδάσκοντα της καταληκτικής κυριαρχίας—αν και χρειάζοντας να καταβάλει σαφώς την εκπεμβαντική μεταρρύθμιση προκειμένου από τις ειδικευόμενες όψεις του καπιταλισμού. Στο πρόσωπο των ηγετών του Εργατικού Κόμματος βρισκόταν η κανονική υποταγή, ολότελα αφοσιωμένος στη διατήρηση της καταληκτικής συστημάτος, οι οποίοι αντιπροσώπευαν μέσα στα πλαίσια του, όποτε ήταν προσφιδιανα αναπόφευκτα, τις εργατικές τάξεις.

Αυτός ο χαρακτήρας της αγγλικής αστικής τάξης παίζει καθοριστικό ρόλο για τις μορφές της μελλοντικής ανάδομος της εργατικής τάξης. Εκείνο που πρέπει να υπερικεφαλεύει, εκείνο που θεμελιώνει τη δύναμη της αστικής τάξης και την αδυναμία των εργατών, δεν είναι η υλική βια αλλά η πνευματική υποταγή. Αναμφίβολα, η υλική βια θα παίζει κι αυτή τον ρόλο στις κρίσιμες στιγμές—όταν θα υπερασπίζεται την ύπαρξή του, ο αγγλικός καπιταλισμός θα έχει την ικανότητα να κινητοποιηθεί, όποτε είναι απαραίτητο, ισχυρός δυνάμεις βίας και καταναγκασμού. Αλλά η αδυναμία της αγγλικής εργατικής τάξης βρίσκεται κυρίως στη γεγονός της πλήρους υποταγής της στις αστικές ιδέες. Ο εγκεκριτικός ατομικισμός, η πεποίθηση ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για την τύχη του, ο σεβασμός των παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων, ο συντηρητισμός της σκέψης, όλα αυτά έχουν εμφύτευσε σταθερά μέσα της από την αδιαφορία της κυριαρχία του καπιταλισμού, στο εσωτερικό της χώρας όπως και σ'
όλο τον κόσμο. Η αφύπνιση των απολιθωμένων μυαλών θα χρειαστεί να σχεδιαστούν κλονισμούς και η καπιταλιστική ανάπτυξη ήδη έχει αρχίσει να τους παράγει. Όταν οι πολιτικές καταστροφές ή η ακατανέκριτη τρόπος της σχετικής κατάπτυξης θα έχουν υπονομεύσει την παγκόσμια ισχύ της αγοράς αστικής τάξης, οι αρχές της προνομιούχως θέση των Αγγλών εργατών θα ανήκει στο παρελθόν, όταν θα απελευθερώνεται η ίδια τους ή υπάρξει, τότε ο μόνος δρόμος για αυτούς θα είναι ο αγώνας για την κυριαρχία επί της παραγωγής.

Οι θεμελιώδεις ιδέες της συμβουλιακής οργάνωσης δεν είναι τελείως δόξα ή άλλως προς τους Αγγλούς εργάτες. Στα τέλη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, εμφάνιστηκε το κίνημα των shop-stewards (των εργατών αντιπροσώπων της βάσης), που εγκαθίδρυσε μια άμεση σχέση των εργοστασιακών αντιπροσώπων στην προετοιμασία αγωνιστικών κινητοποιήσεων, ανεξάρτητα από τα συνδικάτα. Η δηλώστερη αυτός ο «συντεχνικός σοσιαλισμός» διατύπωσε το αίτημα της ελεύθερης παραγωγής, και τους εργάτες, ήταν εάν κι αν το συνέδεε με την ιδέα πως διευθυντικά όργανα πρέπει να είναι τα συνδικάτα. Ο χαρακτήρας της αγοράς αστικής τάξης και η ελευθερία που υπάρχει στην κοινωνικής σχέσης κάνει πιθανή την αναζήτηση πρόσκαιρων πρακτικών λύσεων για τις διαμαρτυρίες, αντί της λήψης ριζικών αποφάσεων. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να διανοηθούμε σαν προσωπικό συμβίωση την καθιέρωση ελευθερίας λόγου και συζήτησης στα εργοστάσια και τον περιορισμό του κλασικού εργοδοτικού δικαίωματος πρόσληψης και απόλυσης υπέρ του δικαιώματος των εργατών να αποφασίζουν για τα ζητήματα προσωπικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίξει τον δρόμο για παραπέμπον πρόσθιο. Αν υπάρχει μια τέτοια είδος εξέλιξης, όταν τελικά οι επιμέρους παραχωρήσεις θα ισοδυναμούν με μια σημαντική απώλεια εξουσίας, οι προσπάθειες της καπιταλιστικής τάξης να ξαναποκτήσει την κυριαρχία με αποφασιστικό ταξικό πόλο ώστε να είναι αναφόρτωση. Πάντως φαίνεται πιθανό πως, αν υπάρξει κάποια περίπτωση που η κυριαρχία των εργατών στην παραγωγή θα κατακτηθεί με διαδοχικά βήματα διαμέσου πρόσκαιρων μορφών διαμορφοπομένης κυριαρχίας, αυτό θα συμβεί στην Αγγλία και βέβαια, κάθε βήμα θα είναι ανεπαρκές και θα απαιτεί παραπέμπον βήματα μέχρι την κατάκτηση της πλήρους ελευθερίας.

2. Η γαλλική αστική τάξη

Στη Γαλλία, η εξέλιξη ακολούθησε τελείως διαφορετικά δρόμους. Στα πλαίσια μιας μεγάλης πολιτικής επανάστασης, η αστική τάξη, συμμαχώντας με τους αγρότες, ανέτρεψε την απόλυτη μοναρχία με όλες τις με- σαίωνικές της όψεις και στέρησε τους ευγενείς και την εκκλησία από την ιδιοκτησία γης. Με απεριόριστες πράξεις και νόμους, η επανάσταση κατάργησε όλα τα φεουδαρχικά προνόμια, διακήρυξε τα «δικαιώματα
του ανθρώπου» με κύριο θεμέλιο τούς την ατομική ιδιοκτησία και επιβεβαιώσε τη νομική ισότητα όλων των πολιτών. Έχοντας εξαναγκαστεί να διεξάγει έναν κατά μέτοχο επαναστατικό αγώνα, η αστική τάξη έκανε μια ριζική διάκριση ανάμεσα στην ίδια, που παρουσιάζοντας ως η «τρίτη τάξη», ως το σύνολο του λαού και την ηττημένη φεουδαρχική τάξη, που τώρα αποκλείονταν τελείως από την πολιτική εξουσία. Ήταν υποχρεωμένη να αναλάβει η ίδια εξ ολοκλήρου το κυβερνητικό έργο. Υπήρχε σαφής συνείδηση ότι ο χαρακτήρας των θεσμών ανταποκρίνονταν στα συμφέροντα της μεσαίας τάξης και η συνείδηση αυτή αποτυπώθηκε σε ρητές παραγράφους. Αντιθέτα απ’ ό,τι εθιμοκανούσαν στην Αγγλία, τα δικαιώματα του κοινοβουλίου οριοθετήθηκαν με ακρίβεια. Τα συντάγματα που εγκρίθηκαν από το κοινοβούλιο χρησίμευαν στη συνέχεια σαν πρότυπο για άλλες χώρες. Η πολιτική ελευθερία, που στην Αγγλία ακοπελούσε ένα χειροπιστοποιημένο, στη Γαλλία ήταν μια συνειδητή θεωρητική απαίτηση. Η ανάγκη εξήγησης και διατύπωσης της, δημιουργήσει μια πλούσια φιλοσοφία πολιτικών βιβλίων και ομιλιών, χαρακτηρίζομενη από την κρυστάλλινη έκφραση αρχών. Εκείνο όμως που έλειπε από την αστική τάξη ήταν το ύψωμα αίσθημα της πλήρους κυριαρχίας. Η πρακτική της ήταν κατά συνέπεια ατελής. Η γαλλική αστική τάξη χρεώνεται να υπομένει πρώτα τον στρατιωτικό δεσποτισμό, για να αποκτήσει πλήρη κυριαρχία επί του κράτους μόνον αργότερα, σταδιακά, μέσα απ’ μια σειρά μικρότερων πολιτικών επαναστάσεων το 1830, το 1848 και το 1870.

Στις επαναστάσεις αυτές, που βασικά τις διεξήγαγαν οι λαϊκές τάξεις, οι μικροαστοί, οι τεχνίτες, οι εργάτες, οι τάξεις αυτές έμαθαν να ξεχωρίζουν τα δικά τους ταξικά συμφέροντα από τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Οι εργάτες ήθελαν μια επανάσταση που θα προσθέσει μορφολογικά και θα τασκιζει το νέα ταξική εξουσία του καπιταλισμού. Ωστόσο στις ένοπλες συγκρούσεις του 1848 και του 1871 ηττήθηκαν και οι συγγραφείς, εν μέρει από τα δικά τους ταξικά αδέλφια που είχαν μισθωθεί η αστική τάξη και εν μέρει από τους μικροαστούς, τους καταστηματάρχες, τους αγρότες, που όλοι τους έσπευσαν προς διάσωση των υπερμάχων της ατομικής ιδιοκτησίας. Έτσι, φάνηκε ότι η αστική τάξη έλεγχε αποφασιστικά την κοινωνία, ότι η εργατική τάξη δεν ήταν ακόμα ώριμη για τη δική της κυριαρχία, ότι χρειαζόταν μια παραπέμπη ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Μολονότι η αστική τάξη βγήκε νικήτρια απ’ αυτές τις αδυνάτους ταξικές συγκρούσεις, είχε κι αυτή απώλειες. Έχασε την αυτοεποιητική της. Κατάλαβε ότι θα πρέπει να ακατάπαυστα να υπερασπίζει τον εαυτό της ενάντια στην ανωμαλία δύναμη που ορόσημο από τα κάτω, ότι η κυριαρχία της θα απευθύνεται διαρκώς από την εργατική τάξη. Έτσι, επίζητησε την προστασία μιας εισχυριστής κρατικής εξουσίας. Η συγκέντρωση ηλικίας της πολιτικής εξουσίας στην κυβέρνηση του Παρισίου, που είχε ήδη εφαρμοστεί από την Συμβατική και τον Ναπολέοντα, εντάθηκε στη διάρ-

140
κεία του 19ου αιώνα. Και μαζί με την απουσία μιας άρχουσας αριστοκρατίας, εδώσε στη Γαλλία μια πολιτική ύψη τελείως διαφορετική απ' της Αγγλίας.

Επιπλέον, η οικονομική ανάπτυξη ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Μετά από μια έντονη άνοδο γύρω στα μέσα του αιώνα, η βιομηχανική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε. Η ύπαιθρος δεν παρείχε στις πόλεις επαρκώς πλεόνασμα πληθυσμού, το οποίο θα αποτελούσε την εργασιακή δύναμη μιας αναπτυσσόμενης βιομηχανίας. Οι αποταμιεύσεις των μικροεπιχειρηματιών, που συγκέντρωναν στις τράπεζες, δεν χρησιμοποιούνταν σαν βιομηχανικό κεφάλαιο για την ιδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους επενδύονταν σε κρατικά χρεόγραφα. Βέβαια, στις περιοχές με πλούσια κοιτάσματα άνθρακα και μεταλλευμάτων αναπτύχθηκε ισχυρή βιομηχανική σιδήρου και χάλυβα, επικεφαλής η βρίσκονταν πάντα στη Βενετία, όπου συχνά είχαν σχέσεις συγγενείας με τη γαλλική αριστοκρατία. Παράλληλα, γνώρισε έντονη ανάπτυξη στις μεγάλες πόλεις και ιδίως στο Παρίσι, που έτρεχε το κέντρο της μόδας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αστική τάξη, η Καλή Μικρή Βιομηχανία ει- δικά που θεωρούνταν στην προσωπική επιδεξιότητα και καλαισθησία μιας πολυάριθμης τάξης μισθωτών τεχνιτών. Αλλά το βασικό γνώρισμα του γαλλικού καπιταλισμού, ιδιαίτερα μετά το 1870, γινό- ταν σε ολόκληρο μεγαλύτερο βαθμό η επικράτηση του χρηματιστικού κε- φαλαίου ως κυριαρχικής δύναμης.

Οι τράπεζες, υπό την πρωτοκαθεδρία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, συγκέντρωναν το χρήμα των μικρών καπιταλιστών, των μετόχων και των αγροτών σε μια τεράστια μάζα τραπεζικού κεφαλαίου. Οπότε οι κυβερνήσεις της Ευρώπης ή άλλων υπεράσπιζαν ήθελαν τάξη, τους τα προσέφεραν οι γαλλικές τράπεζες, οι οποίες συνιστούσαν στους πελάτες τους να αγοράσουν τις αντίστοιχες ομολογίες και τίτλους, παρουσιάζοντας τις σαν καλή επένδυση. Έτσι, η τάξη των Γάλλων μικροδικτητών αποτέλεσε κύρια από εισοδηματικές και κατόχους αξιογράφων που ζού- σαν από την εκμετάλλευση ξένων λαών, αντλώντας τα εισοδήματά τους από τους φόρους που απομείναν οι ξένοι κυβερνήσεις από τους υπό- κοδους τους. Τα δάνεια που επαιρνούν αυτές οι κυβερνήσεις συνήθως χρη- σιμοποιούνταν για την αγορά στρατιωτικού υλικού ή για την κατασκευή σιδηροδρόμων. Έτσι, το τραπεζικό κεφάλαιο λειτουργούσε σε στενή συνεργασία με τους μεγαντάνες της χαλυβουργίας, επιβάλλοντας συνήθως τον όρο να ξεδεσμώσει τα χρήματα του δανειού σε αγορά από τις συγ- γενικές γαλλικές χαλυβουργίες. Οι αποταμιεύσεις των Γάλλων εισοδηματιών κατέληγαν λοιπόν στα χρηματοκιβώτια των καπιταλιστών του χα- λυβα, ενώ οι τόκοι πληρώνονταν στους εισοδηματικούς από τους ξένους φορελογουμένους.

Αυτό το κυριαρχικό γνώρισμα του γαλλικού κεφαλαίου καθόρισε τη γαλλική πολιτική, τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική. Η εξωτε- рική πολιτική απέβλεπε στην προστασία των συμφερόντων του τραπεζι-
κού κεφαλαίου και των εισοδηματιών, μέσω συμμαχιών που αύξαναν τη διεθνή ισχύ του γαλλικού κεφαλαίου και την επιρροή του στις μικρότερες καθυστερημένες χώρες. Με τη στρατιωτική βία ήταν απαραίτητο, εξασφάλισε τις πληρωμές από μέρους των απρόθυμων οφειλετών κυβερνήσεων, ή μετέτρεπε κάποιο βάρβαρο φύλαρχο σε υποτελή υγιές, προμηθευόντας τούς ευρωπαϊκά όπλα για να καθοπτούζει και να εκμεταλλευθεί τις μέχρι τότε ελεύθερες φυλές και όλα αυτά ονομάζονταν επιβολή της τάξης και του πολιτισμού.

Το πρόβλημα της εσωτερικής πολιτικής στις χώρες όπου κυριαρχεί το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάντα πώς να γίνουν τα κοινοβούλια, που έχουν εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία κι εκπομπές εξαρτώνται από την ψήφο των μικροεπιχειρηματιών, των αγροτών και των εργατών, όργανα των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Στις χώρες με ταχύρυθμη βιομηχανική ανάπτυξη αυτό δεν είναι δύσκολο. Ολόκληρη η αστική τάξη παρασύρεται απ' αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν μέσα σ' ένα κλίμα ακμάζουσας οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και οι εργάτες, που ευνοούνται από την πλήρη απασχόληση και κατορθώνουν να παίρνουν καλούς μισθούς, συμφιλίωνται με το σύστημα. Το μεγάλο κεφάλαιο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, διακηρύσσει τα συμφέροντά του σαν κοινά συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας. Τα πράγματα όμως είναι αρκετά διαφορετικά όταν κυριαρχεί το τραπεζικό κεφάλαιο. Η από μέρους του εκμετάλλευση των ξένων λαϊκό και η απομίμηση των αποτελεσμάτων του λαού της χώρας, μέσω της βίας και της εξαπάτησης, έχει τον χαρακτήρα της τοκογνωμίας και της ληστείας. Τα συμφέροντά του πρέπει να εξυπηρετηθούν στα παρασκήνια, μέσω μυστικών συμφωνιών με ισχυρούς πολιτικούς. Γι' αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ανεβάζει και να κατεβάζει υπουργούς, να προστατεύεται κομματικούς ηγέτες, να χειραγατεί βουλευτές, να διαφοροποιεί εφημερίδες - ένα σφόδρο βρωμικές μηχανορραφίες που δεν μπορούν να ανεχτούν το φως της ημέρας. Οι πολιτικοί, στο μεγαλύτερο μέρος τους δικηγόροι ή άλλοι διανοουμένοι, έχουντας εισπληθεί από τους κομματικούς μηχανισμούς στους αγρότες και στους κατώτερους των πόλεων σαν αντιπρόσωποι τους, βλέπουν την πολιτική σαν κρεδοποιητική δραστηριότητα και επιζητούν τα υψηλά και αποδοτικά αξιώματα που αντιπροσωπεύουν γι' αυτούς το μερίδιό τους από τη λεια. Ο κοινοβουλευτικός εκφυλίζεται παντού στη σύγχρονη εποχή, γιατί οφείλει να καμάει να πας προσπιέζει το κοινό καλό ενώ υπηρετεί τα κεφαλαιακά συμφέροντα. Όπου όμως κυριαρχεί το χρηματιστικό κεφάλαιο, εξεφεύρεται αναπόφευκτα στην ολοκληρωτική διαφωτισμό. Γιατί το χρηματιστικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα, από τις γαλλικές τράπεζες, δεν έχει κανέναν άμεσο δεσμό με την εργασία. Η πολιτική του, η οποία δεν θεμελιώνεται στον πραγματικό αγώνα μιας τάξης που είναι κύριος της παραγωγής, δεν μπορεί παρά να τρέφεται από ψεύτικα συνθήματα, ακατάλληλες υποσχέσεις και κούφιες ρητορείες.
Επειδή στο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα κυριαρχούσαν στο Παρίσι οι μικρές επιχειρήσεις, η εργατική τάξη, που δεν ήταν σαφώς διαχωρισμένη από τη μάζα των μικρών ανεξάρτητων τεχνιτών και εργοδότων, δεν κατόρθωσε να αναπτύξει μια ξεκάθαρη ταξική συνειδησία, μολονότι ήταν διαποτισμένη από ενα φλογερό αντιμοναρχικό και δημοκρατικό αγωνιστικό πνεύμα. Βλέποντας τους καπιταλιστές να ευημερούν χάρη στην προστασία της κυβέρνησης, με τη χρησιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας για αναίσχυντο προσωπικό πλουτισμό, ενώ οι ίδιοι κρατούνταν υποταγμένοι με τη βία, οι εργάτες θεώρησαν την κρατική εξουσία σαν κύρια αιτία της εκμετάλλευσής τους και της φτώχειας τους. Έτσι, τα αισθήματα τους της ελεύθερης ατομικότητας, που αποτελούσαν κλειρονομιά της Μεγάλης Επανάστασης, εξελίχθηκαν σε ένα ειδικής αναρχισμό, στη θεωρία ότι μόνο με την πλήρη κατάργηση του κράτους και της δύναμης καταναγκασμού του θα μπορέσει η ανθρωπότητα να είναι ελεύθερη, σαν μία συσσωμάτωση ανεξάρτητων συνεργαζομένων ατόμων.

Ωστόσο, με τη βαθμιαία ανάπτυξη και συγκέντρωση της βιομηχανίας, εμφανίστηκαν τα συνδικάτα, αυτά κατέλαβαν, ακριβώς όπως και στην Αγγλία, την κεντρική θέση στις κοινωνικές ιδέες της εργατικής τάξης. Οι όμως τόσο σαν πρακτικά μέσα συμμετοχής στην ευημερία, δεδομένου ότι ο γαλλικός καπιταλισμός δεν είχε παγκόσμια βιομηχανική και εμπορική ισχύ, αλλά μάλλον σαν θεωρητική βάση μιας καλύτερης κοινωνίας. Έτσι, προς το τέλος του αιώνα, ο επαναστατικός συνδικαλισμός έγινε η θεωρία της κοινωνικής ανασυγκρότησης που κατέλαβε δεσπόζουσα θέση στο μισό των Γάλλων εργατών κι επίσης εξαπλώθηκε στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Στα πλαίσια της θεωρίας του επαναστατικού συνδικαλισμού, η αρχή ότι «η εργασία είναι η βάση του καινούργιου κόσμου», σημαίνει ότι ο οργανωτικός πυρήνας του θα είναι το συνδικάτο, το εργατικό σωματείο. Το συνδικάτο είναι, σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία, ελεύθερο δημιουργήμα των εργατών, το πεδίο της αυτοκυβέρνησής τους, ενώ στο κράτος κυριαρχούν οι αξιωματούχοι και οι πολιτικοί και στα πολιτικά κόμματα οι διανοούμενοι. Μια πολιτική επανάσταση που θα έκανε το κράτος κύριο της παραγωγής, θα σήμαινε μια ακόμα καταπιεστικότερη σκλαβιά για τους εργάτες. Η απελευθέρωση των εργατών με την επανάσταση είναι εφικτή μόνο σαν καταστροφή του κράτους και της κυβέρνησης. Και πρέπει να πραγματοποιηθεί με μια γενική απεργία, με μια κοινή δράση όλων των εργατών. Στη θέση του κράτους θα εγκαθιδρυθεί η ελεύθερη συνένωση όλων των συνδικάτων· τα συνδικάτα θα είναι οι οργανισμοί οι επιφυλακμένοι με την οργάνωση και διεύθυνση της παραγωγής.

Οι αρχές αυτές ολοφάνερα συνδέονται με τις μορφές του γαλλικού κapitalismou. Εφόσον το περιεχόμενο της πολιτικής βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την παραγωγική εργασία της κοινωνίας κι από τους αγώνες πραγματικών ταξικών συμφερόντων που τη χαρακτηρίζουν, η εργατική τάξη παρέμενε σε μεγάλη απόσταση από την πολιτική. Εφόσον η
πολιτική ήταν μια βρώμικη υπόθεση προσωπικών μηχανορραφιών, οι εργάτες αρνούνταν να αναμετρούν στην πολιτική. Η πρακτική τους, που παρουσιαζόταν σαν ταξικός πόλεμος -θεωρητικά για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και πρακτικά, για καλύτερους όρους εργασίας- περικλείονταν πλήρως στο πεδίο της παραγωγής και διεξάγονταν μέσω των συνδικάτων. Ο επαναστατικός συνδικαλισμός δεν είχε πρόθεση να υποχρεώσει ή να υποταγμεύει στο τραπεζικό κεφάλαιο. Αντίθετα, με τα συνθήματά του για τον αντιπαραθετισμό, τον αντιμεταρθισμό και τη γενική απεργία, εξέφραζε την αρνητικότητά του να παρασυρθεί από τη μιλιταριστική πολιτική του τραπεζικού κεφαλαίου. Όμως αυτό αποτελούσε μόνο μια αρνητική μορφή αντίθεσης και όχι μια θετική μορφή αγάπας- υποτιμούσε τον πανισχυρό έλεγχο που ασκεί το κεφάλαιο μέσω της δύναμης των ενθυσιακών ιδεών. Στην αρχή ότι κάθε μέλος του συνδικάτου μπορεί να συμμετάσχει ατομικά στην πολιτική, υφίσταται σας «σύμφωνα με τις φιλοσофικές ή πολιτικές του ιδέες», εκφράζεται η θεμελιώδης αδυναμία μιας τάξης που αρκείται στην προσπάθεια να αποκλείει από τον άμεσο αγώνα της τις διαφορές γνώμης για την κοινωνία στο σύνολό της. Έλεγε η κατανόηση του γεγονότος ότι, ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, θα δημιουργούσαν αναπόφευκτα στη βιομηχανία μεγάλες και σταθερές οργανώσεις, πράγμα που θα συνεπάγεται μια γραφειοκρατική εικονικής αξιοποιήσεως. Κι επίσης δεν γινόταν αντίληπτο ότι η διεύθυνση της παραγωγής από τα συνδικάτα σημαίνει τη διεύθυνση της παραγωγής από τους συνδικαλιστές ηγέτες και όχι την αυτοδιεύθυνση των εργατών.

Στην πράξη, ο επαναστατικός συνδικαλισμός κατέρρευσε όταν, με την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ηγέτες του συμμάχησαν με την κυβέρνησή τους και υποτάχθηκαν στην καπιταλιστική τάξη της χώρας τους. Αυτό προετοιμάσει τη μετάβαση στην αποκάλυπτη μεταρρυθμιστική πολιτική μετά τον πόλεμο, όταν, στα πλαίσια μιας διεθνούς συνεργασίας, οι θεωρητικοί διαφορές μεταξύ των αγγλικών, των γερμανικών και των γαλλικών συνδικάτων υποχρέωσαν μπροστά στην κοινή τους πρακτική. Στα ίδια αυτά χρόνια, οι διαφορές στην χαρακτήρα του καπιταλισμού διαφόρων χωρών, που τόσο πολύ τονίζονταν μέχρι τότε, αμβλύνθηκαν με τη γενική ανάπτυξη της βιομηχανίας, τη συγχώνευση χρηματιστικού και βιομηχανικού κεφαλαίου και την κοινή ιππεραλιστική πολιτική της καθυστέρησης των ξένων λαών και της προετοιμασίας μελλοντικών πολέμων για την κυριαρχία.

Η ισχύς της γαλλικής αστικής τάξης εγκείται, όπως παντού, στην οικονομική και χρηματιστική της δύναμη, στην πνευματικής δύναμη και στην κρατική της εξουσία. Αντιθέτα από την αγγλική αστική τάξη, η οικονομική της δύναμη δεν είναι κατά κύριο λόγο η κυριαρχία στη βιομηχανία και στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά η χρηματική δύναμη μπορεί αυτό το χρήμα να χρησιμοποιείται μέσω προπαγάνδας και ένοπλες δύναμες και δεσπόζει στην πολιτική. Η πνευματική δύναμη του γαλλικού κapitalismou basiže-
τα στην παράδοση της Μεγάλης Επανάστασης και στους κοινωνικούς δεσμούς που αυτή δημιούργησε. Το υπερήφανο αίσθημα ότι αποτινάζαν τον δεσποτισμό και, δίνοντας το παράδειγμα στους άλλους, εγκαθίδρυσαν τη νομική ελευθερία και ισότητα, διατηρείται σαν πανίσχυρη παράδοση μέσα σ’ έναν ολόκληρο τον λαό. Μόνο καλλιεργώντας αυτά τα αισθήματα, αναγνωρίζοντας τις δημιουργικές μορφές και σεβόμενοι την ελευθερία δημόσιας εκφρασης της γνώμης, μπορεί το κεφάλαιο να κυβερνήσει τις μάζες που παίρνουν τις εξωτερικές επιφάνειες για πραγματικήτητα. Κι αν αυτές δείξουν διαθέσεις εξέγερσης, θα βρούν απεναντί τους μια πανίσχυρη και συγκεντρωτική κρατική εξουσία. Η βασική αδυναμία της γαλλικής εργατικής τάξης, παρ’ όλες τις γενναιές μάχες της στο παρελθόν, εγκαθίσταται στη βραδύτητα της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης: οι μάζες των αγροτών, των κατοίκων των πόλεων και των εργατών είναι διασκορπισμένες σε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Ο γαλλικός καπιταλισμός βραδύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την παλιά δύναμη του αγγλικού και την ανερχόμενη δύναμη του γερμανικού και του αμερικανικού καπιταλισμού· κανένα νέο ρεύμα παραμένει δυνάμεις της γερμανικής και του αμερικανικού καπιταλισμού· κανένα νέο ρεύμα παραμένει δυνάμεις της γερμανικής και του αμερικανικού καπιταλισμού· κανένα

3. Η γερμανική αστική τάξη

Στα τέλη του μεσαιωνικού, οι ακμάζουσες γερμανικές πόλεις χαρακτηρίζονταν από μια τάξη υπερήφανον, ελεύθερον και φιλοπόλεμων αστόν, που είχαν πλουτίσει από το εμπόριο με την Ιταλία και την Ανατολή με τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Στη συνέχεια όμως η ανακάλυψη της Αμερικής και της Ινδίας μετατόπισε το παγκόσμιο εμπόριο προς τις ακτές του Ατλαντικού. Η οικονομική παρακμή ακολουθήθηκε από αδελφοκτόνους πολέμους και εσβολές ξένων δυνάμεων που επιδίδονταν σε λεηλασίες και σφαγές, με αποτέλεσμα την καταστροφή του παλιού πλούτου. Το τέλος του Τριακονταετούς Πολέμου βρήκε τη Γερμανία ερημωμένη και απογυμνωμένη χώρα, χωρίς εμπόριο και βιομηχανία, αποκομμένη από την οικονομική ανάπτυξη της Δύσης, διαιρεμένη σε μια εκποντάδα ανεξάρτητων κρατιδίων με μικροηγεσίες που ήταν ανίσχυροι εξα προς την επικράτεια τους και αυθόρποι δυνάστες στο εσωτερικό της. Το μεγαλύτερο απ’ αυτά τα κρατίδια, η ανερχόμενη πρωσική μοναρχία, κυριαρχούσαν ολοκληρωτικά από την αριστοκρατία των γαλατικών, των «γιούνκερσ», που κρατούσαν υπόδουλους τους εξαθλιωμένους αγρότες και χρησιμοποιούσαν κατά βούληση τον στρατό σαν όργανο κατάκτησης. Η Γαλλική Επανάσταση και η άνοδος της αγγλικής βιομηχανίας έδωσαν μια πρότα ώθηση στους Γερμανούς ιππείς και φιλοσόφους, που εξέφρασαν τις υπό διαμόρφωση βλέψεις της αστικής τάξης. Η ναπολεόντεια κυριαρχία προκάλεσε μια έξαρση του εθνικισμού, που πήρε όμως αντιδραστικά χαρακτήρα και βρήκε τη θεωρητική του έκφραση σε μια
τελετουργική ομολογία δουλικότητας: η Γαλλική Επανάσταση διακήρυξε τα δικαιώματα του ανθρώπου, εμείς διακηρύσσουμε τις υποχρέωσεις του.

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, η Βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται δυναμικά από ένα πρώτο πνεύμα ελευθερίας, κριτικής ενάντια στη στενωμένη καταπίεση της απολυταρχίας και των αστυνομικών αυθαιρεσιών. Η ανερχόμενη αστική τάξη επομένως να αποσπάσει πολιτικά δικαιώματα από την πρώτη μονορχία και αυτό σήμαινε μια επανάσταση με τη βοήθεια των εργαζομένων μαζών. Όμως το 1848 είδε την εργατική τάξη να διακηρύξει τα δικά της ριζοποστατικά αιτήματα και μάλιστα να μάχεται με τις κατέχουσες τάξεις στα οδοφράγματα του Παρισιού σε μια αδυσπρόφητη ταξική αναμέτρηση. Αυτού έκανε την αστική τάξη να οπισθοχώρησε κι έτσι φέρθηκε ο δρόμος της επανάστασης, της κατάκτησης της ελευθερίας και της εξουσίας για τον εαυτό της μέσω της παραχώρησης πολιτικής ελευθερίας στις μάζες. Όταν στα κατοπινά χρόνια η βιομηχανία εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ολόκληρο υγεία και η γερμανική αστική τάξη είδε δίπλα την εργατική τάξη να οργανώνεται σε ανεξάρτητη δύναμη. Έτσι, βρέθηκε στριμωχμένη ανάμεσα στην παλιά κυριαρχική εξουσία από τα πάνω, τη μοναρχία, την αριστοκρατία και τον στρατό και την ανερχόμενη νέα δύναμη από τα κάτω, τους εργάτες που ήδη μιλούσαν για κοιμουνισμό. Εκφόρτωσε την αστυνομική προστασία σε κάθε απεργία, εφόσον ενιώθηκε την εργατική τάξη σαν τον ουσιαστικό οικονομικό της αντίπαλο, δεν μπορούσε να αποτολμηθεί ένα σοβαρό αγώνα εναντίον της κρατικής εξουσίας. Και αν ενδεχομένως μιλούσε για επανάσταση, οι αριστοκράτες κυβερνόταν δεν θα δίηθαν να υποκινήσουν τους εργάτες εναντίον των εργοδότων τους, υποσχόμενοι κοινωνικούς νόμους που θα περιορίζουν την αυθαιρεσία στο εργοστάσιο, ή ακόμα υπαινισσόμενοι μια «κοινωνική μοναρχία» που θα προστάτευε την εργατική τάξη από τον κοπίταλισμο.

Έτσι η γερμανική αστική τάξη διδάχθηκε τον φόβο. Ο φόβος για την εξουσία από τα πάνω και για τη δύναμη από τα κάτω, καθόρισε τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Ποτέ δεν γνώρισε αυτό το υπερήφανο αίσθημα, που μόνο η αυτοδύναμη κατακτημένη ελευθερία μπορεί να αφυπνίσει σε μια κοινωνική τάξη.

Πάντως και άλλοι παράγοντες συνεβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα. Αντίθετα από τη Γαλλία και την Αγγλία, που είχαν ήδη αποκτήσει την εθνική τους ενότητα πολλούς αιώνες πριν, η Γερμανία εξακολουθούσε να είναι διαιρεμένη σε αρκετές δεκάδες ασήμαντων κρατιδίων. Αυτο αντιπροσώπευε ένα ενοχλητικό και δυσμετακίνητο εμπόδιο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου: τόσες και τόσες διαφορετικές κυβερνήσεις, δισμοί σε κάθε σύνορα, μικροκυβερνήσεις που ταλάντωζαν την επιχειρησιακή δραστηριότητα μετά ηλικίας αξιωματούχων ενώ ήταν ανίσχυρες να την προστατεύσουν στις ξένες αγορές. Η
γερμανική αστική τάξη ήταν πολύ δυσαρεστημένη για την έλλειψη ενός ισχυρού ενιαίου κράτους. Στις απαρχές των γεγονότων του 1848 είχε ελπίσει σε μια ελευθερική και εναρμονική Γερμανία, όμως της έλεγε το θάρρος να προσχωρήσει στον αγώνα του λαού. Και τώρα αντιλαμβανόταν ότι υπήρχε άλλο ένα μέσο για να αποκτήσει, όχι την ελευθερία, αλλά την ενότητα: ο προσωπικός μιλιταρισμός. Η πρωσική αριστοκρατία είχε μετατρέψει τον στρατό της σε ανυπέρβλητο όργανο κατάκτησης. Μετά από μια σειρά πολέμων, που αποτέλεσαν ένα ειδικό επανάστασης από το πάνω, οι γενικοί δυνάμεις ηττήθηκαν ή πτοέθηκαν και τα γερμανικά κράτη υποτάχθηκαν και συνενώθηκαν στα πλαίσια μιας πανισχυρισμένης Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε, η αστική τάξη άλλαξε την πολιτική της, άφησε μονάχους τους κοινοβουλευτικούς της εκπροσώπους να εκφωνούν λόγους εναντίον του μιλιταρισμού και επεφύγησε ενθουσιώδες σαν ήρωες της τον «σιδερένιο καγκελάριο» και τον πρόσσο βασιλιά.

«Ο δεσποτισμός υπό τον Βίσμαρκ,» έγραψε ο Αγγλός ιστορικός Τρεμβέλιαν, «είχε γίνει μια ενεργός δύναμη της προώθουν δεν αντιμετωπίζει πια με συγκρατημένη εξαρτώθηκαν την εμπορική τάξη, τον τόπο, την παιδεία και την επιστήμη, αλλά τα πρόσδεσε όλα στο σκεληθρία της κυβερνητικής πςηφογραφείας, στις άλλες χώρες, η πρόδοση δηλαδή η ανάπτυξη του καταλληλισμός συνδέθηκε πάντα με την αξιομενή ελευθερία δηλαδή την κυμαρχία της αστικής τάξης στην κυβερνήση. Στην περίπτωση αυτή, αντίθετα, η δεσποτική κυβερνήση έγινε όργανο ανάπτυξης του καταλληλισμού. Το σύνταγμα της νεοδημοκρατικής αυτοκρατορίας διανέμονα από σύγχρονο τολμηρό πνεύμα και την πολιτική της από μια βάναυση ενεργητικότητα, που άρμοζε σ' έναν έντονα αναπτυσσόμενο καταλληλισμό. Οι νόμοι κοινωνικής μεταρρύθμισης και η καθολική ψηφοφορία για τη Δίαιτα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή των μαζών στην παγκόσμια πολιτική της και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τον τοποθετούσαν, τα επιμέρους κρατίδια εξακολουθούσαν να υπάρχουν, με τα αναχρονιστικά τους συντάγματα και τη στενόμυθη γραφειοκρατία των αξιωματούχων τους, κατάπληκτος τους τομείς της διοίκησης, των εσωτερικών υποθέσεων, της αυτονόμευσης και της εκπαίδευσης και κρατώντας τις μάζες υποταγμένες και υπό διαρκή επιβλέψη.

Έτσι, μια ισχυρή κρατική εξουσία τέθηκε στην υπηρεσία ενός ανεπαρχόμενου καταλληλισμού χωρίς να δίνει την πολιτική κυριαρχία στους ιδίους τους καταλληλιστές. Η πρωσική γαιοκτητική αριστοκρατία εξακολουθούσε να είναι ο κύριος της σύγχρονης Γερμανίας, αλλά μόνο υποτάντας τις ανάγκες του καταλληλισμού. Και πήρε το μεριδίο της από την αυξανόμενη μάζα της υπερασπίζει όχι μόνο καταλαμβάνοντας τις αποδοτικές κυβερνητικές θέσεις, αλλά επίσης χρησιμοποιώντας την πολιτική της δύναμη για να ανεξάρτησε -με νόμους περί σπηλαϊ- το χρηματικό προϊόν της γαϊοκτησίας της. Η αστική τάξη παρέμεινε μια τάξη ευπεθόν ευπρόκοινα, μια κρατική τους δύναμης τους εξασφάλιζε κοινωνική οπισθοποίηση αλλά θεωρούνταν πολίτες δευτέρας κατηγορίας και αρκούνταν να α-
σχολούνται με τις επιχειρήσεις τους και να εξυμνούν ευσεβώς τη μοναρχία και την αριστοκρατία. Αντίθετα από την Αγγλία και τη Γαλλία, το κοινοβούλιο δεν είχε καμά αξιοσέβας πάνω στην κυβέρνησή και δεν μπορούσε να επιβάλει με την ψήφο του τη διάλυση της. Αν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε επιχειρήσει κατά τέτοιο, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα της για έλεγχο του προϋπολογισμού, η αστική τάξη θα την είχε εγκαταλείψει και αποδοκιμάσει αντι να εξαρτάται από ένα κοινοβούλιο εκλεγμένο από τις μάζες, προτιμώντας να κυβερνείται από τα πάνω.

Τώρα ο δρόμος ήταν ανοιχτός για μια καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς πολιτική ελευθερία. Ενώ η εργατική τάξη, που διαρκώς αγωνιζόταν για να μπορέσει να αναπνεύσει και να διεκδικήσει, κρατιόταν υποταγμένη με σιδερένια πυγμή, η Γερμανία έπαιξε τον ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σαν μια πανίσχυρη νέα δύναμη. Η βιομηχανία και το εμπόριο ανάπτυχαν με βαθμωτή ταχύτητα, υπερφαλαγγίζοντας όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκοντας το ταξί διοικεί τον μόνος στις ΗΠΑ.

Αυτό δεν οφείλοταν μόνο στην ακμαία ενεργητικότητα ενός λαού που είχε μείνει πίσω εξαιτίας της μακρόχρονης αντιζούλτητας των πολιτικών συνθηκών. Στη Γερμανία, η βιομηχανία έκανε την εμφάνισή της εν αίώνια αργότερα από την Αγγλία, σε μια εποχή περισσότερο αναπτυγμένης τεχνικής. Έπρεπε να ξεκινήσει εξαρχής με μεγάλα μηχανή- κατα ταδεία και διαπιστώσεις, που απαιτούσαν επιστημονική κατάρτιση και κεφάλαιο. Επιστήμη υπήρχε στη Γερμανία: από πολύ καιρό, οι επιστήμονες της είχαν καταλάβει περισσότερη θέση στη διεθνή επιστημονική έρευνα. Επειδή ακριβώς οι τεχνικές εφαρμογές ήταν μέχρι τώρα περιορισμένες, μπορούσαν να στηριχτούν σε καλύτερα θεωρητικά θεμέλια, που διαμορφώνονταν σ' ένα γοργό αυξανόμενο αριθμό πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών και αποτελούσαν τη βάση μιας ενδεχομένως επιστημονικής κατάρτισης για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Ο προσωπικός πλούτος όμως, το μεγάλο κεφάλαιο σαν εκείνο που είχαν συσσωρεύσει οι Αγγλοί εργοστασιάρχες από τα κέρδη μισού αίώνα, έλειπε στη Γερμανία. Εκεί το κεφάλαιο που χρειάζονταν για μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να εξευρεθεί με τη συστηματική συγκέντρωση κάθε μικροποταμίευσης όλων των επιμέρους μειρών κapitalistών. Αυτή ήταν η λειτουργία των τραπεζών.

Η γερμανική βιομηχανία απέκτησε έτσι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Για να αυξηθούν τα κέρδη και να υπάρξει μια γοργή συσσώρευση κεφαλαίου, η παραγωγικότητα αυξήθηκε με τη συνειδητή βελτίωση της επιστημονικής της βάσης. Είτε, σε μερικές αγορές ο γερμανικός ανταγωνισμός κατόρθωσε να εκτοπίσει τους Αγγλούς, που είχαν εμπιστεύθηκε στις παλιές δοκιμασμένες μεθόδους τους. Ταυτόχρονα, η στενή σύνδεση των τραπεζών και της βιομηχανίας δημιούργησε νέες μορφές οργάνωσης. Οι τράπεζες, που ενδιαφέρονταν για την επιτυχία των επιχειρήσεων εφόσον τους προμήθευαν κεφάλαια, επέβλεπαν την πολιτική τους, τους έδιναν
συμβουλές και τις έφερναν σε επαφή. Αυτό οδήγησε στην αλληλοβοήθεια και την προνομιακή μεταχείριση τέτοιων επιχειρήσεων, σε μια συνωφανή συμφερόντων, αρκετές φορές στον σχηματισμό καρτέλ και πάντοτε, στην προώθηση της οργάνωσης. Η αλληλοδιείδοση των διευθυντικών κλιμακίων των τραπέζων και των μεγάλων βιομηχανιών δημιούργησε μια συνειδητή κοινή πολιτική διαρκούς επέκτασης της κυριαρχίας τους σε νέους κλάδους. Επενδύοντας κεφάλαια κάπου, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες επιχειρήσεις αλλού, ή ακόμη ίδρυοντας νέες επιχειρήσεις μετά από προσεκτικό σχεδιασμό, οι τράπεζες, δηλαδή μερικές πανισχυρες και αλληλοανταγωνιζόμενες χρηματιστικές ομάδες, οργάνωσαν τη βιομηχανία με συστηματικό τρόπο, αυξάνοντας τα κέρδη και ακόμα περισσότερο, το μερίδιο τους στο αυτά. Ετσι, αυτό που αρχικά εμφανίστηκε σα να φυσική, η έλλειψη ιδιωτικού κεφαλαίου, μετατράπηκε σε πηγή δύναμης. Ενώ η επίμονη ανεξαρτησία των Αγγλών επιχειρηματιών, που είχον απεξαρτησθεί στον παράδοσικό τους πλούτο και στη σταθερότητα της πελατείας τους, η γερμανική βιομηχανία χρήσα εκτέλεσε μια θέση κατά της προμελετημένης οργάνωσης της. Με άσβεστη ενεργητικότητα και ακμαία ψυχαλωσία η γερμανική αστική τάξη επέτυχε τον ανόδο της στην παγκόσμια παραγωγή και στο παγκόσμιο εμπόριο, άρχισε να εξάγει κεφάλαια στις αποκείς και σε ξένες ηπείρους και ετοιμόρρητα να κατακτήσει το μερίδιο της στην παγκόσμια κυριαρχία.

Στην Αγγλία, ο μιλιταρισμός ποτέ δεν απέκτησε ρίζες στην κοινωνία. Στη Γερμανία, οι τύποι και το πνεύμα του μιλιταρισμού διακόπτηκαν στην κοινωνία και κυριάρχησαν. Ο κώδικας τιμής του, με την τραγωδία και την ευθύνη που τον χαρακτηρίζει, αντιγράφοντας τοφόλα από την αστική νεολαία στα πανεπιστήμια, ενώ για την κάστα των αξιωματικών, ο επιχειρηματιας ήταν ένας αξιωματοφόρος ιδιωτής. Ο Γερμανός αστός έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον στρατό, αυτόν τον προστάτη του και όργανο της κυριαρχίας του και λάτρευε εξίσου και τους αφέντες του στρατού, τον μονάρχη και τους αξιωματικούς του. Σύμφωνα με το γερμανικό σύνταγμα, το κοινοβούλιο (η Διάτα) δεν είχε καμιά εξουσία πάνω στον στρατό, απλώς έπρεπε να του εξασφαλίζει χρήματα. Αυτός ο μιλιταρισμός ενσάρκωσε την υποτακτικότητα της γερμανικής αστικής τάξης, την έλλειψη προσωπικής υπερηφάνειας, το αίσθημα καταεκτροτήτας της που συγνά μεταφερόταν σε αδυσία και θρησκεία. Η γερμανική αστική τάξη ποτέ δεν γνώρισε την ελευθερία. Το περήφανο αίσθημα αποτελεί σα να ανεξαρτησίας, το οποίο εκφράζοταν με το αίσθημα προσωπικής ελευθερίας που διαποτίζε όλες τις τάξεις στις δυτικές χώρες, της ήταν ολότελα ξένο.

Αλλά αυτό έκανε τη γερμανική αστική τάξη να είναι πιο ευπροσάρμοστη στις απαιτήσεις του κapitalismou; Ήπου κυριαρχεί το μεγάλο κεφάλαιο. Η συναγωγή του καπιταλισμού, που διασώζεται στην υποταγή σε μια ισχυρή εξουσία, ήταν ευκολότερη στη Γερμανία απ' ό,τι σε μια χώρα με μια καπιταλιστική τάξη έθισμένη στην προσωπική ανεξαρτησία. Οι ίδιες αυτές τάσεις έκαναν τη γερμανική αστική τάξη να εξεκινήσει δύο
φορές τον αγάνα για την παγκόσμια κυριαρχία με μια πρωτοφανή και σχεδόν ακατάνκητη πολεμική μηχανή, που η αποτελεσματικότητά της βασίζοταν στη μεθοδική προετοιμασμένη στρατιωτική και καταληκτική οργάνωση, τόσο από τεχνική όσο και από πνευματική άποψη, με αποτέλεσμα ο απερίσκεπτος και απροομοίωτος αντίπαλός της, η κοσμοκυριαρχή αγγλική αστική τάξη, έχοντας κλονιστεί από τη σφοδρή έφοδο, να χρειαστεί να αμοιβάζει κινητοποιώντας το σύνολο των βαθύτερων δυνάμεις της.

Ο αμερικανός εντομολόγος Χάουαρντ, στο έργο του «Ο Ανθρώπος και το Εντόμο», κάνει μια σύγκριση των δύο πιο επιτυχημένων προσαρμογών της ζωικής δομής που έχει να επιδειξεί η φύση στα πλαίσια του «αγάνα για την επιβίωση»: τα έντομα έχουν καλυμμένα όλα τα απθηνές τους μέρη μ’ ένα απρόσβλητο, σκληρό αλλά εύκαμπτο δέρμα, ενώ οι θηλαστικά τα στηρίζουν μ’ ένα εσωτερικό σκελετό και, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, διαμάχη τους για την κυριαρχία στον κόσμο δεν έχει ακόμα κρησεί. Η εικόνα αυτή ταιριάζει για μια σύγκριση των δύο αντιμαχόμενων καταληκτικών τάξεων: η γερμανική αστική τάξη καλύπτει την εσωτερική της μαλακότητα με μια εξωτερική χαλύβδινη θεράκτηση και επιτίθεται με τα αιχμηρότερα όπλα εναντίον του φαινομενικά απροστάτευτου εχθρού, αλλά η αγγλική αστική τάξη έχει κόκκαλα μέσα στο σώμα της.

Αυτός ο χαρακτήρας της γερμανικής αστικής τάξης οδήγησε από νωρίς τους Γερμανούς εργάτες στην πολιτική ανεξαρτησία. Έχοντας αφεθεί μονάχοι στον αγάνα τους εναντίον του καπιταλιστικού αστυνομικού κράτους, δεν τους συνέδεε με τη μεσαία τάξη η παράδοση ενός κοινού αγάνα για την πολιτική ελευθερία. Ενώ σε άλλες χώρες το σκληρό βιομηχανικό ιδανικό επέβαλε σεβασμό για το άτομο του, κυριεύοντας το κράτος και εκσυγχρονίζοντάς το, στη Γερμανία, το τραχύ αφεντικό της επιχείρησης αποδεικνύονταν στην πολιτική άτολμος υποτακτικός και έδινε το παράδειγμα μόνο στον τομέα της δουλικότητας. Οι Γερμανοί εργάτες βρίσκονταν άμεσα αντιμέτωποι με τις συναπτικές τάξεις των γαλακτημόνων και των καταληκτών και είχαν να αγωνιστούν ταυτόχρονα στο πολιτικό και στο οικονομικό πεδίο. Έχοντας συγκεντρωθεί μαζί από τη γοργή ανάπτυξη της βιομηχανίας στα εργοστάσια και στις πόλεις, ήταν υποχρεωμένοι να συγκροτήσουν τις δικές τους οργανώσεις και να βρουν τον δρόμο τους ανεξάρτητα από τις αστικές επιρροές και παραδοσεις.

Η γοργή άνοδος της σοσιαλδημοκρατίας απέδειξε αυτή την πολιτική ανεξαρτησία. Η ιδία της ονομασία εκφράζει τη βασική ιδέα ότι η σοσιαλιστική παραγωγή πρέπει να επεκτείνεται μέσω της δημοκρατίας, με την κατάκτηση από τις μάζες του ελεγχού πάνω στο κράτος. Η προταγώνιση της για την ταξική πάλη παρακίνησε τους ολοένα πολυαριθμότερους εργάτες σε αποφασιστικό αγώνα, ενώ οι εφημερίδες της και τα φυλακιακά τους διαπαιδαγούσαν στη γνώση της κοινωνίας και της ανά-
παζής της. Η ενεργητικότητα και ο ταχύς ρυθμός της καπιταλιστικής ανάπτυξης ήταν εκείνα που αφύπνισαν την ενεργητικότητα της γερμανικής εργατικής τάξης και γρήγορα την έκαναν πρωταρχική και καθοδηγητική δύναμη στα διεθνή εργατικά κίνημα. Η υποτακτικότητα της γερμανικής καπιταλιστικής τάξης ήταν εκείνη που, θέτοντας τους εργάτες άμεσα αντιμέτωπους με το σύνολο της αρχοντικής τάξης, τους έδωσε συνείδηση των ταξικών τους συμμετοχών, τους ανάγκασε να κατανοήσουν βαθύτερα τις κοινωνικές δυνάμεις με τη βοήθεια της θεωρίας και τους έκανε διασκόλους των εργατών όλων των χωρών. Οποιας ακριβώς στη Γαλλία, η έντονη αντίθεση μεταξύ της μεσαίας τάξης και της αριστοκρατίας είχε γεννήσει μια εκτενή βιβλιογραφία πάνω στην πολιτική θεωρία, έτσι και όταν Γερμανία, η έντονη αντίθεση μεταξύ της εργατικής και της αστικής τάξης γέννησε μια εκτεταμένη βιβλιογραφία πάνω στην κοινωνική θεωρία, βασισμένη κυρίως στο επιστημονικό έργο του Μαρξ. Αυτή η πνευματική ανωτερότητα, σε συνδυασμό με τη γενναία μάχη εναντίον της καταπίεσης και του δεσποτισμού που έδιναν οι εργάτες μόνοι τους αντιμετοπίζοντας πανίσχυρους κυβερνήτες, προσέλκυσε όλα τα προοδευτικά και ιδεαλιστικά στοιχεία των άλλων τάξεων και συσπείρασε γύρω από τους εργάτες όλους όπου ποδούσαν την ελευθερία και μισούσαν τον απάνθρωπο προαστικό μιλιταρισμό. Στη Γερμανία, ένα βαθύ χάσμα, τόσο κοινωνικό όσο και πνευματικό, χώριζε δύο κόσμους: τον κόσμο της αλοξονίκης εξουσίας και του πλούτου, όπου η δουλικότητα εξυμνούσε την κατάπιεση και τη βία και τον κόσμο του ιδεαλισμού και των αισθημάτων εξέγερσης, που ενσαρκώνονταν στην ταξική πάλη των εργατών για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας.

Η διεύθυνση ιδιαιτερικών, μικροαστικών και διανοομενιστικών στοιχείων, έφερε στην οπισθενεία ιδέες ειρηνικών μεταρρυθμίσεων αποδεκτών από το μικρό κεφάλαιο και ιδέες δημοκρατίας, όπως κι αν αυτές βρίσκονταν στη κατάφωρη αντίθεση με την πραγματικότητα των συνθήκων κυριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου. Και άλλες επίσης επιρροές έτειναν προς την ίδια κατεύθυνση. Η αυξημένη δύναμη των εργατών – που εκφράστηκε τελικά στο πολιτικό πεδίο με τη συγκέντρωση του 1/3 των συνολικών ψήφων το 1912, ενώ οικονομικό εκφράστηκε με τη γοργή μετατροπή των συνδικάτων σε γιγαντιαίες οργανώσεις – αφύπνισε την επιθυμία για άμεση πρόοδο μέσω κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Μολονότι το παραδοσιακό πρόγραμμα και η θεωρία μιλούσα για την επανάσταση σαν στόχο κάθε δραστηριότητας, το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν να εξασφαλίσει για τους εργάτες μια θέση στον καπιταλισμό (ο οποίος αναγνωρίζοντας στην πράξη αν και όχι επίσημα) και μάλιστα μόνο μετά από συνεχείς αγώνες. Έτσι, οι μεταρρυθμιστικές τάσεις απέκτησαν αυξανόμενη επιρροή στους εργάτες. Στις βαθύτερες ρίζες των μεταρρυθμιστικών διαβέσεων, βρισκόταν φυσικά η οικονομική ευημερία τού ουκοσα-τία πριν απ’ τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυ-
ξή του γερμανικού καπιταλισμού. Όλα αυτά σήμαιναν την ισχυρή επίδραση των καπιταλιστικών και μικροαστικών ιδεών στους εργάτες.

Η πνευματική κυριαρχία της γερμανικής αστικής τάξης πάνω στις εργαζόμενες μάζες δεν οφείλονταν στα πολιτικά, αλλά στα οικονομικά της επιτεύγματα. Αφήνοντας την πολιτική και τη διακυβέρνηση σε άλλους, συγκεντρώνοντας όλη την προσοχή της στη βιομηχανία και το εμπόριο, η καπιταλιστική τάξη έδειξε τόση ικανότητα και ενεργητικότητα ώστε άρθησε τη γερμανική οικονομία με ασυναχώριστο ρυθμό στο προσκήνιο της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αυτό το σφρίγος ενέπνευσε σεβαμό στους εργάτες και τους παρέσυρε να έχουν το αίσθημα πως συμμετέχουν σε ένα επιβλητικό φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας. Ενώθηκαν την τεράστια και υλικογονή αυξανόμενη ισχύ και ορμή του κεφαλαίου, που απέναντι της οι οργανώσεις τους φαινονταν ανεπαρκείς, ενώ ακόμα και τα ιδιαίτερα τους φαινονταν να ξεθωριάζουν. Έτσι, μέσα στο υποσυνείδητο τους, παρασύρθηκαν ως ένα βαθμό από το αποκλειστικό τους εθνικισμό, από την επίθεση για εθνικό μεγαλείο και παγκόσμια κυριαρχία, που εκδηλώθηκε ορμητικά με τον 'Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις δυτικές χώρες, η πράξιμη πολιτική επικράτηση της αστικής τάξης διατήρησε τους εργάτες σε πολιτική εξάρτηση και χρειάστηκαν οι οικονομικές δυνάμεις και κρίσεις για να τους αναπτύξουν την ταξική συνείδηση και αγωνιστικότητα. Στη Γερμανία, η όψη και κινούμενα παράλληλα, οικονομική επικράτηση της αστικής τάξης έφερε τους εργάτες σε κατάσταση πνευματικής εξάρτησης και στην περίπτωση αυτή ήταν οι πολιτικές δυνάμεις που τους άφησαν στην αγώνα και αφότερα την ταξική τους συνείδηση. Αντιμετωπίζοντας μια αστική τάξη πλήρως εθισμένη στον δεσποτισμό και τη βία, οι Γερμανοί εργάτες θα υποχρεωθούν να κατακτήσουν την ελευθερία τους μέσα από τον δύσκολο δρόμο των πολιτικών κρίσεων και καταστροφών.

4. Ο εθνικισμός

Ο εθνικισμός είναι η θεμελιώδες πιστεύω της αστικής τάξης. Γι' αυτή την τάξη, πάνω από την ατομικότητα του επιμέρους ανθρώπου βρίσκεται η κοινότητα που ονομάζεται με μικρές αποχώρήσεις σημασίας, έθνος, λαοί, πατρίδα ή κράτος.

Το έθνος και το εθνικό αίσθημα εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν μαζί με την αστική τάξη. Η αρχέγονη αγροτική ζωή γνώριζε μόνο την κοινότητα του χωριού και, με ευρύτερη έννοια, της φυλής ή της περιοχής ή του καντονιού. Για την ανερχόμενη τάξη των δημοτών, η κοινότητά τους ήταν η πόλη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κοινά συμφέροντα δεν επεκτείνονταν πέρα απ' αυτά τα περιορισμένα πεδία. Οι ομολογίες γλώσσες κάλυπταν μεγαλύτερες περιφέρειες: η κοινή γλώσσα των μη-
κράν περιοχών διευκόλυνε τη σύνδεση τους υπό την κυριαρχία ενός η-
γεμόνα. Συνήθως όμως η κυριαρχία αυτή επεκτείνοταν, με την κατάκτη-
ση και την κληρονομιά, σε χώρες με τελείως διαφορετική γλώσσα. Αλλά
για τους αγρότες, ελάχιστη σημασία είχε ποιος ηγεμόνας κυβερνούσε
κάποιο μακριά και ποιον άλλο είχε υπό την εξουσία του.

Η κατάσταση αυτή άλλαξε με την άνοδο του εμπορικού και ακόμα
περισσότερο, του βιομηχανικού κεφαλαίου. Ο έμπορος, που η δραστη-
ριότητά του κάλυπτε αχανείς χώρες και απέραντες θάλασσες, χρειάζόταν
μια ισχυρή εξουσία που να τον προστατεύει, να μάχεται τους ανταγωνι-
στές του και να υποτάσσει τις καθυστερημένες φυλές. Οποιον δεν υπήρχε
αυτή η εξουσία, οι ίδιοι οι έμποροι δημιούργησαν ομοσπονδίες πόλεων.
Ο βιομηχανός χρειάζόταν ασφάλεια στους δρόμους, νομοθετική ενότητα
και την προστασία μιας εξουσίας ισχυρότερης από την πόλη. Εκεί όπου
η νησιωτική απομόνωση, όπως στην Αγγλία, ή οι κατακτήσεις των ηγε-
μόνων, όπως στη Γαλλία, είχαν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων βασι-
λείων, το μόνο που χρειαζόταν ήταν να εδραιωθούν και να ενισχυθούν α-
πό τα μέσα. Στις άλλες περιπτώσεις, όπως στην Ιταλία και τη Γερμανία,
χρειαζόταν να συγκροτηθούν ισχυρά κράτη στη σύγχρονη εποχή μέσω
πολέμων και επαναστάσεων, μέσω της δύναμης των εθνικιστικών αισθη-
μάτων της αστικής τάξης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος και το έθνος είναι ταυτόσημα. Το
κράτος είναι μια δομή εξουσίας, εφοδιασμένη με υλικά μέσα καταναγκα-
σμού και καταστολής, ενώ το έθνος είναι μια κοινότητα που την ενώνουν
εθνικές δυνάμεις. Επομένως, το κράτος έχει τη μεγαλύτερη εθνικι-
κή σταθερότητα όταν συμπίπτει με το έθνος. Αλλά τα κράτη, για να
ανεξάρτησαν την ισχύ τους, προσπαθούσαν να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν
περισσότερες περιοχές και λαούς, έστω κι αν ανήκουν σε άλλα έθνη που
έχουν αναμιχθεί μεταξύ τους με τις παλιές μεταναστεύσεις. Ετσι, η Δανί-
α περιλάμβανε παλαιότερα Γερμανούς και τη Γερμανία στη συνέχεια, Δα-
νούς και Πολωνούς, η Ουγγαρία Ρουμάνους, Σλάβους και Γερμανούς και
η Ρουμανία αργότερα, Ουγγρούς και Γερμανούς. Η αυστριακή μοναρχία
περιλάμβανε επτά διαφορετικές εθνότητες, που ποτέ στον περιθώριο δεν
είχαν αναπτυχθεί μαζί. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάπτυξη του εθνικού
αισθήματος, που συνοδεύει την άνοδο της σύγχρονης αστικής τάξης, ε
πενεργεί σαν καταστροφική δύναμη. Στις περιπτώσεις θαλάσσιων λι-
μανίων με ενδοχώρα διαφορετικής φυλής και γλώσσας (όπως το Φιούμε
και το Ναύστιχ), τα οικονομικά συμφέροντα που ζητούν την πολιτική ε
νότητα προσκρούουν στις εθνικές έχθρες'.

---

1. Το Φιούμε (τη σημερινή Ριέκα της Κροατίας) το διεκδικούσε η Ιταλία και το
Δάντσχ (το σημερινό Γκέταν και της Πολωνίας) η Γερμανία. Είναι γνωστός ο ρό-
λος που έπαιξε το Δάντσχ στην έκρηξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. (Σημ. της
γαλ. εκδ.)
Η κοινή γλώσσα, σαν εργαλείο κατανόησης, είναι η ισχυρότερη δύναμη για τη σύνδεση ενός λαού σ’ ένα κράτος και ένα έθνος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα έθνη είναι απλώς κοινότητες γλώσσας. Οι Ελβετοί μιλάνε στην πλειοψηφία τους γερμανικά κι όμως αποτελούν ένα έξοχο έθνος, διαφορετικό από τους Γερμανούς. Το αγγλικό και το αμερικανικό έθνος μιλάνε την ίδια γλώσσα. Για να ξαναγυρίσουμε στους Ελβετούς, ας σημειωθεί ότι επί πέντε ήδη αιώνες ακολούθησαν δικό τους δρόμο, διαφορετικό από τον δρόμο των άλλων γερμανόφωνων λαών. Ζούσαν με ιδιόμορφους δικούς τους θεσμούς, κυβερνόντας τον εαυτό τους σαν ελεύθεροι χωρικοί στα πλαίσια μιας πρωτόγονης δημοκρατίας, ενώ οι Γερμανοί καταπίεζονταν υπό τον ζυγό μιας εκατοντάδας τυραννισκών. Οι Ελβετοί βιώναν όλοι τα ίδια ιστορικά συμβάντα, που διέπλασαν τον νου τους με τον ίδιο τρόπο· στα πλαίσια μιας συνεχόμενης υλικής και πνευματικής επικοινωνίας, αναπτύχθηκαν από κοινού, διαμορφώνοντας παρόμοια νοοτροπία και ιδέες, που διέφεραν απ’ ό,τι υπήρχε στην άλλη πλευρά των συνόρων. Εκείνο που συνδέει και χωρίζει την ανθρωπότητα σε έθνη δεν είναι μόνο τα παθητικά γνωρίσματα που αποκτάνε μ’ αυτό τον τρόπο, αλλά πολύ περισσότερο, η ενεργός θέληση, το αμοιβαίο αίσθημα της κοινής υπαγωγής σε μια βιοτική κοινότητα. Το ίδιο ισχύει για τους Αγγλούς και τους Αμερικανούς: η ξεχωριστή τους ιστορία σε διαφορετικές ηπείρους, όπου ο καβένας ακολούθησε τα δικά του πεπρωμένα και συγχάρηκαν αντιμέτωποι εξαιτίας της σφοδρής αντίθεσης των καπιταλιστικών συμφερόντων, τους έκανε διαφορετικό έθνη. Και μέσα στο κάθε έθνος, η κοινότητα των πεπρωμένων, η υπαγωγή στις ίδιες ιστορικές επιδράσεις, άφησε ένα κοινό σημάδι σε όλους. Ο κοινός αγώνας για κοινά συμφέροντα, για την κοινή ελευθερία, σφυρηλάτησε μια σταθερή ενότητα. Συγκρότησε μια κοινότητα ιδεών που ενσωματώθηκε και ενσωμάτωσε από τη λογοτεχνία, την τέχνη και τον ημερήσιο τύπο, αποτελούσα την εθνική πνευματική κληρονομιά που είναι κι αυτή σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αίσθησης της εθνικότητας. Ακόμα και η αμελήτητη πάλη των τάξεων διεξάγεται πάνω σ’ αυτό το κοινό έδαφος των κοινών βιωμάτων, διαμέσου των διακυμάνσεων του αμοιβαίου αγώνα που θέτει αμεσα αντιμέτωπους τους αντιπάλους.

Το έθνος δεν είναι λοιπόν κοινότητα προσδιορισμένη από το κράτος, ούτε κοινότητα γλώσσας, αλλά κοινότητα τύχης (πεπρωμένων που διαμορφώνονται από την κοινή κοινωνικοοικονομική πρακτική). Φυσικά, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι κοινότητας έχουν ισχυρούς δεσμούς αλληλεξάρτησης. Η γλώσσα είναι ένας ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης έθνους. Η εθνικότητα είναι η ισχυρότερη δύναμη διαμόρφωσης κράτους. Και αντιστρόφως, η πολιτική δύναμη του κράτους επενδύει αποφασιστικά στη συγκρότηση και διάλυση των εθνών, ενώνοντας ή χωρίζοντας τους λαούς, εγκαθιδρύοντας ή καταστρέφοντας την κοινότητα πεπρωμένων (το αίσθημα της κοινής τύχης). Στη διάρκεια του μεσαίωνα, η Βόρεια
καὶ ἡ Νότια Γαλλία, ποι διέφεραν στη γλώσσα ὅσο ἡ Γαλλία ἀπὸ τὴν Ἰ-
σπανία, συνενώθηκαν μέσῳ τῆς κατάκτησης: στη διάρκεια τῆς ἀνόδου
τῆς αστικῆς τάξης, αποτέλεσαν μια ενιαία χώρα καὶ στη συνέχεια, έξη-
σαν απὸ κοινοῦ τις κατοπινές επαναστάσεις. Ταυτόχρονα με τοὺς Ἐλβε-
τοὺς ὀρεσίβους, διαχωρίστηκαν πολιτικά ἀπὸ τὸ μεγάλο γερμανικὸ σῶμα καὶ ὁ Κάτω Χώρες που βρέχονταν ἀπὸ τὸν οκεανό. Μια διδεκάδα πλού-
σιων εμπορικῶν πόλεων, που προστατεύονταν απὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἕξης
μὲ μια αλυσίδα συμμαχικῶν επαρχιῶν, σχημάτισαν ἕνα ανεξάρτητο κό-
ρος, μετατρέποντας τὴν ὀλλανδικὴ διάλεκτο σε αυτοτελή γλώσσα με δι-
κή τῆς λογοτεχνία καὶ πνευματικὴ παράδοση καὶ, μέσῳ τῆς ἴδιατέρης ἒ-
στορίας τούς, αποτέλεσαν ἕνα ξέχρω αὖθος. Ὁι Φλαμανδοὶ, παρ’ ὅλο
που μιλᾶν τὴν ἱδία γλώσσα με τοὺς Ὄλλανδοὺς, δεν μποροῦν νὰ θεωρη-
θοῦν παρὰ ἀνήκου στὸ ἱδίο ἔθνος γιατί η ἑστορία τους ἦταν τελείως ἕξ-
χρη καὶ διαφορετική, ενώ απὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ πολιτικὴ τοὺς ἑνότη-
τα με τοὺς Βαλλόνους, ἐνδεδειγμένη απὸ τὴ διαφορὰ τῆς γλώσσας. Μια
σειρά πολιτικῶν μέτρων, ὑπογερευμένων ἀπὸ ὀικονομικὰ συμφέροντα, συ-
γχώνευσαν σιγά-σιγά τοὺς Σκώτους καὶ τοὺς Ἀγγλοὺς σὲ ἑνὸς, εν-
ότι αὐτῶν μέτρα οδήγησαν τοὺς Ἰρλανδοὺς νὰ συνειδητοποιήσουσιν παρὰ
ἀποτελοῦν ξέχρω καὶ εὐθρικὸ πρὸς τοὺς Ἀγγλοὺς ἔθνος.

Κατὰ συνέπεια, τὸ ἔθνος εἶναι προϊόν τῆς ἑστορίας. Ολὰ τὰ γεγονό-
τα τοῦ παρελθόντος, που ἔχουν βιωθεῖ ἀπὸ κοινοῦ καὶ καθορίζουν τὴν νοο-
τροπία, τα αἰσθήματα καὶ τὸν πνευματικὸ πολιτισμό, εδραιώνονται μὲ τὴ
μορφή τῆς ἑθικήτητας. Ἡ ἑθικήτητα εἶναι συμπυκνωμένη ἑστορίᾳ, προ-
ϊόν τοῦ παρελθόντος που διαμοιράζεται σαν ἤανταν ἐναγμή.

Ὁ ἑθικὸς χαρακτῆρας καὶ ακόμα περισσότερο, τὸ ἑθικὸ καὶ ἐναγμή,
που ὅπως εἴδημε αναπτύσσονται αὐθόρμητα στὸ ἔδαφος τῆς κοινωνίας, α-
ποτελοῦν τὴν ἑστέρη τό δυναμικό τῶν ἑθικῶν κρατῶν. Εἶναι ἀπαραίτητα
στὴν αστικὴ τάξη, ἐκθειάζονται σαν παρατησιμοῦς καὶ προφθοῦνται μὲ
εἰδικὰ μέτρα. Οἱ διαφορὲς τοῦ εσωτερικοῦ τῶν συνόρων ἐξαλείφονται ὅσο
τὸ δυνάμενο περισσότερο, οἱ διαφορὲς μὲ τὸν ἐξω κόσμο τολύζονται καὶ
ενεοῦνται. Μιὰ κοινὴ γλώσσα, που εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐπικοινωνία,
διδάσκεται σ’ ὅλη τὴν επικράτεια εκτοπίζοντας τὶς παλιὲς διαλέκτους ἢ
ἀκόμα καὶ τὶς γλώσσες τῶν μειονοτῆτων – ὅπως τὴ γαληκὴ στὴν Ὀυαλί-
α καὶ τὴν προβηκτικὴ στὴ Νότια Γαλλία– που επιβιώνουν μόνο σαν ἄξιο-
περιέργα ἢ σε απομονωμένα χωριά. Καὶ μιὰ τεράστια φιλολογία σ’ αὐτὴ
τὴν κοινὴ γλώσσα χρησιμοποιεῖται, ἀπὸ τὰ πρώτα παιδικὰ χρόνια, γιὰ νὰ
ἐντυπώσει ταυτόσημες ἱδέες καὶ ταυτόσημα αἰσθήματα σ’ ὀλόκληρο τὸν
πληθυσμὸ. Μιὰ καλομελετημένη προπαγάνδα εργάζεται γιὰ νὰ ενεοῦνε
τα αἰσθήματα αμοιβαίας σύνδεσης καὶ νὰ κάνει συνειδητότερο τὸν ἀντα-
γωνισμὸ με στιόδοτο ἔξον. Η θεωρία τῆς ταξικῆς πάλης, που χαράζει
μιὰ διαχωριστικὴ γραμμὴ στὴν ἑθική κοινωνία, καταγγέλλεται σαν
κίνδυνος ή ἀκόμα διώκεται σαν ἐγκλῆμα εναντίον τῆς ἑθικῆς ἑνότητας.
Εκεῖνο που, σαν αὐθόρμητο ἤανταν προϊόν τῆς κοινωνίας, αναπτύσσε-
ται και μεταβάλλεται μαζί με την ιδία την κοινωνία, ο εθνικισμός το αναγόρευε σε προανάγνωριστικό δεδομένο και καθήκον του ανθρώπου.

Η εθνικότητα είναι λοιπόν συμπυκνωμένη ιστορία - αλλά η ιστορία συνεχίζεται, προσθέτοντας ακατάπαυστα στις παλιές της εναποθέσεις. Οι νέες οικονομικές εξελίξεις, η ανάπτυξη του κεφαλαίου, οι πόλεμοι και οι κατακτήσεις παράγουν νέα συμφέροντα, μεταβάλλουν τα σύνορα, αφυπνίζουν νέες ροπές της θέλησης και των αισθημάτων, συνενόχουν ή διαχωρίζουν τους λαούς, διασπούν τις παλιές κοινότητες και δημιουργούν νέες. Έτσι, η εθνικότητα, μαζί με τις βαθύτερες γενσισιογραφίες της δυνάμεις, γνωρίζει διακυμάνσεις σε έκταση και περιεχόμενα και εμφανίζει ποικίλες όψεις.

Όπως ακριβώς το μικροπάροιχο επιβίωνε μέσα στο σύστημα του μεγάλου κεφαλαίου, έτσι και διάφοροι επαρχιαστικοί, κατάλοιπα πολιών εθιμών και ιδεών, επιβίωνες και μάλιστα, μερικές φορές επεκτείνονται διαμέσου των κρατικών συνόρων. Στην εποχή της ανάπτυξης του καπιταλισμού, με το ελεύθερο εμπόριο του που έφτανε σ’ όλο τον κόσμο, κέρδιζαν έδαφος στην αστική τάξη τα αισθήματα του κοσμοπολιτισμού, της διεθνούς αδελφοφορίας όλης της ανθρωπότητας. Αργότερα, όταν ο ανταγωνισμός οζύνθηκε και ο συνακόλουθος αγώνας για την παγκόσμια κυριαρχία ενίσχυσε τον εθνικισμό, αυτά χλευάστηκαν και αποθηκεύθηκαν σε παραδοσιακές χειροτεχνίες. Στα μέρη του κόσμου όπου ο καπιταλισμός μόλις τώρα αποκτά βάσεις, έτσι αρχίζει να υπονοεί την πρωτόγονη οικονομία και να ανατρέπει τους φθαρμένους δεσποτισμούς, βλέπουμε μεθοδοδρομήση. Δίπλα στους διασμένους για κέρδη επιχειρηματίες, στους τυχόν μετάκινους κομματικούς, στους πράκτορες του ξένου κεφαλαίου και στους άπληστους πολιτικούς, που συνιστούν τις απαρχές μιας αστικής τάξης, εκείνοι που κυρίως προβάλλουν σαν εκφράστες του εθνικισμού είναι οι διανοούμενοι οι διαπαιδαγωγημένοι με τις ευρωπαϊκές επιστήμες και ιδέες. Στα Βαλκάνια, τα περιστασιακά αποτελέσματα του πολέμου ήταν εκείνα που συχνά έκριναν αν όρισμένες γεωπονικές κομάδες με συγγενικές διαλέκτους θα ενσωματώνανταν στο σερβικό ή στο βουλγαρικό έθνος. Στην Κίνα, η τάξη των εμπόρων και των γαιοκτημόνων, που ήδη ήταν πνευματικά ενσωματωμένοι από μια παλιά πολιτιστική κληρονομιά, συνεπικουρώνεται από μια δυτικοτραγουδική τάξη διανοούμενος, εξελίσσεται βαθμιαία σε σύγχρονη αστική τάξη που εμφανίζεται από ένα αυξανόμενο πνεύμα εθνικισμού. Στην Ινδία, η εξέλιξη αυτή, μολονότι είχε ρίζες στην ντόπια κapitalistική βιομηχανία, παρακαλώταν δραστικά από την αναχρονιστική ανομοιομορφία των περιοχών. Σ’ όλες τις αποκαλείς όπου δεν υπάρχει ακόμα αστική τάξη, ο εθνικισμός, που προπαγανδίζεται από μικρές ομάδες διανοούμενοι, είναι η πρώτη θεωρητική μορφή εξέλιξης εναντίον της ξένης εκμετάλλευσης. Από την άλλη πλευρά, όταν σε ομάδες ενός μόνο εκατομμυρίου που μιλάνε μια ξέχαστη διάλεξτου εμφανίζεται ο εθνικισμός, σαν επιθυμία ή απλώς ιδιοτροπία δια-
νοσομένων, μπορεί να λειτουργήσει σαν διαλυτική δύναμη για τη συνοχή μεγαλύτερων ενοτήτων.

Στις χώρες του σύγχρονου κapitalισμού, ο εθνικισμός πήρε διαδοχικά διάφορες μορφές, που ανταποκρίνονταν στην ανάπτυξη της αστικής τάξης. Όταν η αστική τάξη, στην πρώτη φάση της ανάδομης της, γίνεται κύριος της πόλης ή του βασιλείου, αγονίζεται για την ελευθερία. Ωριμά συντρίβει την εξουσία των ευγενών, την εξουσία της γαιοκτησίας στην περιοχή της, αλλά υποχρέωνεται να αντιμετωπίζει και ξένες δυνάμεις που καταπνίγουν ή απειλούν την ελευθερία της. Ο μετασχηματισμός της αστικής τάξης σε άρχουσα τάξη συνδέεται με τον πόλεμο εναντίον ξένων φεουδάρχων ή απολυταρχικών δυνάμεων, ή ακόμα εναντίον των προηγουμένων κυρίαρχων καπιταλιστικών δυνάμεων. Οι πόλεμοι αυτοί είναι απελευθερωτικοί, ένα είδος επανάστασης. Ολος ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση που γεννιούνται από την εγκαθίδρυση ενός ανέστερου συστήματος παραγωγής, εκδηλώνονται σαν εθνικό πάθος και εξυπνόντων τον εθνικισμό στο επίπεδο ενός άδολου ιδεαλισμού. Αυτό συνέβη με την Ολλανδία, όταν αποτάιμησε τον ζυγό του Ισπανού βασιλιά το 160 αιώνα, με την Αγγλία, όταν αγονίζονταν τον ιδιο καιρό εναντίον της παγκόσμιας κυριαρχίας της Ισπανίας, με την Αμερική, το 1776 εναντίον της Αγγλίας, με τους Γάλλους στη Μεγάλη Επανάσταση, εναντίον της Ευρώπης, που είχε επικεφαλής την Αγγλία, με τους Ιταλούς, το 190 αιώνα εναντίον της Αυστρίας, ενώ ακόμα και ο πόλεμος της Γερμανίας εναντίον της Γαλλίας το 1870, είχε ως ένα βαθιά κάποια ανάλογα γνωρίσματα. Αυτοί οι πόλεμοι απελευθερώθηκαν και ενσωμάτωσαν, που εγκαθιδρύσαν την ανεξαρτησία και την εξουσία της αστικής τάξης, εξυπνήθηκαν μετέπειτα απ’ αυτήν σαν μεγαλειώδη αποκορυφώματα της εθνικής ιστορίας.

Αλλά στη συνέχεια, η εικόνα βαθμία μεταβάλλεται. Ο καπιταλισμός είναι εκμετάλλευση, εξουσία μιας εκμεταλλευόμενης τάξης από μια άρχουσα τάξη. Η αστική τάξη, όταν ελευθερώνεται από την κυριαρχία της γαιοκτησίας, εγκαθιδρύει μια νέα κατάπιεση. Αποτιθέοντας τον ζυγό της εξής καταπίεσης, σύντομα αρχίζει να θέτει υπό τον δικό της ζυγό ανθρώπινους λαούς, γειτονικούς ή μακρινούς αποικιών, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του μεγάλου κεφαλαίου και πάντως διεθνοποιώντας τα ιδία συνθήματα του εθνικισμού. Αλλά τάρα ο εθνικισμός έχει άλλο χρόμα. Το πιστεύουμε ότι δεν είναι η ελευθερία, αλλά το μεγαλείο του εθνούς. Επικελείται τα αισθήματα αλαζονείας και τα ένοπλα ισχύς άλλων των άλλων τάξεων, που πρέπει να υποτεθούν την αστική σαν βοηθού και τιμαρίκα της, σαν φερόφωνα της, σαν στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι της και που συμμετέχουν και αυτές στην ισχύ της. Τάρα ο λαός της χώρας αναγορεύεται σε εκλεκτό λαό, ανάτερης δύναμης και αρετής, σε «Grande Nation» («μεγάλο εθνός»), «Herrenvolk» («γετικό λαό»), «The finest race among mankind» («ανάτερη φυλή της ανθρωπότητας»), σε λαό που είναι προορισμένος να οδηγήσει ή να εξουσιάσει τα άλλα έθνη. Στο μέτρο που οξύνεται η διαμάχη για την παγκόσμια κυριαρ-
χία, ο αγώνας για την παγκόσμια υπεροχή μεταξύ των κapitalistικών τάξεων, ο εθνικισμός γίνεται πορετάδες πάθος που συχνά παραδέχεται ολόκληρο τον πληθυσμό σ’ έναν κοινό αγώνα επιβίωσης.

Ο εθνικισμός δεν είναι απλώς μία τεχνητή θεωρία που επιβάλλεται από τους κατόχους της εξουσίας στις μάζες. Όπως και κάθε σύστημα σκέψεων και αισθημάτων, πηγάζει από τα έγκατα της κοινωνίας και προκύπτει από τις οικονομικές πραγματικότητες και αναγκαιότητες. Για την αστική τάξη, το έθνος είναι η κοινότητα με την οποία συνδέεται η εντυπώσιμη της και η δυστυχώς της έτσι όλα τα παλιά αισθήματα κοινότητας τίθενται στην υπηρεσία του και εξελίσσονται σε ισχυρές δυνάμεις ιδεαλισμού. Περισσότερο από τους ενηλίκους, οι νέοι, που δεν έχουν ακόμα διαποτιστεί από το πνεύμα της εθνοποιηκής επιδιώξης του κέρδους, μπορούν να ανταποκριθούν σε εκκλήσεις της κοινότητας. Για τις εργαζόμενες μάζες, όσο δεν έχουν καμία διανομή και σκέψη να αγωνιστούν για τον εαυτό τους εναντίον της αστικής τάξης, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να ακολουθήσουν αυτή την τάξη. Όταν πνευματικά υποταγμένες στην τάξη των αφετηρίων, υποχρεώνονται να αποδεχθούν, με περισσότερη ή λιγότερη προθυμία, τις ιδέες της και τους στόχους της. Οι λες αυτές οι επιρροές επενδύουν σαν πνευματικές δυνάμεις στον χώρο του ενστικτώδους αυθορμητισμού.

Αλλά, εκτός απ’ αυτά, υπάρχουν και οι εσκεμμένες προσπάθειες της αστικής τάξης να ενδυναμώσει τα αυθόρμητα αισθήματα με τεχνητά μέσα. Όλη η εκπαίδευση στα σχολεία και η προπαγάνδα στα βιβλία και στις εφημερίδες αποβλέπουν στην υπόθαλψη και ενίσχυση του εθνικιστικού πνεύματος, ότι βέβαια δείχνονται τη σύνδεσή του με το κέρδος του κεφαλαίου: μια ξεκάθαρη συνειδήση αυτής της σύνδεσης, όπως συμβαίνει και με όλες τις ιδεολογίες των εκμεταλλευτριών τάξεων, δεν υπάρχει και πρέπει να αποκρύπτεται μεθοδικά από τους εκμεταλλευόμενους μάζες. Συνεπώς, πρέπει να αναζητηθούν άλλα θεμέλια, να βρεθούν επιχειρήματα που είναι συνήθως απατηλά και αντλούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τις υπάρχουσες παραδόσεις τις βασισμένες σε κοινωνικές συνήθεις του παρελθόντος. Η αγάπη για τη γενετικά όπου βρίσκονταν το λίκνο μας, η θόμηση του κόσμου των νεανικών μας χρόνων, του χεριου, της συνοικίας, των μικρών κοινοτήτων αγορητικής ή χειροτεχνικής ζωής, όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν την προσόλογή μας στην εθνικιστική κρατική εξουσία όταν πολεμάμε με ξένες δυνάμεις για το κέρδος του κεφαλαίου. Η ιστορία χρωματίζεται και ανασκευάζεται διαστάματα να μετατρέψει την αντιηθική αντικειμενική αλήθεια για το παρελθόν σε απατοπάπτουσα μονόπλευρη εικόνα της εθνικής ζωής, η οποία θα μπορεί να αφυπνίσει ισχυρά αισθήματα κοινότητας, ενθουσιασμού, υπερηφάνειας και θαυμασμού στους νέους, να φλογίσει τις καρδιές τους, να αλώσει το πνεύμα τους, να υποδηλώσει μια άμεσα κι επομένως να εδραίωσε την εσωτερική δύναμη της εθνικής κοινότητας.
Για να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη συνοχή στην εθνική ιδεολογία, μερικές φορές τη θεμελιώνουν πάνω σε μια υλική βάση, στη συγγένεια αιματος και τη φυλή. Οι ανθρώπινες φυλές σχηματίστηκαν στις πολυάρθιμες χλιμετρίδες των προϊστορικών καταρων. Τις βρίσκουμε στην αυτή της ιστορία και μετέπειτα, στις βαρβαρικές χώρες και ηπείρους, σαν ομάδες με όμοια γνωρίσματα. Διαμορφώθηκαν από τις μεταναστεύσεις, τις κατακτήσεις, τους αφανισμούς και τις επιμελείς προτόγονον ομάδων, όταν, σε πιο ήπιους καιρούς ή σε απομονωμένες περιοχές, η ανάμιξη παραγόθηκε σε ιδιαίτερους τύπους. Ο άγανας για ζωτικό χρόνο και την κατοχή των βιοτικών πόρων εξακολουθούσε και στην κατοικία, πολιτισμόνια ιστορία, αλλά τόσα πια, με την ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγής, με τη μορφή του άγανα κρατών και εθνών. Μολονότι τόσο οι αρχικές φυλές όσο και τα μεταγενέστερα έθνη είναι κοινότητες τύχης (πεπραμένων) και υποδιλώνονται με την ιδιαίτερη ονομασία του «λαού», υπάρχει ρίζικη διαφορά μεταξύ τους. Οι φυλές είναι ομάδες που υποδένονται με δημοφυές αιματος, την ομαμομομόνη, ενώ τα έθνη, που σχηματίστηκαν στην εποχή της εμπορευματικής παραγωγής, είναι ομάδες που υποδένονται με τους πνευματικός δεσμούς της κοινής συνείδησης, των κοινών ιδιών, των κοινών βιομάτων και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η γραπτή ιστορία των μεγάλων μεταναστεύσεων των πιο πρόσφατων καιρών, πιστοποιεί ότι όλοι σχεδόν οι σύγχρονοι λαοί, όλα τα έθνη, σχηματίστηκαν με την εντατική επιμελεία διάφορων φυλών. Και αυτή η διαδικασία επιμελείας, συνεχίζεται, και με πεποιθές μορφές, στις σύγχρονες βιομηχανικές συνθήκες. Πολυάρθιμα άτομα μεταναστεύουν από τις φτωχές αγροτικές περιφέρειες στις ξένες βιομηχανικές πόλεις ή περιοχές, όπως οι Ιρλανδοί στις αγγλικές πόλεις, οι Τσέχοι στη Βιέννη, οι Πολωνοί στη Ρηνανία και οι Ευρωπαίοι στην Αμερική. Τις περισσότερες φορές, υιοθετούν τη γλώσσα, τις συνήθειες και τις ιδέες του νέου τους περιγράμματος διέλθονται και αφομοιώνονται μέσα στην εθνική του κοινότητα. Μόνον όταν η μετανάστευση περιλαμβάνει μεγαλύτερες μάζες με ισχυρούς αρμοδιούς δεσμούς και ιδιώς όταν αυτές ήδη έχουν συνείδηση ενός φλογερού εθνικού αγανα, η αφομοίωση παύει.

Όταν ένα σύγχρονο έθνος διακηρύσσεται ως αποτελεί γνήσιο απόγονο μιας αρχέγονης φυλής, που μπορεί να στηριχτεί αυτός ο ισχυρισμός; Η μαρτυρία της ιστορίας, που είναι συνήθως αβέβαιη, υποδεικνύει μεγάλη επιμελεία. Όμως η κοινότητα της γλώσσας είναι καθοριστική. Είναι αλήθεια ότι οι αγροτικές κοινότητες μένουν επίμονα προσκολλημένες στη γλώσσα τους όσο η ζωή τους και η εργασία τους δεν επηρεάζονται από άλλες επικρατούσες γλώσσες. Αλλά είναι επίσης πασίγνωστο πόσο συχνά, στα πλαίσια της επιμελείας των λαών, η γλώσσα των νικητών υιοθετείται από τους ηπιμένους ή η γλώσσα των πιο πολιτισμένων αυτοχθόνων από τους λιγότερο πολιτισμένους εισβολείς. Η κοινότητα γλώσσας αποτελεί στη συνέχεια μια εισχύ δύναμη στη διαμόρφωση των εθνών, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κοινή καταγωγή. Εξάλλου,
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο χρώμα, στην τριχοφυτία, στη σωματική διάπλαση και στη μορφή του κρανίου, οι οποίες είναι έκδηλες και μεγάλες ανάμεσα στις κύριες ομάδες των Ευρωποειδών, των Μογγολοειδών και των Νεγροειδών. Είναι όμως μικρές στις επιμέρους ομάδες. Και σ’ όλους τους σύγχρονους λαούς τα σωματικά αυτά χαρακτηριστικά εμφανίζουν μια ποικιλομορφία που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία. Οι εθνολόγοι, ιδιαίτερα στη Γερμανία, κάνουν λόγο για μια «Βόρεια» φυλή, δολιχοκέφαλη (με επιμήκες κρανίο), ξανθή και με γαλάνα μάτια, της οποίας απόγονοι και εκπρόσωποι ήταν οι τευτονικοί λαοί, σε αντίθεση με την πιο σκουρόχρωμη «Αλκική» φυλή, που είναι βραχυκέφαλη (με στρογγυλό κρανίο) και ζει στην Κεντρική Ευρώπη. Αλλά η σύγχρονη Ευρώπη δείχνει πως η δολιχοκεφαλία επικρατεί μόνο στη Νορβηγία, στη Βορειοδυτική Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Αγγλία, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας, επικρατεί η βραχυκεφαλία και μάλιστα σε αυξανόμενο βαθμό στη διάρκεια των τελευταίων αιώνων. Ο Αμερικανός εθνολόγος Ντίζον επισήμανε ότι οι κάτοικοι της τότε αυστριακής μοναρχίας αποτελούσαν μια σχεδόν ομοιογενή φυλή ίσων αφορά τα σωματικά χαρακτηριστικά και το σχήμα του κρανίου, ενώ διαφορούν σε κάποιο επτά στοιχεία αντιμαθήματος έννοια, που μιλούσαν ισότιμες διαφορετικές γλώσσες και είχαν συγκεντρωθεί μετα από ποικιλίες περιπλανήσεις και περιπέτειες. Από την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι, του εμφανίζουν σωματικά ένα μείγμα από τα πιο διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά, νιώθουν και ενεργούν σαν ένα ομοιογενές και ενιαίο έθνος.

Η φυλετική κοινότητα σαν θεμέλιο της εθνικότητας είναι μια τελείως φανταστική θεωρία, που επινοήθηκε και προσαγανίστηκε για πολιτικούς σκοπούς. Η ισχύς του γερμανικού εθνικισμού δεν είχε τις ρίζες της στο αίμα των αρχαίων Τευτόνων αλλά στις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι γερέτες, πραγματικές ρίζες του εθνικισμού βρίσκονται στην οικονομία, στον τρόπο παραγωγής, γι’ αυτό και διαφέρον για κάθε κοινωνική τάξη.

Ο εθνικισμός ποτέ δεν είχε μεγάλη επιρροή στην εργατική τάξη. Στις τάξεις των μικροστατών και των αγροτών, από τις οποίες προήλθε η εργατική τάξη, το εθνικό αίσθημα δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο. Και η δική τους εκμετάλλευση από το κεφάλαιο προσανατόλισε τις ιδέες των εργατών προς άλλες κατευθύνσεις: όχι προς την κοινότητα με την αστική τάξη, αλλά προς τον αγώνα εναντίον της. Αντιλαμβάνονται ότι ο εθνικισμός είναι η ιδεολογία των εκμεταλλευτών τους και πολλές φορές μια μορφή υποκρισίας, όταν οι πιο απλήρωτοι καπιταλιστές χρησιμοποιούσαν τις παρατριωτικές ρητορείες για να γεμίσουν την τάση τους. Όταν η ανεργία υποχρέωνε τους εργάτες να περιπλανηθούν, έβρισκαν στις άλλες χώρες άλλους εργάτες, συντρόφους τους, που υφίσταντο την ίδια εκμετάλλευση. Εμπρακτά, με τον αγώνα τους και στη συνέχεια θεωρητικά, μέσα στη συνείδηση τους, χάραζαν μια διαχωριστική γραμμή στο έθνος. Μια
άλλη κοινότητα πεπρωμένων, η ταξική κοινότητα που επεκτείνονταν στις όλες τις χώρες, καθότι τα αισθήματα και τις σκέψεις τους. Η διαχωριστική γραμμή των τάξεων διαπερνά τη διαχωριστική γραμμή των εθνών. Σύμφωνα με την εθνικιστική προπαγάνδα της αστικής τάξης, οι εργάτες έρχονταν σε αντίθεση με την πραγματικότητα της ζωής τους, διακρίνοντας πως δεν έχουν πατρίδα. Ομος η σοσιαλιστική προπαγάνδα, που ενώνονταν ριζικά στον κοπαλισμό, διακήρυζε τον διεθνισμό σαν βασική αρχή της εργατικής τάξης.

Ωστόσο, κάτω από τις συνειδήσεις σκέψεις και τις αναγνωρισμένες θεωρίες, εξακολουθούσε να υπάρχει στους εργάτες, στο υποσυνείδητο τους, κάποιο εθνικό αίσθημα που εκδηλώθηκε με την έκρηξη του παγκοσμίου πολέμου. Στην πράξη, υποχρεωθηκαν να συγκατατεθούν στην κυβερνήσεις της αστικής τάξης και να γίνουν υφιστάμενοι της; στην πράξη, ο αγώνας τους δεν κατόρθωσαν να κάνει τίποτα περισσότερο παρά να υπερασπίζει τη θέση τους στην πλαίσια του κοπαλισμού. Κατά συνέπεια, όπως ειδολογικά μπορούσαν να επιτύχουν πλήρη ανεξαρτησία. Όταν οι εργάτες ακολουθούσαν πολιτικά και κοινωνικά την αστική τάξη, διατηρούσαν μια μικροαστική νοοτροπία. Στην Αγγλία, συμμετείχαν στα κέρδη που το παγκόσμιο εμπόριο, το βιομηχανικό μονοπαλίο και η αποικική εκμετάλλευση απέφεραν στην αστική τάξη. Στη Γερμανία, η ενεργητική τάξης για την κατάκτηση της παγκόσμιας βιομηχανικής κυριαρχίας, τους παρέδωσε, δημιουργώντας τους ένα αόριστο αίσθημα πως η βιομηχανική ισχύς και ευημερία είναι προς όφελος και των εργάτων. Έτσι, ο εθνικισμός συμβάλει στην εργατική τάξη με τον μεταρρυθμισμό, στην Αγγλία με τη μορφή μιας ήπιας και σχεδόν συνειδητής συντηρητικής παράδοσης και στη Γερμανία σαν ορμητικό ένστοχο καλλιέργημα από μια παλινδράφηση οικονομικής επέκτασης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο εθνικισμός της εργατικής τάξης ήταν πάντα ερημιτικός, ριζωμένος στην παράδοση των μικροαστικών ψευδοκυριών, σε αντίθεση προς τον επιθετικό και βιαστικό εθνικισμό της αστικής τάξης.

Όταν η εργατική τάξη ξεκινάει τον επαναστατικό της αγώνα, ο εθνικισμός εγκατελείπεται απολυτικά. Στη νέα εργατική οργάνωση της παραγωγής δεν υπάρχει ανταγωνισμός συμφερόντων με τους άλλους λαούς. Αγκαλίασε όλες τις χώρες χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη τα παλιά σόνουρα. Στην αναπτυξιακή της κοινωνίας, ο μόνος αγώνας που χρειάζεται είναι εναντίον της κοπαλιστικής τάξης. Στα πλαίσια αυτού του αγώνα, οι εργάτες όλου του κόσμου υποχρεώνονται να βασιστούν ο ένας στον άλλο σαν σύντροφοι στα όπλα, ανήκοντας όλοι στον ίδιο στρατό. Βέβαια, μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αλλά οι διαφορές αυτές αναφέρονται μόνο στις εξωτερικές μορφές των σκέψεων τους. Το θεμελιώδες περιεχόμενο, οι ιδέες τους, τα αισθήματά τους, την επαναστατική τους ζωή, είναι ταυτόσημα, καθορισμένα από την ίδια ταξική πάλη, από τον κοινό αγώνα σαν προταραχική βιοτική ομάδα. Το γεγονός ότι υπέστησαν στην προηγούμενη ιστορία διαφορετικές εθνικές επιρροές μπορεί να
οδηγήσει στην επιβίωση ορισμένων διαφορών στα παθητικά χαρακτηριστικά και στην κουλτούρα. Αλλά στα ενεργά χαρακτηριστικά, στον προσανατολισμό της θέλησης, αποτελούν ένα ενιαίο όλο. Αυτή η νέα κατάσταση πνευμάτων της εργατικής τάξης δεν μπορεί να προοδευστεί ικανοποιητικά με τον χαρακτηρισμό «διεθνής». Πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο και ανώτερο από την ειρηνική συνεργασία ελεύθερον και ίσων εθνών. Πρόκειται για την πλήρη έλευση της εθνικότητας. Τα έθνη δεν υπάρχουν για τους εργάτες. Εκείνο που βλέπουν μπροστά τους είναι η ενότητα της ανθρωπότητας σ’ όλη την υφέλιο, μια κοινότητα παραγωγής, ζωής και κουλτούρας. Πέρα από οποιαδήποτε διαφορά σωματικών χαρακτηριστικών και φυσικού περίγραμμα, τοπικής γλώσσας και παραδοσιακών συνθηκών, εκτείνεται η διασώσιμη όλης της ανθρωπότητας ως μιας μεγάλης κοινότητας πεπρωμένων. Έτσι, ο εθνικισμός εξαφανίζεται από προσάπον γης μαζί με την τάξη που τον δημιούργησε.

Αυτά αφορούν το μέλλον. Προσ το παρόν, ο εθνικισμός υπάρχει σαν μια πανισχυρισμένη δύναμη που φράζει τον δρόμο. Οι εργάτες είναι απαραίτητοι, όχι μόνο να καταστρέψουν κάθε εθνικική παράδοση μέσα τους, αλλά επίσης, να αποφύγουν τις ψευδαισθήσεις, να κατανοήσουν τη δύναμη της στην αντίπαλη τάξη. Ο εθνικισμός δεν συγκαταλέγεται στις ιδεολογίες που, σαν παραδοσίες παρακηρυχμένες εποχών, σβήνουν μέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Είναι μια ξαναληπτική ιδεολογία που αντλεί κάθε φορά εκ νέου τις δυνάμεις της από ένα γόνιμο οικονομικό έδαφος, που στέκεται στο κέντρο της μάχης, που συνιστά τη σημαία του εχθρού. Η ιστορία της Γερμανίας, στην τελευταία εκκρετοποιητική, προσφέρει ένα παράδειγμα για το πώς η αστική τάξη, μετά την κατάρρευση της κρατικής εξουσίας της, κατόρθωσε να αναγεννηθεί μέσω της πνευματικής της εξουσίας, μέσω του εθνικισμού κι έτσι να συγκροτήσει ένα νέο και ακόμα ευχρότερο κράτος.

Η έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, αποτέλεσε τον όλεθρο της σοσιαλδημοκρατίας και του εργατικού κινήματος. Οι κομματικοί και συνδικαλιστικοί ηγέτες έδεσαν όλη τη δύναμη της οργάνωσής τους, τον τόπο και τον ήτοικο τους κύρους στην υπηρεσία των κυβερνήσεών τους. Αυτό συνέβη στ’ όλες τις χώρες και το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία, όπου αυτές οι οργάνωσες θεωρούνταν το κυρίοτερο προπύριγιο και υπόδειγμα για την εργατική τάξη. Επόμενα για την κατάρρευση όλων των υπερήφανων προγραμματικών συνθηκών της ταξικής πάλης και του διεθνισμού. Οι εργάτες, που είχαν εναποθέσει όλη την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στο κόμις τους, στην οργάνωσή τους, ήταν πια ανισχυροί απέναντι στην εθνικιστική προπαγάνδα, απέναντι στη συνδυασμένη πίεση του στρατιωτικού και του κομματικού μηχανισμού.

Υστέρα ήρθε το 1918 - η κατάρρευση της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης. Η εξέγερση των ναυτών, οι απεργίες και διαδηλώσεις στις κυριότερες πόλεις, η δημιουργία συμβουλίων εργατών και στρατιωτών, έφε
ραν τούς σοσιαλιστές ηγέτες στην εξουσία. Αυτοί ήταν οι μόνοι άνθρωποι που μπορούσαν να κρατήσουν υπό ελεγχό την εργατική τάξη και να αποτρέψουν μια πραγματική εργατική επανάσταση, την οποία μισούσαν και φοβούσαν τουλάχιστον όσο οι στρατηγοί και οι κεφαλαίοι. Οι εργαζόμενοι μάζες είδαν την πολιτική εξουσία να πέφτει στα χέρια τους, αλλά δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Για μια ακόμη φορά εμπιστεύτηκαν το κόμμα, τους ηγέτες τους και παρακολούθησαν παθητικά τις μικρές πρωτοπόρες ομάδες επαναστάτων μαχητών να σφαγιάζονται από στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν υπό τις διαταγές των σοσιαλιστών κυβερνητών. Πάντοτε διδάσκονταν ότι τον σοσιαλισμό θα τους τον έφερνε το κόμμα. Τότε το κόμμα κυβερνούσε, τότε οι ηγέτες τους βρίσκονταν στα ανώτατα αξιώματα κι επομένως, τότε θα ερχόταν ο σοσιαλισμός.

Εκείνο που τους προσφέρθηκε ήταν ο καπιταλισμός. Οι σοσιαλιστές ηγέτες δεν έθειξαν την καπιταλιστική ιδιοκτησία, ούτε καν την αριστοκρατική γαϊδουργία. Συγκαλότας μια Εθνοσυνέλευση, αποκατέστησαν αμέσως τον κοινοβουλευτισμό που πάντα ήταν το στοιχείο τους. Έτσι, η αστική τάξη απέκτησε ένα επίσημο κέντρο οργανωμένης εξουσίας. Ήταν μάλιστα πολύ ευχαριστημένοι που οι σοσιαλιστές και δημοκράτες πολιτικοί, παραπλανόντας τις μάζες με την παντοδύναμη της εξουσίας, κατέλαβαν τις ανώτατες θέσεις στη συνέχεια, να μπορούσαν να παραμερίσουν βαθμιά και να αντικατασταθούν από φιλελεύθερους και αντιδραστικούς. Ο καπιταλισμός ενήργησε όπως πάντα: εκμεταλλεύτηκε τις μάζες, απαλλοτρίσε τις ιδιοκτησίες τάξεως, επιδείνωσε το οικονομικό χάος κερδοσκοπώντας με τα μέσα παραγωγής, δοροδοκήσες τους αξιωματούχους και βύθισε την κοινωνία σε διαρκής ανανεωμένες κρίσεις ανεργίας. Και όλη η δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στράφηκε εναντίον της νέας δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών της ηγετών.

Τότε, η αστική τάξη άρχισε να οικοδομεί τη δύναμη κρούσης της, στρατολογώντας όλα τα στοιχεία που ήταν δυσαρεστημένα και οργισμένα από τις νέες συνθήκες, την αστική νεολαία, που είχε δει να εξανεμίζονται οι ελπίδες της για νίκη και μελλοντικό μέγαλους αποστατικούς, αποστάτευμενούς αξιωματικούς, που είχαν απελπιστεί από την ηττή και εξακολουθούσαν να σιωπαπτότες αποκλειστικά με τις παλιές αντιπάλεις τους νεότερες διανοούμενοι, οι οποίοι εβλέπαν με απόγνωση τα κυβερνητικά αξιώματα, που άλλητες θεωρούσαν μονοπώλιο τους, να κατέχονται από τους περιφρονημένους σοσιαλιστές και εβραίους. Όλοι τους είχαν γίνει φτωχότεροι με την υποτίμηση του νομισματικού, όλοι ήταν γεμάτοι πικρία για την ταπεινώση της χώρας τους, όλοι παρακολούθησαν από μια σφεθήνη επιθυμία να ξαναρχίσουν τον αγάμα για την παγκόσμια κυριαρχία. Η συνδετική τους δύναμη ήταν ένας φολογερός εθνικισμός, υποδεικνύοντας από την επιβολή τακτικών οράματα ειρήνης, διαπεμφμένους από ένα μη μονοπώλιο της χαλαρής εθνικότητας των άτομων κυβερνητών που δεν ήταν μικρότερο από το μισό για τις νικητρικές εξένες δυνάμεις. Ορθοδόξη ήταν η συνειδητότητα των εθνικών ιδεών, ενώ απέναντι τους οι εργάτες
δεν είχαν να επιδείξουν τίποτα καλύτερο από την ικανοποίηση για μια πλαστή και ανυπόληπτη δημοκρατία ή τις υποκριτικές επαναστατικές φλυαρίες της μπολσεβικικής κομματικής δικτατορίας. Έτσι, τα πιο δραστήρια στοιχεία της νεολαίας συστηρόθηκαν σε μάχες ομάδες που εκπαιδεύονταν στρατιωτικά και διαπαιδαγούνταν με πόρινες εθνικιστικές διδασκαλίες. Το μεγάλο κεφάλαιο προμήθευσε τα μέσα για μια ακατά- παυστή προπαγάνδα στον πληθυσμό. Τελικά, η παγκόσμια κρίση του 1930 έφερε αυτές τις ομάδες στο πολιτικό προσκήνιο. Οι ανίχνευροι σο- σιαλιστές ηγέτες ούτε και διανοήθηκαν να καλέσουν τους εργάτες σε ένα εντός αντίσταση. Η σοσιαλδημοκρατία, η «απελευθερώσεις του κό- σμου», κατέρρευσε επαίσχυντα σαν σκουληκοφαγωμένο συντρίμμι. Ο εθνικισμός, που τώρα έφτασε στο αποκορύφωμα του, εκφράζει εύκολα την κοινοβουλευτική δημοκρατία και άρχισε να οργανώνει όλες τις δύνα- μεις του έθνους, εν όψει ενός νέου πολέμου για την παγκόσμια κυριαρ- χία.

5. Ο αμερικανικός κapitalισμός

Ο λευκός πληθυσμός των ΗΠΑ κατάγεται από τους Ευρωπαίους μετανά- στες, που ήταν τα πιο ενεργητικά και ανεξάρτητα στοιχεία των λαών τους και διέσχιζαν τον οικενό για να ξεφύγουν από την καταπίεση, τις διώξεις και τη φτώχεια. Εξεκινώντας από τους πρώτους οικισμούς της ανα- τολικής ακτής, με τις εμπορικές της πόλεις, εξαπλώθηκαν βαθμιαία στην ο- λοκληρωμένη την ηπειρο, εξοπλώντας μετα από αδιάκοπο αγώνα τους αυτο- χθόνες Ινδιάνους, ξεχερσάνοντας τα δάση, καθυστέροντας τους ερημίτες και μεταβίβαστας τους σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σ’ ο- λούς αυτούς τους σκαπανείς, αναπτύχθηκε αναπόφευκτα ένας ισχυρός α- τομικισμός, ένα πνεύμα τόλμης και περιπέτειας, διακρινόμενο για την αυ- τοποιότητα, την επιρροή της, την σκληρότητα, την ετοιμότητα, την παραπεριφέρειά και την ανυποκυριακότητα απέναντι στους ελλοχεύοντες κινδύνους, κα- θώς και μια γκάρα για την ελευθερία να κατακτάς και να επιβάλεις το δικ- έτους. Και αυτό δεν ισχυε μόνο για τους προδρόμους, τους κυνηγούς άγ- γριων ζώων και τους αγρότες, αλλά επίσης για τους εμπόρους, τους τεχνι- τές και τους επιχειρηματίες που τους ακολούθησαν, αποκλίνοντας τις νέ- es πόλεις και φτιάχνοντας μια νέα ζωή για τους εαυτούς τους. Ενώ στη γη- ραιά Ευρώπη, ο καθένας βρισκόταν μέσα σε παιγιάμενες συνθήκες, εδώ τα πάντα έπρεπε να διαμορφωθούν από την αρχή. Μέσα στον σκληρό και αμελούτο γαγάνα για την επιβίωση, που δεν άφηνε περιθώρια για πνευμα- τικές ενασχόλησεις, μέσα στη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων και περιουσιών, ο σεβασμός για την επιτυχία στη ζωή και στην επιχειρημα- τική δραστηριότητα έγινε το πρωταρχικό γνώρισμα της αμερικανικής κοινωνίας.

164
Επομένως, οι συνθήκες τόσο για το κεφάλαιο όσο και για την εργασία, ήταν διαφορετικές απ’ ό,τι στην Ευρώπη. Για να μη δοκιμάζουν οι εργάτες την τύχη τους σαν σκαπανείς στα παρθένα εδάφη, έπρεπε να πληρώνονται υψηλοί μισθοί κι αυτό εννοήσε τη χρηματοποίηση μηχανών που εξοικονομούν εργασία. Αυτή η προνομιούχα θέση, που εδραίωθηκε από συντεχνιακά συνδικάτα, κατορθώθηκε να διατηρηθεί μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ομάς στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, πλήθη από κληροποιημένους μεταναστών από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη άρχισαν να εισέρχονται και να γεμίζουν τα εργοστάσια και τις φτωχογειτονιές των ανατολικών πόλεων με φτηνή εργασιακή δύναμη. Και στον αιώνα μας τα παρθένα εδάφη εξαντλήθηκαν.

Το κεφάλαιο ήταν η πηγητική δύναμη στην επέκταση που πραγματοποιήθηκε τον 19ο αιώνα. Δεν είχε υποχρεωθεί να πολεμήσει μια φεουδαρχική εξουσία ή τάξη, όταν αποκτήθηκε, με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τον ζωγό του αγγλικού εμπορικού κεφαλαίου του 18ου αιώνα, απέκτησε μια χρησιμοποίηση. Η έλλειψη κάθε φεουδαρχικής παράδοσης, κάθε σεβασμού για την ευγένεια καταγωγής, πρόσφερε δεσπόζουσα θέση στον σεβασμό για την ειδικευμένη, στην πραγματικότητα της δύναμης του δολαρίου. Το αμερικανικό κεφάλαιο συντομά έπαιξε τον πρώτο ρόλο στην ανάπτυξη της Αγρος Δύσης, φτιάχνοντας διάφορες και σιδηροδρόμους. Μέσω των φιλών του στο Κογκρέσο, ανταμείφθηκε για άλλη την υπηρεσία του, την επίτευξη της εθνικής μεγάλης εκτάσεως για εκμετάλλευση, πληρώνοντας μόνο τις δωροδοκίες, δηλαδή τη μορφή με την οποία οι πολιτικοί έπαιρναν το μερίδιο τους από το κέρδος. Η ξυλεία των απέραντων δασών, τα γόνιμα εδάφη κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, τα πλούσια κοιτάσματα μεταλλευμάτων του υπεδάφους, όλα έγιναν ιδιοκτησία των κοινοτήτων. Και, ακολουθώντας τα ιδία τους, οι άνθρωποι από τις ανατολικές πολιτείες και την Ευρώπη εγκαταστάθηκαν στη Δύση. Επρόκειτο για αγρότες και επιχειρηματίες που εβρίσκονταν έτοιμα το χωριό και τις πόλεις τους, για ξυλοκόπους και εργάτες ορυχείων που ρύθμιζαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νόμο της ζωγκλάς, ένα νόμο που σύντομα αντικαταστάθηκε από τα δράματα της κυβέρνησης και του δημοσίου δικαίου.

Η άλλη στις καταστασιματίκους μας αχανούς παρθένας ηπείρου, έβαλε τη θέμελια για τη γοργή ανάπτυξη μεγάλων περιουσιών. Στην Ευρώπη, αυτή η άλλη και εκμετάλλευση υπήρξε το έργο μιας πολυάριθμης τάξης αστόν και κράτησε πολλούς αιώνες. Έτσι, το κέρδος έποτε μπορεί να θεωρηθεί από οικονομικής άποψης σαν μια μορφή προσόδου-διαχύθηκε με τη μορφή ενός μέσου πλούτου για πολλούς και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, με την οικογένεια Φούγκερ στο Αουγκούστιο) δημιουργήσει μεγάλες περιουσίες. Στην Αμερική, αυτή η διαδικασία συμπλοκόθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ανέδειξε με ταχύτατο ρυθμό μια ευρύτερη τάξη υπερκαπιταλιστών, πολυεκατομμυριούχων.
Οι μεγάλες αμερικανικές περιουσίες δεν σχηματιστηκαν με την τακτική συσσώρευση βιομηχανικού κέρδους, αλλά κυρίως με την ιδιοκοινωνία πολύτιμων πρώτων υλών - εν μέρει μέσω εμπορικών μονοπαλιών και εν μέρει μέσω της πολιτικής διαφθοράς. Στα πλαίσια ενός λυσσαλέου αγώνα, καταστρέφοντας ή καθοδηγώντας μεγαλύτερους και μικρότερους ανταγωνιστές, δημιουργήθηκαν μεγάλα μονοπάλια που επέβαλαν βαρύ φόρο υποτελείας στ' ολόκληρο τον πληθυσμό και οφάρπασαν ένα μέρος της βιομηχανικής υπερασίας από τα χέρια των βιομηχανικών καταστάσεων. Η κυριαρχία της κεφαλαίων πάνω στο σύνολο της αστικής τάξης, η δύναμη του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου στη βιομηχανία και η συγκέντρωση της καπιταλιστικής ισχύος σε ολιγάρχια μεγάλα κοσμήματα, εκβιογράφηθηκαν διαβίωσες και πιο αμείβετα από αλλού. Το μονοπάλιο δεν σημαίνει φυσικά τον έλεγχο ενός κλάδου κατα 100% εάν αυτός ο έλεγχος φτάνει, για παράδειγμα, το 80%, οι παρείσηκοι είναι αρκετά διάφοροι και συνήθως ακολουθούν την κατεύθυνση που χαράζουν οι μονοπαλιστές. Εξακολουθεί λοιπόν να υπάρχει ένας οριακός χώρος για τις επιμέρους μικρότερους κεφαλαίους να κατακτήσουν με αγώνα μια θέση δευτερεύουσας σημασίας. Όπως όμως το σύνολο των κερδών πηγαίνει στην τσέπη των ιδιών των μονοπαλιστών· ένα μέρος των μετοχών αφήνεται στο καπιταλιστικό κοινό για να παίξει στο χρηματιστήριο και να εισπράξει τα μερίσματα, χωρίς όμως να αποκτά μ' αυτό τον τρόπο κάποιο ρόλο στον προσανατολισμό της επιχείρησης. Έτσι, η περιουσία όλων των μικρότερων κεφαλαίων περιέχεται στη διάθεση των μονοπαλιστών, που την χρησιμοποιούν στα πλαίσια της στρατηγικής τους μέσα στον πόλεμο του κεφαλαίου, ακριβώς όπως στους παλιούς καιρούς οι βασιλιάδες χρησιμοποιούσαν τη συνδυασμένη πολεμική δύναμη των υποτελών βαρών τους.

Εν τούτοις, αυτό που απομένει σαν εισόδημα για τους μονοπαλιστές είναι τόσο τεράστιο ώστε δεν μπορεί να καταναλωθεί ή να ξεδούνει από τους ιδιούς τους. Με τέτοια απεριόριστα πλούτη, το κίνητρο της εξασφάλισης χρημάτων για την πολυτελή ικανοποίηση όλων των αγαπών είναι αναπόσπαστος μάλιστα, στην πραγματικότητα, πολλοί από τους κορυφαίους μονοπαλιστές ζουν μάλλον λίγο. Αυτό αποτελεί το παρακινείς χαμόγελο της αμερικανικής ταρατσάς, όπου τον Τζεν Ντ. Ρουφέλερ, που το επίσημο εισόδημα του υπολογίζοντας τότε σχέδιο σε 100 εκατομμύρια δολλαρία. Καμία πολυτέλεια, οσοδήποτε ξέφρενη, δεν ήταν στη θέση να ανακούφισε τη ροή του χρυσού στα χέρια του. Ο ιδίος δεν ασχολούνταν με το ξέδεμα, αλλά το είχε αναδέχει σε μια ομάδα γραμματέων. Αντίθετα από τους παλιούς καιρούς, οι άστεγοι γονό άδυνατούσαν να εξελικτίζουσαν τις περιουσίες που είχαν συγκεντρώσει οι πατέρες τους. Οι περιουσίες αυτές
έγινει αμετακίνητη οικογενειακή κτήση. Σαν κατοικώντες φεουδαρχικής τάξης, οι «εξήντα οικογένειες της Αμερικής» ελέγχουν τους βιοτικούς πόρους της κοινωνίας, ζώντας σε πύργους και μεγάλα αγορακτήματα κι εξάγοντας μερικές φορές υπό την κατοχή τους σχεδόν όλοκληρείς πολιτείες, όπως η οικογένεια Ντυμον το Ντελαγουέρα. Είναι ισχυρότερες από τους παλιούς βασιλιάδες, οι οποίοι απλώς προσπαθούσαν να αποκαλύψουν το μερίδιό τους από τα κέρδη της καπιταλιστικής τάξης. Είναι οι αφέντες της ιδίας της κοινωνικής δύναμης του κεφαλαίου, όλων των γοργά αυξανόμενων παραγωγικών δυνάμεων μιας γοργά αναπτυσσόμενης ηπείρου.

Η κυριαρχία επί της παραγωγής σημαίνει και κυριαρχία επί της πολιτικής, εφόσον η πολιτική είναι ένα από τα βασικά μέσα για την εξαφάλιση της κυριαρχίας επί της παραγωγής. Η πολιτική στην Αμερική ήταν πάντα διαφορετική από ό,τι στην Ευρώπη, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να καταπολεμηθεί μια φεουδαρχική τάξη. Στον αγώνα εναντίον της κυριαρχίας της φεουδαρχικής τάξης, η ευρωπαϊκή αστική τάξη απέκτησε μια αίσθηση της υπεροχής των ταξικών συμφερόντων απέναντι στα προσωπικά και εξουσιοδοτικά αυτά τα συμφέροντα ανέπτυξε έναν ιδεαλισμό και μια αυτοθυσία. Ετσι, στην Ευρώπη, η πολιτική ήταν ένας τομέας όπου ανιδιοτελείς πολιτικοί μπορούσαν να εργαστούν για νηπιαίες αρχές, για το «γενικό συμφέρον». Στην Αμερική, δεν υπήρχε καμία ανάγκη και κανένα περιθώριο για μια τέτοια ταξική πολιτική. Τα συμφέροντα ήταν εξαιρετικά προσωπικά ή ομόδουλα. Ετσι, η πολιτική έγινε μπεζ, ένας τομέας επίδρασης προσωπικών συμφερόντων όπως και όλοι οι άλλοι τομείς δραστηριότητας. Μόνο στα κατοικικά χρόνια, όταν η εργατική τάξη αυτονομίστηκε και άρχισε να μιλάει για σοσιαλισμό, εμφανίστηκε σε αντιπαράθεση κάποια συζήτηση για τα γενικά συμφέροντα της κοινωνίας καθώς και τα πράγματα ίχνη μιας πολιτικής μεταρρυθμίσεων.

Το αποτέλεσμα, που γίνονταν αποδεκτό σαν αναπόφευκτο, ήταν ότι η πολιτική συχνά σημαίνει διαρκεία. Στην πρώτη φάση της ανάπτυξης, οι μονοπωλιστές δεν είχαν άλλα μέσα από την διαμόρφωση διαρκεία. Πολλές φορές αναφέρεται η φράση, που αποδίδεται στον Τζεν Ντι Ρόκφελερ, ότι ο καθένας μπορεί να αγοραστεί αρκεί να ξέρει την τιμή του. Ένας ακατάπαυτος αγώνας από μέρους μικρότερων κοπραλιστών, ανταγωνιστών τους και υπέρμαχων της δημόσιας εντιμότητας, μπορούσαν στις επιπτώσεις των κοπραλιστικών συμβάσεων, μάταια σκοπούσε στην τιμωρία ή την επανόρθωση της απάτης, ή ακόμα το ακατόρθωση: στην αποκάλυψη της αλήθειας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας γερουσιαστής, ήταν υπό τον κατηγορούμενον εκατομμυρίου, αναφέρθηκε: «Πρέπει να ψηφίσουμε νόμο που να ορίζει ότι ο κανένας άνθρωπος αξίας εκάστοτε καταμοντεύει δολλαρίων για να μπορεί να διαχειβεί για αδίκημα». Πράγματι, οι αφέντες του κεφαλαίου βρίσκονται υπεράνω του νόμου γιατί λοιπόν να διατηρείται η εξωτερική επίφαση ότι είναι πολιτές ίσοι με τους άλλους, ίσοι ενώπιον του νόμου;
Όταν η κυριαρχία του μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου αποκτά σταθερότερες ρίζες και γίνεται απρόσβλητη, αυτές οι χονδροειδείς μέθοδοι βαθμία αγίνονται περιττές. Τώρα διαθέτει μια μεγάλη ακολουθία φίλων, πελατών, πρακτόρων, εξαρτημένων αντιπροσώπων, που είναι όλοι τους άνθρωποι με υψηλή κοινωνική θέση, τοποθετημένοι σε καλοπληρωμένα και ευκολότερα αξιώματα, με επιρροή στην πολιτική και σ’ όλη τη δημόσια ζωή. Αυτοί είναι οι ίδιοι κομματικοί ηγέτες που επιχείρησαν, σχηματίζουν τις κομματικές επιτροπές, κατευθύνουν παρασκευασμάτα τα κομματικά συνέδρια και επιλέγουν τα μέλη του Κογκρέσου, τους γερουσιαστές και τους υπουργούς για την προεδρία. Τα εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια που απαιτούνται για τη θορυβώδη προεκλογική εκστρατεία, πληρώνονται από το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Καθένα από τα μεγάλα συμφέροντα έχει σαν εντολοδόχο του ένα από τα δύο αντιμαχόμενα κόμματα, ενώ μερικά από τα μεγαλύτερα συμφέροντα φτάνουν στο σημείο να πληρώνουν και τα δύο. Για να καταπολεμηθεί αυτή η «διαφορά», ή τουλάχιστον, για να εκτεθεί δημοσίας, οι αντιπάλοι τους κατόρθωσαν να θεσπιστεί ένας νόμος που καθιέρωσε την υποχρεωτική δημοσιότητα των οικονομικών κάθε κόμματος, ώστε να μπορεί να φανεί η προέλευση των πόρων του. Ο νόμος αυτός ήταν μια γροθιά στον αέρα. Δεν προκάλεσε καμιά αίσθηση, ούτε καν έκπληξη. Φάνηκε ότι η κοινή γνώμη ήταν πλήρης προετοιμασμένη να αποδεχθεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων στην πολιτική σαν ένα αυτονόητο και πασίγνωστο γεγονός.

Ο τύπος βέβαια βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Οι μεγάλες εφημερίδες αγοράζονται, ή ξοδεύονται ποταμοί δολλαρίων για την ιδρυσή νέων από πιστούς υπηρέτες. Τη μεγαλύτερη σημασία έχουν οι δημοφιλείς τοπικές εφημερίδες που προμηθεύουν την πνευματική τροφή εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα, οι κυριαρχείς εφημερίδες προσφέρουν στις μορφωμένες τάξεις, για τη χειραγόρηση των απόφασών τους, έξυπνα άρθρα πάνω στην επιστήμη, την τέχνη, τη λογοτεχνία και την εξωτερική πολιτική, γραμμένα από ικανούς ειδικούς. Καμία ανεξάρτητη εφημερίδα πλατιάς κυκλοφορίας δεν μπορεί να υπάρξει. Κάπου-κάπου, ορισμένοι πλούσιοι ιδεαλιστές ξεκινούσαν μια σταυροφορία, ιδρύοντας εφημερίδες που είχαν τις στήλες τους ανοιχτές για την αποκάλυψη και την κριτική της κριτικής συναλλαγής των καπιταλιστών. Τότε γίνονταν προσπάθειες ελέγχου ή υπονόμευσης της εφημερίδας. Αν αυτές αποτύχουν, δεν γίνονταν στις άλλες εφημερίδες η παραμικρή νύξη για τις αποκαλύψεις της, τις γνώμες της και την ίδια την ύπαρξη της, στα πλαίσια μιας συνωμοσίας σιωπής που περιόριζε την απήχηση της σε τελείως ασήμαντες διαστάσεις.

Ο τύπος αυτός δεσπόζει στην πνευματική ζωή του αμερικανικού λαού. Το σημαντικότερο δεν είναι καν η απόκρυψη όλης της αλήθειας για την παντοκρατορία του μεγάλου κεφαλαίου. Ο στόχος του τύπου είναι,
οι εφημερίδες δεν είναι φτηνοπληρές για να διαβάζονται -άλλωστε τα τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ήδη αποτελούν ένα εμπόδιο- αλλά για να πληροφορούν το κοινό, με μια γρήγορη ματιά στις μέγιστες επικεφαλίδες, για ασήμαντες ειδήσεις, για στιγμιότυπα της οικογενειακής ζωής των πλούσιων, σεξουαλικά σκάνδαλα, εγκλήματα του υποκόσμου ή αγώνες μπος. Ο στόχος του κεφαλαίου τόπου όλων του κόσμου, να εκτρέφει την προσοχή των μαζών από την πραγματικότητα της κοινωνικής εξέλιξής, από τα δικά τους βαθύτερα συμφέροντα, πουένα δεν έχει επιευχθεί με τόση πληροφορία όσο στην Αμερική.

Το ραδιόφωνο και ο κινηματογράφος ερμηνεύουν τις μάζες ακόμα περαιτέρω απ’ όσο οι εφημερίδες. Αυτά τα προίλατα της πιο τελειοποιημένης επιστήμης, που κάποτε προσβλήθηκαν να γίνουν τα καλύτερα μορφωτικά εργαλεία της ανθρωπότητας, τώρα στα χέρια του κεφαλαίου μετατράπηκαν στα 6χερότερα μέσα διατήρησης της κυριαρχίας του μέσας της αποβλάκωσης. Επειδή, μετά την κούραση και τη νεωτική ένταση, ο κινηματογράφος προσφέρει χαλάρωση και ψυχαγωγία μέσω απλών οπτικών εντυπώσεων που δεν κυνηγούν καθόλου το μυαλό, οι μάζες συνηθίζουν να αποδέχονται αστόχαστρα και πρόθυμα όλη την επιδείξη και πανοράμα προπαγάνδας του. Ο κινηματογράφος αντικαθιστά για τις πολιτικές άνειας της αστικής κοινωνίας. Στρέφει όλη την προσοχή είτε στη σεξουαλική ζώη, που σ’ αυτή την κοινωνία -εξαιτίας της αποσίμων κοινότητας και αγάπα για την ελευθερία- είναι η μόνη πιθή έντονων παθών, είτε στην κτηνοτρόφικη βιο. Οι μάζες που διαπαιδαγούνται στην άγρια βία κι όχι στην κοινωνική γνώση, είναι ακινδύνες για τον καπιταλισμό. Το ραδιόφωνο είναι από τη φύση του ένα οργανο εξουσίας των μαζών, που με τον ακατάλληλο λόγο μόνης κατεύθυνσης επιβάλλει στούς ακροτήτους της τις ιδέες του, τις αντιλήψεις του, τις αλήθειες του και τα φασματά του, χωρίς τη δυνατότητα συζήτησης ή διαμαρτυρίας. Σαν γνήσιο οργανο καθυστέρησης των εκατομμυρίων μεμονωμένων ατόμων από μια οργανωμένη δικτατορία, χρησιμοποιείται από το μεγάλο κεφάλαιο για την ειδραίωση της εξουσίας του.

Οι αφέντες του κεφαλαίου επεκτείνουν τη μέριμνά τους, όχι μόνο στο χονδρεοίδες έργο της μαζίκης προπαγάνδας μέσω των εφημερίδων, αλλά και στον πιο ανεπαίσθητο επηρεασμό της βαθύτερης πνευματικής ζωής. Επιθεωρήσεις αγοράζονται ή ιδρύονται, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκδόσεις με πλούσια εικονογράφηση εκδίδονται υπό την επιμέλεια ικανών ανθρώπων των γραμμάτων και έμπειρων συνεργατών. Είναι γεμάτες από διαδικτυκή και ελκυστική ύλη, προσεκτικά επιλεγμένη ύλη η μορφωμένη και καλλιεργημένη μερίδα των πολιτών να μάθει να αισθάνεται και να σκέφτεται ακριβώς όπως θέλει το μονοπολιστικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα, ότι η χώρα τους είναι μεγάλη χώρα και ελεύθερη και νεαρή,
προορισμένη για πολύ λαμπρότερο μέλλον και ότι αντιπροσωπεύει τον καλύτερο δυνατό κόσμο—παρά την ύπαρξη μερικών ελαττωμάτων που θα διορθωθούν από τους άξιως πολίτες. Εδώ, οι νεαροί διανοούμενοι βρίσκουν την ευκαιρία τους. Αν έχουν τάσεις εναντίωσης στους ισχυρούς, ανεξάρτητης κριτικής, οξείας αντιπολίτευσης, τότε αποβάλλονται, αγνοούνται, υποχρεώνονται σε σιγή, παρεμποδίζονται παντού και ίσως καταστρέφονται ήθικά. Αν είναι πειθήνιοι και πρόθυμοι να υπηρετήσουν τους αφέντες, ο δρόμος είναι ανοιχτός για καλοπληρωμένες θέσεις και δημοσίες τιμές.

Η επιστήμη είναι κι αυτή υποταγμένη στην τάξη των εκατομμυριών. Η αγγλική παράδοση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, όχι μόνο των εκκλησιών, νοσοκομείων και ορφανοτροφείων, αλλά επίσης των πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και βιβλιοθηκών, ακολουθήθηκε στην Αμερική εξαιρέτως. Τοράτσια χρηματικά ποσά ξεδιδήθηκαν από Αμερικανούς εκατομμυριούχους—όχι φυσικά απ’ όλους και ούτε καν από τους πλουσιότερους—σε ινστιτούτα τέχνης και επιστημών, μουσεία, πινακοθήκες, πανεπιστήμια, εργαστήρια, νοσοκομεία, αστεροσκοπεία, βιβλιοθήκες. Αλλοτε από ιδεαλιστικά κίνητρα, άλλοτε για να τιμηθεί η μνήμη ενός συγγενής, άλλοτε από καθαρή αλαζονεία, αλλά πάντοτε από μια αίσθηση δικαιούχων: έχοντας ιδιοποιήσει τα πλούτη που αλλού περιέχονταν στο σύνολο της κοινωνίας, θεωρούσαν καθήκον τους να χρηματοδοτήσουν κάτι τέτοιους ειδικές και μεγάλες πολιτιστικές δαπάνες, που ισχως να μην κρίνονταν επείγουσες αλλά δεν έπαιναν να είναι μακροπρόθεσμα απαραίτητες στην κοινωνία. Ξεδιδήθηκαν έτσι μικρό μόνο μέρος του πλούτου τους, απέκτησαν τη φήμη προστατών της επιστήμης και ευεργετών της ανθρωπότητας. Τα ονόματά τους φημοφάροιν με μεγάλα χρυσά γράμματα στην πρόσωπη μεγαλοπρεπείς κτηρίων: Μουσείο Φιλντ, Πανεπιστήμιο Μακ Κόρμικ, Βιβλιοθήκη Γουάιντεναν, Ινστιτούτο Κάρνετζι, Αστεροσκοπείο Λικ, Ίδρυμα Ροκφέλερ. Κι αυτό σημαίνει περισσότερα από την απλή ικανοποίηση της προσωπικής ματαιοδοξίας. Σημαίνει ότι ολόκληρος ο κόσμος της επιστήμης γίνεται υποστηρικτής των εκατομμυριούχων και θεωρεί την από μέρους τους εκμετάλλευση του αμερικανικού λαού σαν αναγκαία και επιθυμητή συνθήκη για την πρόοδο της επιστήμης, σαν μια κατάσταση πολύ καλύτερη απ’ ό,τι στις άλλες χώρες όπου τα κονδύλια για την επιστήμη χρειάζεται να αποσπάνται με το σταγονόμετρο από αδιάφορες κυβερνήσεις. Η ιδρυσι και χρηματοδότηση των πανεπιστημίων σημαίνει και τον έλεγχο τους. Έτσι, οι εκατομμυριούχοι, μέσω των ανθρώπων τους ενεργούν σαν πρόεδροι και τοποθητητές, φροντίζουν αποτελεσματικά όστε κανένα επικίνδυνο στοιχείο να μην παρεισφύγει σαν εκπαιδευτικός και επικοινωνεί τις ιδέες των σπουδαστών.

Η πνευματική εξουσία που το μεγάλο κεφάλαιο άσκει μ' αυτόν τον τρόπο δεν απαιτεί σχεδόν καμία θυσία από μέρους του. Αν όλες αυτές οι δαπάνες έπρεπε να καταβληθούν από την κυβέρνηση, οι αναγκαίοι τόροι
θα χρειαζόταν να εξευρεθούν με την επιβολή νέων φόρων. Ενώ τώρα αυτές οι δωρεές και τα κληροδοτήματα απαλλάσσονται από τη φορολογία και συχνά χρησιμοποιούνται σαν μέσο φοροδιαφυγής. Οι δωρεές συνιστάνται σε μετοχές μεγάλων επιχειρήσεων. Εκείνο που περιέρχεται σ' αυτά τα ιδρύματα είναι το μέρισμα, το χρηματικό προϊόν που οι καπιταλιστές δεν έχουν άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουν. Το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τις μετοχές χρεώζεται όμως για τους χειρισμούς και τη χρηματοοικονομική στρατηγική των αφετηρίων. Αυτό είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει και μέσω προσεκτικά καταρτισμένων καταστάσεων διατηρείται σταθερά στα χέρια των ανθρώπων τους.

Έτσι οι μονοπωλιακοί καπιταλιστές ελέγχουν με σιδηρά πυγμή τη βιομηχανία, το εμπόριο, την παραγωγή, τη δημόσια ζωή, την εκκλησία (φυσικά!), τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τα πανεπιστήμια, την επιστήμη και την τέχνη. Πρόκειται για την πιο ανεπτυγμένη μορφή ταξικής κυριαρχίας, για την κυριαρχία μιας πανίσχυρης και ολιγάρθρης μειονότητας πάνω στο σύνολο της αστικής τάξης κι επομένως, στο σύνολο του αμερικανικού λαού, μια κυριαρχία που εμφανίζεται με τη μορφή της «Ηνωμένη Πολιτεία Α.Ε.». Πρόκειται για την τελευταία μορφή καπιταλιστικής εξοικονόμησης, μια δυνατή στη δημοκρατία. Μέσω των δημοκρατικών μορφών της ζωής, έχει αποκτήσει γερές ρίζες στην κοινωνία και αφήνει όλες τις άλλες τάξεις –την κατώτερη αστική τάξη, τους διανοουμένους, τους αγρότες, τη μάζα των εργατών– να πιστεύουν ότι είναι έλευθεροι και άνθρωποι σε μια ελεύθερη χώρα, πως μπορεί βέβαια να αγωνίζονται εναντίον ισχυρών κοινωνικών δυνάμεων αλλά εξακολουθούν να είναι κύριοι της τύχης τους, να διαλέγουν τον δρόμο τους. Η κυριαρχία αυτή έχει οικοδομηθεί βαθμιαία και εναποτεθεί, φτάνοντας στο σημείο να γίνει μια πανούργα και αδιάφορη οργάνωση όλων των οικονομικών και πνευματικών δυνάμεων. Το κυρίωτερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και της πνευματικής ζωής, έχει συναφεί σ' ένα σύστημα εξαιρετικής ποιότητας, που γίνεται αποδεκτό σαν δεδομένο και συγκαλύπτεται με την επίφαση της ανεξάρτητης δράσης και της ελεύθερης ατομικότητας. Οποιος επιχειρήσει να εναντιωθεί, αποδαλλάται και καταστρέφεται. Οποιος συνεργάζεται πρόθυμα, έστω κι αν υποχρεώνεται σε διαρκή πάλη εναντίον ανταγωνιστών, βρίσκεται μια θέση στο σύστημα.

Απέναντι σ' αυτή την κυριαρχία των μεγάλων μονοπωλίων, ο καπιταλιστικός κόσμος δεν έχει δυνατότητες αντίστασης ή καλινορθωτών. Εκατοντάδες φορείς και με τους πιο πολυποικίλους τρόπους, έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης της κυριαρχίας τους με δικαστικούς αγώνες, με τη θέσπιση νόμων εναντίον των τραπεζών και των παράνομων συμπράξεων, με προεκλογικές εκστρατείες, με νέα πολιτικά κόμματα που προβάλλουν νέα συνθήματα. Όλα όμως ήταν μάταια. Κι αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό,

1. Εδώ πρόκειται για τους «παραδοσιακούς» καπιταλιστές σε αντίθεση προς το μονοπωλιακό κεφάλαιο. (Σημ. της γαλλ. έκδ.)
γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε επάνω στον ανοργάνωτο κόσμο της μικρής επιχείρησης, που είναι αντίθετος προς τον θεμελιώδη χαρακτήρα της κοινωνικής ανάπτυξης. Ορισμένες απόπειρες προετοιμασίας του εδάφους, μέσω μιας θεμελιώδους κριτικής, για μια παραπέρα ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της συλλογικής παραγωγής, έγιναν με την προπαγάνδα της «τεχνοκρατίας» από μια ομάδα διανοουμένων και μηχανικών, καθώς και με τη δράση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Αλλά οι δυνάμεις τους ήταν πολύ μικρές. Η μεγάλη πλειοψηφία της τάξης των διανοουμένων αισθάνεται καλοβολεμένη και ικανοποιημένη με το σύστημα. Και όσο το καταρτισμένο εργατοτεχνικο προσωπικό κατορθώνει να διατηρεί τη θέση του μέσω των συνδικάτων του, δεν μπορεί να αναμένεται μια ισχυρή επαναστατική δράση των εργατών.

Οι Αμερικανοί εργάτες πάντα ένιωθαν να βαραίνει πάνω τους το σιδερένιο χέρι του κεφαλαίου και υποχρεώθηκαν να αγωνίζονται αδιάκοπα ενάντια στην πίεσή του. Έστω κι αν ήταν απλώς ένας αγώνας για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, διεξαγόταν με όλη τη βιαιότητά που, στις άγριες συνθήκες του αχαλίνωτου επιχειρηματικού εγχώμου, συνόδευε κάθε αγώνα για τα απλά προσωπικά συμφέροντα. Εκείνο που εμφανίζονταν σε αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, ήταν πρώτα από όλα η αλληλεγγύη ολόκληρης της τάξης των επιχειρηματιών με το μεγάλο κεφαλαίο. Επίκρεοτα για μια ενστικτώδη ταξική συνείδηση, μετασχηματισμένη σε φαινομένο από τον τύπο, που βρισκόμενος εξ ολοκλήρου στα χέρια των υπηρετών του κεφαλαίου, κατάγγελε τους απεργούς για χαλκευμένα ανοσιοιρήματα και τους αποκαλούσε αναρχικούς και εγκληματίες. Κατά δεύτερο λόγο, εκδηλώνονταν το πνεύμα ανομίας και βιαιότητας αυτής της τάξης, το οποίο αποτελούσε κληρονομιά των συνθηκών των σκαπανέων και ήταν ιδιαίτερα έντονο στο Φαρ Ουέστ. Οι παλιές μέθοδοι του άγριου πολέμου εναντίον των Ινδιάνων και της αυτοδικαίας χρησιμοποιούνταν τόρα εναντίον του νέου εχθρού, της εξεγερόμενης τάξης, των απεργών. Διάφορες ένοπλες ομάδες πολιτών, που είχαν αναγορευθεί σε πολιτοφυλακές κι έτσι νομιμοποιούνταν για οπουδήποτε παράνομη πράξη, φυλάκιζαν και κακοποιούσαν τους απεργούς και εφαρμόζαν κάθε μορφή τρομοκρατίας. Οι εργάτες, στους οποίους το παλιό ανεξάρτητο πνεύμα του σκαπανέα δεν είχε καμφθεί, αντιστεκόταν με όλα τα μέσα κι έτσι οι απεργίες συχνά έπαιρναν τον χαρακτήρα μικρών εμφυλίων πολέμων, όπου φυσικά οι εργάτες συνήθως συντρίβονταν. Στις βιομηχανικές πόλεις του ανατολικού τμήματος των ΗΠΑ, μια καλοσυνειδημομένη αστυνομία, αποτελούμενη από μη αρβανίτες τους θεωρούσαν τους απεργούς εγκληματίες, βρισκόταν στη διάθεση των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων, που είχαν τοποθετηθεί στα αξιώματα από το μεγάλο κεφάλαιο με σκοπό να το υπηρετούν πιστά. Οταν εξέπληγαν απεργίες σε μεγάλα εργοστάσια ή σε περιοχές ορυχείων, εξαπολύονταν εναντίον των εργατών στρατιές μπράβων του υποκόσμου,
που τους προμήθευε το Γραφείο Πινκέρτον και τους ορκίζαν οι αρχές έ-
kτακτους αστυνομικούς. Εποικί, στην Αμερική μόνο σε εξαιρετικές περι-
pτώσεις οι απεργοί εργάτες μπορούσαν να ελπίζουν στον σεβασμό ορι-
σμένων δικαιωμάτων τους και σε μια κοινωνική ηθική, που για πα-
ράδειγμα κατά κανόνα δεν παραβιάζοταν στην Αγγλία.
Ολα αυτά δεν εμπόδισαν τους εργάτες να αγωνιστούν. Το Αμερικα-
kνικό εργατικό κίνημα έχει δώσει λαμπρά παραδείγματα αγωνιστικότητας,
θάρρους και αφοσίωσης, μολονότι οι εργάτες πάντα δρούσαν ως μεμονωμένες ομάδες. Αλλά από τότε και στο εξής, θα γίνει βαθμιαία αι-
σθητή η ανάγκη νέων μεθόδων αγώνα, μεγαλύτερης ενότητας και νέων
μορφών οργάνωσης. Οι συνθήκες αλλάζουν. Δεν υπάρχουν πια παρθέ-
edίφρα για την εγκατάσταση σκαπανέον – αν και, από μια γενικότερη
σκοπιά, η ήπειρος θα μπορούσε με καλύτερες μεθόδους να θρέψει πολλά
εκατομμύρια κατοίκους επιπλέον. Τότε θα είναι πιο δύσκολο να διατη-
ρηθούν τα παλιά επίπεδα μισθών. Αφότου ανακόπησε το ρεύμα της μετα-
vάστευσης, η διαδικασία εξαμερικανισμού των παλιών μεταναστών εξι-
sώνει τις συνθήκες εργασίας και αγώνα και προετοιμάζει το έδαφος μιας
καθολικής ταξικής ενότητας. Οι παραπέρα προοπθέτεις θα πρέπει να
dημιουργηθούν από την παραπέρα επέκταση του κapitalισμού.
Το Αμερικανικό κεφάλαιο εισέρχεται πια στην παγκόσμια πολιτική.
Μέχρι τότε, όλος ο χρόνος και οι δυνάμεις του απορροφούνταν από την
οργάνωση και την ανάπτυξή του, μέσω της κατάληψης της δικής του πο-
πείρου. Στη συνέχεια, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος το ανέδειξε σε πρωτα-
ραστική χρηματιστική δύναμη. Οι Αμερικανικές προμήθειες πολεμικού υλι-
kου στην Ευρώπη χρειάστηκε να πληρωθούν, πρώτα με τις Αμερικανικές
μετοχές που κατείχαν οι Ευρωπαίοι και κατόπιν, με χρυσό και χρεόγρα-
φα. Το Λονδίνο έχασε τη θέση του σαν χρηματιστικό κέντρο του κόσμου
προς όφελος της Νέας Υόρκης. Όλος ο ευρωπαϊκός χρυσός συγκεντρω-
θήκε στην Αμερική, εγκινει ιδιοκτησία της αμερικανικής κapitalιστικής
τάξης. Η συσσώρευσή της ήδη προκάλεσε μια παγκόσμια κρίση, γιατί
dεν υπήρχε αγορά για μια βιομηχανική παραγωγή που θα βασίζοταν σ' 
αυτή την αφθονία χρυσού.
Αλλά μια τέτοια αγορά μπορεί να δημιουργηθεί. Συνωστισμένοι στις
εύφορες πεδιάδες της Ανατολικής και Νότιας Ασίας, πολλές εκατοντα-
δεσ εκατομμύρια ανθρώπων, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης, ζούν α-
κόμα με την αντάρκτα της οικογενειακής παραγωγής ή με τη χειροτο-
χνία και καλλιέργεια μικρής κλίμακας. Η μετατροπή αυτών των έξυπνων
και εργατικών μαζών, πρώτα σε αγοραστές βιομηχανικών προϊόντων και
έπειτα σε βιομηχανικούς και αγροτικούς εργάτες στην υπηρεσία του κε-
φαλαίου, είναι η μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται τόσα στον Αμερικα-
νικό κapitalισμό. Ο εφοδιασμός αυτής της τεράστιας αγοράς θα εξασφα-
λίσει μια εποχή ανόδου και ευνοίας για την αμερικανική βιομηχανία.
Η επένδυση κεφαλαίων, η κατασκευή σιδηροδρόμων και εργοστασίων, η
ιδρυση νέων βιομηχανιών σ' αυτές τις πυκνοκατοικημένες χώρες, υπό-
σχονται τεράστια κέρδη από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τεράστια αύξηση ισχύος. Είναι αλήθεια ότι, με τη δημιουργία μιας καπιταλιστικής Κίνας, θα εμφανιστεί στο μέλλον ένας ισχυρός ανταγωνιστής και στο πιο μακρινό μέλλον η προοπτική ενός παγκοσμίου πολέμου. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τώρα. Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξασφάλιση αυτής της αγοράς με την εκτόπιση άλλων παγκοσμίων δυνάμεων και ιδιαίτερα του έντονα ανεπτυγμένου ισπανικού καπιταλισμού που δραστηριοποιείται για να δημιουργήσει υπό την αιγίδα του μια ανατολικοασιατική αυτοκρατορία. Η παγκόσμια πολιτική σημαίνει πολέμους. Αυτό θα εισάγει στην Αμερική τον μιλιταρισμό, με όλο τον εξαναγκασμό του, με τη στρατιωτική του εγκύμναση, με τον περιορισμό των παλιών ελευθεριών, με περισσότερη βία και συνθλίπτικότερες πιέσεις. Ο μιλιταρισμός αυτός θα είναι βέβαια μεταφρασμένος με δημοκρατικές μορφές, αλλά δεν θα παίξει να δημιουργεί νέες συνθήκες ζωής, νέα αισθήματα και ιδέες, μια νέα νουτροπία, κάποια παρόμοια μ’ έκεινη της γηπαίας Ευρώπης. Τότε οι Αμερικανοί εργάτες, εν μέρει συμμετέχουν στην ισχύ και στην ευμεταρχία της ανάδου και εν μέρει πιεζόμενοι ασφυκτικότερα από ισχυρότερους αφέντες, θα χρειαστεί να αναπτύξουν ισχυρότερες μορφές ταξικού αγώνα.

Ο αμερικανικός καπιταλισμός έχει οικοδομήσει μια κυριαρχία επί της κοινωνίας και της εργατικής τάξης, που δεν έχει όμως της σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Η κοινωνική και πολιτική δημοκρατία παρέχουν πολύ σταθερότερα θέματα από οποιαδήποτε δικτατορία. Η κυριαρχία του βασίζεται στη συγκεντρωμένη ιδιοκτησία όλων των μέσων παραγωγής, στο χρήμα του, στην απεριόριστη εξουσία του επί του κράτους και της κυβέρνησης, στην πνευματική του κυριαρχία επί του συνόλου της κοινωνίας. Ενάντια σε μια εξεγειρομένη εργατική τάξη, θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει όλα τα όργανα του κράτους σε αποφασιστικότερη δράση, να οργανώσει ακόμα μεγαλύτερα σώματα ένοπλων υπερασπιστών του, να παρασύρει την κοινή γνώμη σε μια πνευματική τρομοκρατία μέσω του μονοπαλίου του στον τόπο και, αν χρειαστεί, η δημοκρατία μπορεί να αντικατασταθεί από την αποκάλυπτική δικτατορία. Έτσι, η εργατική τάξη θα υποχρεωθεί να αυτή να φτάσει σ’ ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο ισχύος απ’ ό,τι πριν. Ενάντια σ’ έναν ισχυρότερο εχθρό, θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη ενέργεια, διορατικότητα και αφοσίωση απ’ ό,τι σ’ οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Η ανάπτυξή τους αναμφίβολα απαιτεί μια μακρόχρονη περίοδο αγώνα και προσόδου. Η κυριότερη αδυναμία της εργατικής τάξης είναι η μικροαστική της νουτροπία, η πλήρης πνευματική της υποταγή στις μικροαστικές ιδέες, το ότι σαγηνεύεται από τη δημοκρατία. Οι εργάτες θα κατορθώσουν να απαλλαγούν απ’ αυτή την αδυναμία μόνο αναπτύσσοντας την ταξική τους συνείδηση, ενισχύοντας και χαλυβδώνοντας την ταξική τους ενότητα, διευρύνοντας την αντίληψή
6. Η δημοκρατία

Η δημοκρατία ήταν η φυσική μορφή οργάνωσης των πρωτόγονων ανθρώπινων κοινοτήτων. Η αυτοκυβέρνηση και ισότητα όλων των μελών της υφιστάμενη στις συνελεύσεις τους ήλεγχε τις κοινές δραστηριότητες. Το ίδιο συνέβη και κατά την πράξη άνωθεν μιας τάξης ελεύθερων πολιτών, στις πόλεις της Ελλάδας κατά την αρχαιότητα και της Ιταλίας και Φλάνδρας κατά τον μεσαίωνα. Η δημοκρατία δεν ήταν σ’ αυτή την περίπτωση η έκφραση μιας θεωρητικής αντιλήψης για τα ισα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, αλλά μια πρακτική ανάγκη του οικονομικού συστήματος. Ετσι, οι καλφάδες των συντεχνιών συμμετείχαν τόσο λίγο σ’ αυτήν την δικαίωση και την δικαιωματική ανακάλυψη στις συνελεύσεις. Η δημοκρατία ήταν η μορφή συνεργασίας και αυτοκυβέρνησης των ελεύθερων και ίσων παραγωγών, που ο καθένας ήταν κύριος των μέσων παραγωγής του, του εδάφους ή του εργατηρίου και των εργαλείων του. Στην αρχαία Αθήνα, οι αποφάσεις για τις δημόσιες υποθέσεις παρίστανται από τις τακτικές συνελεύσεις των πολιτών, ενώ οι διοικητικές λειτουργίες, που έμεναν στα ιδία χέρια για μικρά χρονικά διαστήματα, ανακυκλώνονταν με κλήρο. Στις μεσαίωνικές πόλεις, οι τεχνίτες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες και η κυβέρνηση της πόλης, όταν δεν βρισκόταν στα χέρια των οικογενειών των πατρικίων, αποτελούσε από τους ιδεοπέδια των συντεχνιών. Εκείνη την τέλη του μεσαίωνα οι μισθοφόροι των ηγεμόνων υπερισχύουν τους ενώπιον πολιτών, η ελευθερία και δημοκρατία των πόλεων καταπνίγηκε.

Με την άνοδο του κapitalismou, αρχίζει η εποχή της αστικής δημοκρατίας, ή τουλάχιστον δημοιργήθηκαν τα θεμέλια της, αν και η ίδια στην πραγματικότητα δεν εμφανίστηκε αμέσως. Στον κapitalismo, όλοι οι άνθρωποι είναι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες εμπορευμάτων και όλοι έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να τα πουλάνε κατά βούλησής τους, ακόμη και πολλοί προληπτικοί έχουν και πουλάνε την εργασική τους δύναμη. Οι επαναστάσεις που καταγράφηκαν τα θεωρητικά προνόμια, διακρίνονταν την ελευθερία, την ισότητα και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Επειδή, σ’ αυτό τον αγώνα χρειάζονταν η συνδυασμένη δύναμη όλων των πολιτών, τα συντάγματα που ψηφίστηκαν είχαν έντονα δημοκρατικό χαρακτήρα. Αλλά τα πραγματικά συντάγματα ήταν διαφορετικά. Οι βιομηχανικοί κapitalistes, που δεν ήταν ακόμα αρκετά πολυάριθμοι και ισχυροί, φοβούνταν
μήπως οι κατάτερες τάξεις, τις οποίες συνέθλιβαν με τον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση, ελέγξουν τη νομοθετική εξουσία. Έτσι, γι' αυτές τις τάξεις, που αποκλείονταν από το δικαίωμα της ψήφου, οι άλλες καθένας τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το πρόγραμμα και ο στόχος των πολιτικών τους δραστηριοτήτων ήταν η πολιτική δημοκρατία. Τις κινητοποίησε η ιδέα ότι, με την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και την καθολική ψηφοφορία, θα ελέγξουν την κυβέρνηση κι έτσι θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν ή ακούσαν και να καταργήσουν τον καπιταλισμό.

Και, σύμφωνα με όλα τα φαινόμενα, αυτή η καμπάνια στεφθηκε με επιτυχία. Βαθμιαία, το δικαίωμα της ψήφου επεκτάθηκε και τελικά, σ' όλες σχεδόν τις χώρες, καθερώθηκε το δικαίωμα ψήφου όλων των αντρών και γυναικών για την εκλογή των μελών του κοινοβουλίου. Έτσι, αυτή η εποχή συχνά χαρακτηρίζεται σαν εποχή της δημοκρατίας. Τότε όμως γίνεται φανερό ότι η δημοκρατία δεν αποτελεί κίνδυνο για τον καπιταλισμό, δεν τον εξαπέθεει αλλά τον ενισχύει. Ο καπιταλισμός στηρίζεται σε γερές βάσεις: μια πολυάριθμη αστική τάξη πλούσιων βιομηχανικών εργοδότων και επιχειρηματιών κυριαρχεί στην κοινωνία και οι μισθωτοί εργάτες έχουν βρει μέσα στους κόλπους της την αναγνώρισή τους θέσης. Γίνεται πια κατανοητό ότι ένα κοινωνικό καθεστώς κερδίζει στα θερότητα όταν όλα τα παράπληθο, όλη η αθλητική και η δυσαρέσκεια, που διαφορετικά θα αποτελούσαν πηγή εξέγερσης, βρίσκονται μια τακτική και ομαλή διέξοδο με τη μορφή της κριτικής και της κατηγορίας, της κοινοβουλευτικής διαμαρτυρίας και της κομματικής διαμάχης. Στην κοινωνικότερη κοινωνία, υπάρχει μια διαρκής σύγκρουση συμφέροντων μεταξύ των τάξεων και των ομάδων στην πορεία της ανάπτυξης της, των ακατάπαυστων διαρθρωτικών αλλαγών και των βιομηχανικών εξελίξεων, εμφανίζονται νέες ομάδες με νέα συμφέροντα οι οποίες ζητούν αναγνώριση.

Στα πλαίσια μιας ψηφοφορίας που είναι καθολική, άσχετη σε χρηματικούς περιορισμούς, όλοι βρίσκουν τους εκφραστές των συμφέροντων τους. Κάθε νέο συμφέρον μπορεί, ανάλογα με τη σημαντικότητα του και την ισχύ του, να επηρεάσει το νομοθετικό εργα. Κατά συνέπεια, τη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι η κατάλληλη πολιτική μορφή για την ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Παρ' όλα αυτά, ο φόβος υπερίσχυσης των μαξών δεν ήταν δυνατόν να μην εξασφαλίσει εγγύησης ενάντια στην «κατάχρηση» της δημοκρατίας. Οι εκμεταλλευόμενες μάζες πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι με την ψήφο τους είναι κύριοι της μοίρας τους κι οτι επομένως, αν δεν ήταν ικανοποιημένες, το φταίζει είναι δικό τους. Αλλά η δομή του πολιτικού οικοδομήματος είχε επινοηθεί έτσι ώστε η διακυβέρνηση μέσω του λαού να μην είναι διακυβέρνηση από τον λαό. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μόνο μερική και όχι πλήρης δημοκρατία.

Ο λαός είχε εξουσία επί των αντιπροσώπων μόνο μια μέρα κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια. Και την μέρα των εκλογών, η θορυβώδης προ-
παγάνδα και διαφήμιση, τα παλιά συνθήματα και οι νέες υποσχέσεις, κατακλύζουν τα πάντα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει σχέδιο καμία δυνατότητα κριτικής απόψης. Οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να αναδείξουν από μόνοι τους έμπιστους εκφραστές των συμφερόντων τους. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται και προτείνονται από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, επιλέγονται από τις κομματικές παρασυναγωγές και όλοι έχουν ότι η ψήφος για κάποιον άλλο είναι ουσιαστικά χαμένη. Οι εργάτες προσαρμόζονται στο σύστημα, συγκροτώντας το δικό τους κόμμα -στη Γερμανία το Σοσιαλδημοκρατικό και στην Αγγλία το Εργατικό- που διαδραματίζει αξιόλογο ρόλο στο κοινοβουλίο και μερικές φορές, αναδεικνύει και υπουργούς. Αλλά τότε οι βουλευτές του υποχρεώνονται να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες του παρελθόντος. Πέρα από την ιδιαίτερη μέριμνά τους, τους κοινωνικούς νόμους για τους εργάτες, τα περισσότερα ζητήματα όπου πρέπει να πάρουν απόφαση σχετίζονται με τα καπιταλιστικά συμφέροντα, με τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καπιταλιστικής κοινωνίας. Εθίζονται στο ρόλο του επιστάτη αυτών των συμφερόντων και στην ενσαχόληση με προβλήματα που εντάσσονται στα πλαίσια της υπάρχουσας κοινωνίας. Γίνονται εμπειροι πολιτικοί που, ακριβώς όπως και οι πολιτικοί των άλλων κομμάτων, αποτελούν μια σχεδόν ανεξάρτητη εξουσία, πάνω από τον λαό.

Επιπλέον, τα κοινοβούλια αυτά, που ψηφίζονται από τον λαό, δεν έχουν πλήρη εξουσία επί του κράτους. Δίπλα τους, σαν εγγύηση εναντίον μιας υπερβολικά μεγάλης επιρροής των μαζών, υπάρχουν άλλα σώματα, αποτελούμενα από προνομιούχους ή αριστοκράτες -Γερουσία, Βουλή των Λόρδων, Ανω Βουλή- που η συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη για τη θέσπιση των νόμων. Και τέλος, η έσχατη απόφαση βρίσκεται στις περισσότερες φορές στα χέρια ηγεμόνων ή προέδρων, που ζουν αποκλειστικά μέσα στους κύκλους των αριστοκρατικών και μεγαλοκαπιταλιστικών συμφερόντων. Αυτοί διορίζουν τους υπουργούς που διευθύνουν τη γραφειοκρατία των αξιωματούχων, η οποία ασκεί με τη σειρά της το πραγματικό έργο της διακυβέρνησης. Με τον διαχωρισμό νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, οι εκλεγμένοι βουλευτές δεν κυβέρνουν οι ίδιοι πέρα από τη νομοθετική δραστηριότητά μπορούν να επηρεάσουν τους πραγματικούς κυβερνήτες μόνον έμμεσα, με την κριτική ή με την άρνησή τους να εγκρίνουν κονδύλια. Αυτό που πάντοτε αναφέρεται σαν θεμελιώδες γνώρισμα της πραγματικής δημοκρατίας, ότι ο λαός διαλέγει τους κυβερνήτες του, δεν πραγματοποιείται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία κι αυτό είναι απόλυτα φυσικό, εφόσον ο σκοπός της είναι να εξασφαλίσει την κυριαρχία του καπιταλισμού μέσω της αυτοπάθητης των μαζών ώστε να αποφασίζουν οι ιδιώτες για την τύχη τους.

Επομένως, είναι μάταιο να μιλάμε για την Αγγλία, τη Γαλλία ή την Ολλανδία σαν δημοκρατικές χώρες -μόνο στην Ελβετία είσαι ταυτόχρονα κάτα κάποιο τρόπο αυτός ο χαρακτηρισμός. Η πολιτική είναι αντανάκλαση του επιπέδου των αισθημάτων και ιδεών του λαού. Στα έδαφα και στα
αισθήματα υπάρχει το πνεύμα της ανισότητας, ο σεβασμός των «ανώτερων» τάξεων, παλιών ή νέων· ο εργάτης στέκεται συνήθως μπροστά στο αφεντικό με την τραγούδα στο χέρι. Αυτό αποτελεί κατάλοιπο του φεο-
ουδαρχίσμου, το οποίο δεν ξεριζώθηκε με την τυπική διακήρυξη της κοι-
nωνικής και πολιτικής ισότητας αλλά προσαρμόστηκε στις νέες συνθή-
κες μιας νέας ταξικής κυριαρχίας. Η ανερχόμενη αστική τάξη δεν ήξερε πόσο αλλιώς να εκφράσει τη νεανικοποιιμένη της εξουσία, παρά φοράντας τα ρούχα των φεοουδαρχών και ζητώντας από τις εκμεταλλευόμενες μάζες τις αντιστοιχείς εκδηλώσεις σεβασμού. Η εκμετάλλευση έγινε ακόμα εξοργιστικότερη εξαιτίας της αλαζονείας των καπιταλιστών που απαιτού-
σαν δουλικότητα και στους τρόπους. Έτσι, στον αγώνα των εργατών, η α-
γανάκτηση του ταπεινωμένου αυτοσεβασμού δίνει εντονότερα χρώματα στη μάχη εναντίον της ισιότητας.

Στην Αμερική, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο διάπλους του ακεδα-
νού άφησε πίσω του όλες τις αναμνήσεις του φεοουδαρχίσμου. Στον σκη-
ρό αγώνα για την επιβίωση σε μια άγρια ήπειρο, η αποτίμηση του καθένας γίνονται σύμφωνα με την προσωπικότητα του αξιών. Σαν κληρονομιά του ανε-
ξάρτητου πνεύματος των σκαπανέων, ένα ολοκληρωμένο αστικό δημο-
κρατικό αίσθημα διαποτίζει όλες τις τάξεις της αμερικανικής κοινωνίας. Αυτό το σύμφωνο αίσθημα της ισότητας ούτε γνωρίζει ούτε ανέχεται την
αλαζονεία της προέλευσης και της κοινωνικής θέσης· το μόνο που μετρά-
ει είναι η πραγματική δύναμη του ανθρώπου και τα δολλάριά του. Αυτό
το αίσθημα ισότητας υπομένει και ανέχεται την εκμετάλλευση ακόμα πιο
αναποτιζόμενα και πρόθυμα, στο μέτρο που αυτή παρουσιάζεται με πιο δη-
μοκρατικές κοινωνικές μορφές. Έτσι, η αμερικανική δημοκρατία υπήρξε
η σταθερότερη βάση και εξακολούθησε να είναι η μεγαλύτερη δύναμη του
καπιταλισμού. Οι εκατομμυριούχοι αφέντες έχουν πλήρη συνείδηση αυ-
tής της άξιας της δημοκρατίας για την κυριαρχία τους και όλες οι πνευ-
mατικές δυνάμεις της χώρας συνεργάζονται για την ενίσχυση αυτών των
αισθημάτων. Ακόμα και η αποκαταστάτικη πολιτική κυριαρχεί απ' αυτά. Η
κοινή γνώμη στην Αμερική αποστρέφεται την ιδέα πως θα μπορούσε να
καθυστερεί και να καταδυναμείξει έξοχους λαούς και φυλές. Έτσι, γί-
νονται συμβολικοί με τη δική τους ελεύθερη κυβέρνηση· στη συνέχεια, η
αυτόματη δύναμη της οικονομίας ηγεμονίας τους κάνει πιο εξαρτημέ-
νους απ' ό,τι θα μπορούσε να τους κάνει οποιαδήποτε τυπική εξάρτηση.
Πρέπει εξάλλου να γίνει κατανοητό ότι ο έντονος δημοκρατικός χαρα-
kτήρας των κοινωνικών αισθημάτων και εθιμών δεν συνεπάγεται αντι-
στοιχις πολιτικούς θέσεις. Στη διακυβέρνηση της Αμερικής, όπως α-
κριβώς και στην Ευρώπη, το σύνταγμα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να εξα-
sφαλίζει την κυριαρχία μιας άρχουσας μειονησίας. Ο πρόεδρος των Η-
ΠΑ μπορεί να ανταλλάσσει χειραψίες με τον φτωχότερο θνητό, αλλά ο
πρόεδρος και η Γερουσία έχουν περισσότερη εξουσία απ' ό,τι ο βασιλιάς
και η Ανω Βουλή των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών.
Η εσωτερική πλαστότητα της πολιτικής δημοκρατίας δεν είναι ένα απατηλό τέχνασμα που έχει εφευρεθεί από δόλιους πολιτικούς. Είναι η αντανάκλαση και άρα μια ενστικτώδης συνέπεια, των εσωτερικών αντιφάσεων του καπιταλιστικού συστήματος. Ο καπιταλισμός βασίζεται στην ισότητα των πολιτών, των ιδιωτικών ιδιοκτητών που είναι ελεύθεροι να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους – οι καπιταλιστές πουλάνε τα προϊόντα και οι εργάτες την εργασιακή τους δύναμη. Ενεργάντας έτσι σαν ελεύθεροι και ίσοι διακρατισμένοι, καταλήγουν σαν αποτέλεσμα στην εκμετάλλευση και τον ταξικό ανταγωνισμό: ο καπιταλιστής, αφέντης και εκμεταλλευτής, ο εργάτης, ουσιαστικά σκλάβος. Η συμμόρφωση με την αρχή της νομικής ισότητας και όχι η παραβίαση της, έχει σαν αποτέλεσμα μια κατάσταση που αποτελεί στην πραγματικότητα παραβίαση της. Αυτή είναι η εσωτερική αντίφαση της καπιταλιστικής παραγωγής, που δείχνει ότι η τελευταία δεν μπορεί να είναι παρά μεταβατικό σύστημα. Καθόλου εκπληκτικό λοιπόν που η ιδια αντίφαση εμφανίζεται και με πολιτική μορφή.

Οι εργάτες δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την καπιταλιστική αντίφαση, δηλαδή το γεγονός ότι η εκμετάλλευση και η σκλαβία τους πηγάζει από τη νομική τους ελευθερία, όσο δεν αναγνωρίζουν την πολιτική αντίφαση της αστικής δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι η ιδεολογία που συναποκόμισαν από τους παλαιότερους αστικούς επαναστατικούς αγώνες τους είναι προσφιλής σαν κληρονομιά νεανικών ψευδαισθήσεων. Οσο παραμένουν προσκόλλημένοι σ’ αυτές τις ψευδαισθήσεις, πιστεύουν στην πολιτική δημοκρατία και την αναγορέυουν σε πρόγραμμα τους, παραμένουν παγιδευμένοι στον ιστό της και μάταια αγωνίζονται να απελευθερωθούν. Στη σημερινή ταξική πάλη, αυτή η ιδεολογία αποτελεί το σοβαρότερο εμπόδιο της απελευθέρωσης.

Όταν το 1918 στη Γερμανία, η στρατιωτική κυβέρνηση κατέρρευσε και η πολιτική εξουσία πέρασε στα χέρια των εργατών, χωρίς αυτοί να υφίστανται τον άνωθεν καταναγκασμό μιας κρατικής εξουσίας, ήταν ελεύθεροι να οικοδομήσουν τη δική τους κοινωνική οργάνωση. Παντού έφτιαχναν συμβούλια εργατών και στρατιωτών, εν μέρει απ' μια ενοπλική κατανόηση των εργατών και εν μέρει υπό την επίδραση του ρωσικού παραδείγματος. Αλλά η ανθρώπινη δράση δεν αναποκρίνονταν στη θεωρία που υπήρχε στα κέφια των εργατών, στη θεωρία της δημοκρατίας που είχε εντυπωθεί από τόσα χρόνια σοσιαλδημοκρατικής δίδαξας. Κι αυτή τη θεωρία τώρα οι πολιτικοί και συνδικαλιστές ήγετες τους βάλθηκαν να τους την εξαναπιθαίνουν με κάθε τρόπο. Γι’ αυτούς τους ήγετες, η πολιτική δημοκρατία ήταν το στοιχείο όπου έμνωθαν όπως το ψάρι στο νερό, διακανονίζοντας ζητήματα σαν εκπόνηση της εργατικής τάξης, συζητώντας και αντιδικόντας με τους αντιπάλους τους στη βουλή ή στις αίθουσες των συνδικακίων. Εκείνο που θέλαν δεν ήταν να γίνουν οι εργάτες κύριοι της παραγωγής στη θέση των καπιταλιστών, αλλά να τεθούν οι ιδιοι επικεφαλής του κράτους και της κοινωνίας στη
θέση των αριστοκρατών και καπιταλιστών αξιωματούχων. να πού ήταν 
γι' αυτούς το νόημα και το περιεχόμενο της γερμανικής επανάστασης. 
'Ετσι, έριξαν, μαζί μ' ολόκληρη την αστική τάξη, το σύνθημα της «Εθνο-
συνέλευσης» για τη θέσπιση ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος. Ενά-
ντα στις επαναστατικές ομάδες που υποστήριζαν τη συμβουλιακή οργά-
νοση και μιλούσαν για δικτατορία του προλεταριάτου, αυτοί διακήρυξα-
σαν τη νομική ισότητα όλων των πολιτών, παρουσιάζοντάς την σαν μια 
στοιχείωση απαίτησης δικαιοσύνης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα λεγόμενα 
τους, αν οι εργάτες επέμεναν στα συμβούλια, μπορούσαν κι αυτά να συ-
μπεριληφθούν στο νέο σύνταγμα κι έτσι να αποκτήσουν και νομική υ-
πόσταση. Οι μάζες των εργατών, παραπάνωντας ανάμεσα στα αντιθέτε-
μα συνθήματα κι εξοντάς το κεφάλι τους γεμάτο με τις ιδέες της αστικής 
δημοκρατίας, δεν πρόβαλαν καμία αντίσταση. Με την εκλογή και τη σύ-
γκληση της Εθνοσυνέλευσης στη Βαϊμάρη, η γερμανική αστική τάξη α-
πέκτησε ένα νέο στήριγμα, ένα κέντρο εξουσίας και σχημάτισε κυβέρ
νηση. Έτσι, ξεκίνησε η πορεία των γεγονότων που οδήγησαν τελικά στη 
νίκη του εθνικοσοσιαλισμού.

Κάτι παρόμοιο, αν και σε μικρότερη κλίμακα, συνέβη και με τον εμ-
φύλιο πόλεμο στην Ισπανία, το 1935–19361. Στη βιομηχανική πόλη της 
Βαρκελώνης, οι εργάτες, που όταν εκδηλώθηκε το κίνημα των στρα-

1. Σύμφωνα με τις επίσημες ημερομηνίες, ο πόλεμος της Ισπανίας κράτησε από 
tης 17 Ιουλίου 1936 (ημέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος στο Ισπανικό 
Μαρόκο) μέχρι τις 20 Μαίου 1939 (ημέρα της «παρέλασης της νίκης» των φρα-
νκικών στρατευμάτων στην Μαδρίτη). Στις 21 Ιουλίου 1936, δημοφιλήστηκε η 
«Κεντρική Επιτροπή των Αντιφασιστικών Πολιτοφιλακών της Καταλωνίας», 
που ασκούσε ένα μέρος της πολιτικής εξουσίας (ας αναφέρθει επίσης η υπορε-
pολιάρμην τους τοπικών επιτροπών και Ηνίκας των οποίων ήταν κάποιες παρόμοιες 
με τα γερμανικά εργατικά συμβούλια και κατείχε την τοπική εξουσία). Η «Κεντρική Επιτροπή» 
sυστήφισε όλους τους φιλελεύθερους και εργατικούς πολιτικούς τομείς. 
Η νόμιμη κυβέρνηση της Χειμερινής της Καταλωνίας (ο Καταλανός είχε ένα 
eίδος εσωτερικής αυτονομίας), με επικεφαλής τον Κομπάνος, παρέμεινε λίγο 
από τη βάρος της αλλά, οι επαφές της στις αρχές, επεκτριβάνε από πραγματική ε-
ξουσία. Πάνω στης 26 Σεπτεμβρίου 1936, ο Κομπάνος κατάθεσε να δημοφιλής 
του το «Συμβούλιο της Χειμερινής», στο οποίο συμμετείχαν και επαναστά-

tες ηγέτες (αν και, είναι αλήθεια, όχι οι κυριότεροι). Η «Κεντρική Επιτροπή» ε-
ξαφανίστηκε. Φαίνεται πως εδώ ο Πάγκουκ οπανίστηση και του γεγονός. Υ-
πενθομίζουμε ότι οι αναρχικοί μπήκαν στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης 
στις 4 Νοεμβρίου 1936. Στις 2–6 Μαίου 1937 αυτή η κεντρική κυβέρνηση έστει-
λε στρατεύματα εναντίον τους εξεγερμένους εργατών της Βαρκελώνης. (Σημ. της 
γαλ. έκδ.) Bl. Ρούντολφ Ρόκερ—CNT—FAI, Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος,  
Ανατολίας της Ισπανικής Επανάστασης, και Βέρνον Ρίτσαρντς, Διάγραμα από την 
Ισπανική Επανάσταση, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 1996 (Σ.τ.Ε).
ηγών, κατέλαβαν εξ εφόδου τους στρατάνες και πήραν τους στρατιώτες με το μέρος τους, έγιναν κύριοι της πόλης. Οι ένοπλες ομάδες τους κυμαρρωγούσαν στους δρόμους, διατηρούσαν την τάξη, φρόντιζαν για τον ασφαλισμό και, ενώ τα κυρίωτα εργοστάσια λειτουργούσαν υπό τον ελέγχο των συνδικάτων τους, διεξήγαγαν τον πόλεμο με τα φασιστικά στρατεύματα στις γειτονικές επαρχίες. Στη συνέχεια, οι ηγέτες τους μπήκαν στη δημοκρατική κυβέρνηση της Καταλωνίας, που περιλάμβανε αστός δημοκράτες σε συμμαχία με σοσιαλιστές και κομμουνιστές πολιτικούς. Αυτό σήμανε ότι οι εργάτες, αντί να αγωνιστούν για την τάξη τους, συμβιβάστηκαν και υποχώρησαν υπέρ της κοινής υπόθεσης. Έχοντας εξασθενίσει από τις δημοκρατικές ψευδοπροπέδες και τις εσωτερικές διχογνωμίες, η αντίσταση τους συντρίφτηκε από τα στρατεύματα της καταλωνικής κυβέρνησης. Και πολύ γρήγορα, σαν σύμβολο της αποκατάστασης της αστικής νομιμότητας, μπορούσε κανείς να δει, όπως και στους παλιούς καρπούς, τις γυναίκες των εργατών να σχηματίζουν ουρές μπροστά στους φούρνους και να κακοποιούνται από την εφίππη αστυνομία. Η εργατική τάξη για μια ακόμα φορά βρισκόταν υποστηριμένη κι αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την κατάρρευση της δημοκρατίας και την τελική εγκαθίδρυση της δικτατορίας των στρατιωτικών ηγέτων.

Σε καρπούς κοινωνικής κρίσης και πολιτικής επανάστασης, όταν η κυβέρνηση καταρρέει, η εξουσία περνάει στα χέρια των εργαζομένων μαζί και τότε τίθεται για τις κατέχουσες τάξεις, για τον καπιταλισμό, το πρόβλημα πώς να την αποπάσονται από τα χέρια τους. Έτσι, συνέβη στο παρελθόν, έτσι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Η δημοκρατία είναι το μέσο, το κατάλληλο όργανο πειθός. Η επιχειρηματολογία της τυπικής και νομικής ισότητας πρέπει να παρακινήσει τους εργάτες να εγκαταλείψουν την εξουσία τους και να αφήσουν την οργάνωση τους να ενσωματωθεί σαν υποδεέστερο εξάρτημα στην κρατική δομή.

Ενάντια σ’ αυτά, οι εργάτες πρέπει να διατηρούν την ακλόνητη πε- ποίθηση ότι η συμβουλιακή οργάνωση είναι μια ανώτερη και τελευταία μορφή ισότητας. Η συμβουλιακή οργάνωση πραγματοποιεί την κοινωνική ισότητα: είναι η μορφή ισότητας που προαρμοσμένη σε μια κοινωνία που είναι συνειδητός κύριος της παραγωγής και της ζωής. Θα μπορούσα σ’ αυτό το σημείο να ερωτηθεί αν ο όρος «δημοκρατία» ταιριάζει εδώ, στη στιγμή που η κατάληξη του («κρατία») υποδηλώνει τη βιαστική επιβολή η οποία δεν υπάρχει σ’ αυτή την περίπτωση. Μολονότι τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με το σύνολο, δεν υπάρχει κυβέρνηση υπεράνω του λαού, η κυβέρνηση είναι ο ίδιος ο λαός. Η συμβουλιακή οργάνωση είναι αν- κριβώς το μέσο με το οποίο η εργαζόμενη ανθρώποτητα, χωρίς να χρειάζεται κυβέρνηση που να την διοικεί, οργανώνει τις ζωτικές της δραστη- ριότητες. Αν λοιπόν παραμένουμε προσκολλημένοι στη συναισθηματική αξία που ανέκαθεν αποδίδεται στη λέξη δημοκρατία, μπορούμε να πούμε ότι η συμβουλιακή οργάνωση αντιπροσωπεύει την ανώτερη μορφή δημο- κρατίας, την αληθινή δημοκρατία της εργασίας. Η πολιτική δημοκρατία,
η-αστική δημοκρατία, στην καλύτερη περίπτωση δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από μια τυπική δημοκρατία. Δίνει τα ίδια νομικά δικαιώματα στον καθένα, αλλά δεν νοιάζεται αν αυτό συνεπάγεται μια βιοτική ασφάλεια, γιατί δεν αφορά την οικονομική ζωή, την παραγωγή. Ο εργάτης έχει το δικαίωμα να πουλήσει την εργασιακή του δύναμη, αλλά δεν είναι βέβαιος ότι θα κατορθώσει να την πουλήσει. Η συμβουλιακή δημοκρατία, αντίθετα, είναι πραγματική δημοκρατία εφόσον εξασφαλίζει τη ζωή όλων των συνεργαζόμενων παραγωγών, που είναι ελεύθεροι και ισότιμοι αφέντες των πηγών της ζωής τους. Το ισότιμο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων δεν χρειάζεται να εξασφαλιστεί με κάποια τυπική κανονιστική παράγραφο. Πραγματοποιείται στο γεγονός ότι η εργασία ρυθμίζεται παντού απ’ αυτούς που την κάνουν. Τα παράτασι που δεν συμμετέχουν στην παραγωγή αποκλείονται αυτόματα από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί έλεγχος δημοκρατίας εκείνο που τους αποκλείει δεν είναι το άτομο τους αλλά η λειτουργία τους.

Συνά, υποστηρίζεται ότι στον σύγχρονο κόσμο η κρίσιμη διαμάχη είναι μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας και ότι η εργατική τάξη οφείλει να ρίξει όλο το βάρος της υπέρ της δημοκρατίας. Το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της αντίληψης είναι η διχογνωμία των καπιταλιστών για το αν η κυριαρχία του καπιταλισμού διατηρείται καλύτερα με την ήπια και απατηλή δημοκρατία ή με τον σκληρό δικτατορικό καταναγκασμό. Πρόκειται για το παλιό πρόβλημα κατά πόσον οι ατίθασοι σκλάβοι χαλιναγωγούνται καλύτερα με την καλοσύνη ή με την τρομοκρατία. Οι σκλάβοι, αν τους ρωτούσαν, θα προτιμούσαν φυσικά την καλή μεταχείριση από την τρομοκρατία. Αλλά αν αφήνονταν να εξαπατηθούν μέχρι του στιγμής να συγχέουν την ήπια σκλαβιά με την ελευθερία, αυτό θα ήταν ο λέθριο για την υπόθεση της ελευθερίας τους. Για την εργατική τάξη, το πραγματικό δίλημμα είναι σήμερα ανάμεσα στη συμβουλιακή οργάνωση, την αληθινή δημοκρατία της εργασίας και την επιφανειακή, απατηλή αστική δημοκρατία –οι εργάτες μετατοπίζουν τον αγώνα από την πολιτική μορφή στο οικονομικό περιεχόμενο. Η μάλλον –εφόσον η πολιτική είναι μόνο μορφή και μέσο για την οικονομία– αντικαθιστούν το ηχηρό πολιτικό σύνθημα με την επαναστατική πολιτική πράξη, την κατάληψη των μέσων παραγωγής. Το σύνθημα της πολιτικής δημοκρατίας χρησιμεύει στο να αποσπάει την προσοχή των εργατών από τον πραγματικό τους στόχο. Εναπόκειται στους εργάτες να δώσουν στο μεγάλο ζήτημα που συγκλονίζει τώρα την κοινωνία την αληθινή του έκφραση, προβάλλοντας την αρχή της συμβουλιακής οργάνωσης, της πραγματικής δημοκρατίας της εργασίας.
7. Ο φασισμός

Ο φασισμός ήταν η απάντηση του καπιταλιστικού κόσμου στη σοσιαλιστική πρόκληση. Ο σοσιαλισμός διακήρυξε ότι η παγκόσμια επανάσταση θα απελευθέρωσε τους εργάτες από την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Ο καπιταλισμός απάντησε με μια εθνική επανάσταση που τους καθυστέρησε σε μια ακόμα βαρύτερη εκμετάλλευση. Η σοσιαλιστική εργατική τάξη πίστευε πως μπορούσε να νικήσει το αστικό καθεστώς, χρησιμοποιώντας το ίδιο το αστικό δίκαιο και τον αστικό νόμο. Η αστική τάξη απάντησε ποδοπατώντας το δίκαιο και το νόμο. Οι σοσιαλιστές εργάτες μιλούσαν για μια σχεδιοποιημένη και οργανωμένη παραγωγή που θα έβαζε τέλος στον καπιταλισμό. Οι καπιταλιστές απάντησαν με μια οργάνωση του καπιταλισμού η οποία τον έκανε ισχυρότερο παρά ποτέ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο καπιταλισμός βρισκόταν στην άμεση και φαινομενικά δεν μπορούσε παρά μόνο να επιμένει την πρόοδο του σοσιαλισμού. Με τον φασισμό, πέρασε συνειδητά στην επίθεση.

Οι νέες πολιτικές ιδέες και συστήματα που υποδηλώνονται με τον όρο φασισμός, έναν όρο ιταλικής προέλευσης, είναι προϊόν της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης. Η άνοδος του μεγάλου κεφαλαίου, η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων, η καθυστέρηση του μικρού κεφαλαίου, ο σχηματισμός των κονσέρν και των τραστ, η συγκέντρωση του τραπεζικού κεφαλαίου και η κυριαρχία του επί της βιομηχανίας, είχαν σαν αποτέλεσμα να συγκέντρωσε μια ολοένα μεγαλύτερη ισχύ στα χέρια ενός ολοένα μικρότερου αριθμού χρηματιστηρίων και βιομηχανικών μεγαστάνων. Η παγκόσμια οικονομία και η κοινωνία στο σύνολό της κυριαρχούνταν σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό από μικρές ομάδες ανταγωνιζόμενων μεγάλων καπιταλιστών, που ήταν άλλοτε κερδοσκόποι του χρηματιστηρίου κι άλλοτε αποφασιστικοί και οξυδερκείς επιχειρηματίες, οι οποίοι σπάνια είχαν ηθικούς ενδοιασμούς και πάντοτε ήταν δραστηριοί και δυναμικοί.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, αυτές οι οικονομικές μεταβολές προκάλεσαν μια αντίστοιχη μεταβολή και στις ιδέες. Η θεωρία της ισότητας των ανθρώπων, που είχε κληρονομηθεί από τον ανερχόμενο καπιταλισμό με την πληθώρα τους ισότιμων επιχειρηματιών, παραχώρησε τη θέση της στη θεωρία της ανισότητας. Η λατρεία της επιτυχίας και ο θαυμασμός για την ισχυρή προσωπικότητα που οδηγεί και ποδοπατά τους κοινώς ανθρώπους -κάτι που εκφράστηκε παραμορφωμένα και στον Υπεράνθρωπο του Νιτσε- αντανακλά τις πραγματικότητες του νέου καπιταλισμού. Οι άχρηστες του κεφαλαίου, που έγιναν κυριαρχοί μέσω της επιτυχίας στην κερδοσκοπία και την απάτη, μέσω της χρεοκοπίας απειράθμισαν μικρών, εκδηλώνοντας τάρα σαν «μεγάλους άνθρωπους». Ταυτόχρονα, κάθε αναφορά στις «μάζες» εξευλείζει από περιφρόνηση. Μ' αυτό τον τρόπο, οι καταδυναμούμενοι μικροστοί, εξαιρητικοί, χωρίς κοινωνική δύναμη και βλέψεις, ολότηλα απορροφημένοι σε ηλίθιες διασκεδάσεις, καθώς και οι εργαζόμενες μάζες χωρίς ταξική συνείδηση που ζούν
μέσα σε ανάλογες συνθήκες, είναι εκείνοι που χρησιμεύουν σαν πρώτο
πο της άβολης, στερημένης από πνεύμα και προσωπικότητα μάζας που
eίναι προορισμένη να καθοδηγείται και να διοικείται από ισχυρούς ηγέ-

tες.

Στην πολιτική, η ιδία προοπτική εμφανίζεται με μια απομάκρυνση
από τη δημοκρατία. Η κυβερνικία επί του κεφαλαίου συνεπάγεται την κυ-
βερνικία επί της κυβέρνησης και η άμεση κυβερνικία επί της κυβέρνησης
παρουσιάζεται σαν φυσικό δικαίωμα των οικονομικών αφεντών. Τα η-
νοβούλια ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν για να συγκαλυφθεί, με ένα
χειμάρρο ρητορείων, η κυβερνικία του μεγάλου κεφαλαίου πίσω από την
πρόσωπη του αυτοκαθορισμού του λαού. Ετσι, η υποκριτική γλώσσα των
πολιτικών, η έλλειψη αρχών, τα πρόστιχα παρασκηνιακά παζαρέματα, ε-
νισχύουν στους παρατηρητές, που έχουν κριτική διάθεση αλλά άγνοια
tων βαθύτερων αιτίων, την πεποίθηση ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα
τέλμα διαφθοράς και η δημοκρατία χίμαιρα, ότι και στην πολιτική επί-
σης, η ισχυρή προοπτικότητα πρέπει να επικρατήσει σαν ανεξάρτητη
αρχηγός του κράτους.

Ένα άλλο επακόλουθο του σύγχρονου καπιταλισμού ήταν το αντα-
νόμενο πνεύμα βίας. Ενώ στην εποχή της ανόδου του καπιταλισμού όλοι
μιλούσαν για ελεύθερο εμπόριο, παγκόσμια ειρήνη και συνεργασία των
λαών, η πραγματικότητα σύντομα έφερε τον πόλεμο μεταξύ των νέων και
tων παλιών καπιταλιστικών δυνάμεων. Η ανάγκη επέκτασης σε ξένες η-
πείρος υπερ η μεγάλο κεφάλαιο σε ένα λυσσαλέο αγάνα για την παγκό-
σιμα κυβερνικία και τις αποικίες. Τώρα η βίαια καθυστέρηση, η θηριώδης
eξόντωση και η βάρβαρη εκμετάλλευση των εγχρωμών φυλών υποστηρί-
ζονται από τη θεωρία της ανοσοπότητας της λευκής φυλής, η οποία είναι
προορισμένη να τις εξουσιάσει και να τις εκπολιτιστεί και έχει το δικαίω-
μα να εκμεταλλευτεί τον φυσικό πλούτο όπου κι αν βρίσκεται. Τώρα οι
ιδέες του μεγαλείου, της ισχύος, της παγκόσμιας κυβερνικίας κάθε έθνους
αντικαθιστούν τα παλιά ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας και της πα-
γκόσμιας ειρήνης. Ο ανθρωπισμός χλευάζεται σαν αναχρονιστική μαλακ-
κότητα: μόνο η δύναμη και η βία μπορούν να φέρουν το μεγαλείο.

Ετσι τα πνευματικά στοιχεία ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού
συστήματος αναπτύχθηκαν σιωπηρά, αλλά ήταν παντού εμφανή στις δια-
θέσεις και στις γνώμες της άρχουσας τάξης και των εκπροσώπων της.
Για να τεθούν απροκάλυπτα σε ενέργεια και να κυριαρχήσουν, ήταν απα-
ρατητοί οι ισχυροί κλώνισμοι του παγκόσμιου πολέμου με τα συνακό-
λογα δείνα και το χάος. Συχνά, υποστηρίζεται πως ο φασισμός είναι η
αυθεντική πολιτική θεωρία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό δεν είναι αλή-
θεια: η Αμερική δείχνει ότι η απρόσκοπτη κυβερνική του μπορεί να εξα-
σφαλιστεί αποτελεσματικά με την πολιτική δημοκρατία. Αν όμως,
στον αγώνα του για άνοδο, καμφθεί απέναντι σε ένα ισχυρότερο εχθρό, ή
αν απειληθεί από μια ατίθαση εργατική τάξη, θα χρειαστούν δυναμικότε-

184
ροι και βιαίτεροι τρόποι κυριαρχίας. Ο φαισισμός είναι το πολιτικό σύ-
στημα του μεγάλου κεφαλαίου όταν βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. 
Δεν δημιουργείται συνειδητά και προμελετημένα: ξεπεράθηκε στην πράξη 
μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις και η θεωρία ακολούθησε αργότερα.
Στην Ιταλία, η μεταπολεμική κρίση και υφέση είχαν προκαλέσει τη 
δυσαρέσκεια της αστικής τάξης, που οι εθνικές της ελπίδες είχαν 
dιαψευστεί, αναζητούντας την ενεργητικότητα των εργατών, που ε- 
μπνέονταν από τη ρωσική και τη γερμανική επανάσταση. Οι απεργίες 
dεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, γιατί οι τιμές ανέβαιναν αδιάκοπα στα ύ-
ψη. Η απαίτηση του εργατικού ελέγχου, που εμπνεύστηκαν από τις ιδέες 
των επαναστατών συνδικαλιστών και των μπολητικών, οδήγησε σε κα-
tαλήψεις εργοστασίων τις οποίες δεν μπόρεσε να εμποδίσει η αδύναμη 
και παραπλανούσα κυβέρνηση. Καινούργιωσαν οι επανάσταση, αλλά ήταν μό-
νο ένα ομοιόμορφη της. Οι εργάτες, χωρίς καθαρή αντίληψη και στόχους, 
dεν ήξεραν τι να κάνουν στη συνέχεια. Προσπάθησαν μάταια να συνεχί-
σουν την παραγωγή για την αγορά μέσω ενός είδους παραγωγικών συνε-
tαιρισμών. Μετά όμως από μια συμφωνία μεταξύ των συνδικάτων και των 
εργοδότων, εγκατέλειψαν ειρηνικά τα εργοστάσια1.
Αλλά το πράγμα δεν τέλειωσε εκεί. Η αστική τάξη, που για μια 
στιγμή είχε πανικοβληθεί, που είχε θηγεί στο βαθύτερο είναι της, τότε 
pου η περιφρόνηση διαδιήρεσε τον φόβο διηγούσε για εκδίκηση και άρ-
xισε να οργανώνει την άμεση δράση της. Διάφορες συμμορίες 
θερμότατων και μαχητικών νεαρών μικροαστών, διαπαιδαγωγημένων με 
έντονα εθνικιστικά αισθήματα, γεμάτων από ενοπλικότατες μύσες ενάντια 
stους εργάτες, τα συνδικάτα τους, τους συνεταιρισμούς τους και τον σο-
σιαλισμό τους, ενθαρρύνονταν από την αστική τάξη και τους γαιοκτήμο-
νες που τους προμήνυεν όπλα και στολές, εξελέγησαν να εκπροσωπεί 
τρομοκρατίας. Κατέστρεφαν τις αίθουσες συγκέντρωσης των εργατών, 
χτυπούσαν τους ηγέτες τους, λεηλατούσαν και πυρηνοποίον τους συνε-
tαιρισμούς και τα γραφεία των εφημερίδων και έκαναν επιθέτης εναντίο-
n των συγκεντρώσεων, πρότα στις μικρές πόλεις αλλά σιγά—σιγά και 
stις μεγάλες. Οι εργάτες δεν είχαν κανένα μέσο αποτελεσματικής απά-
tησης. Εθειμένοι στην ειρηνική οργανωτική δουλειά υπό την προστά-
σια του νόμου, παραδομένοι στον κοινοβουλευτικό και τον συνδικαλι-
stικό αγώνα, ήταν αδύναμοι απέναντι στις νέες μορφές βίας.
Σύντομα, οι φαισιστικές ομάδες συσπειρώθηκαν σε μια ισχυρότερη 
οργάνωση, το φαισιστικό κόμμα, που προσέλκυσε σε σολεύονες μεγαλύτερο 
βαθμό τους θερμότατων νέων της αστικής τάξης και του στράτου των

1. Σε γενικές γραμμές, η περιοδός της κατάληψης των εργοστασίων εκτείνεται 
άπο τα τέλη Αυγούστου του 1920 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1920. Η συμ-
φωνία που υπογράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1920 από την εργοδοσία και τα 
sυνδικάτα, αναγνώριζε την "αρχή" του εργατικού ελέγχου. Πιστεύοντας πως νι-
κησαν, οι εργάτες... εγκατέλειψαν τα εργοστάσια. (Σημ. της γαλλ. έκδ.)
διανοούμενων. Πράγματι, αυτές οι τάξεις είδαν στον φαισισμό τη σωτηρία από τον επικείμενο κίνδυνο του σοσιαλισμού. Τάρα οι ταραχές μετατράπηκαν σε συστηματική καταστροφή και εξαφάνιση όλων όσα είχαν φτάσει οι εργάτες, τα χτυπήματα μετατράπηκαν σε ατιμώρητους φόνους κορυφαίων σοσιαλιστών. Οταν τελικά οι φίλελευθεροί υποψήφιοι έκαναν μερικές διαστατικές απόπειρες καταστολής των εγκλημάτων, εκδόθηκαν υπό την απελή του εμφυλίου πολέμου και στη θέση τους διορίστηκαν οι ηγέτες του φαισισμού που έγιναν κύριοι του κράτους. Μια ενεργητική οργανωμένη μειονητική είχε επιβάλει τη θέληση της σε μια παθητική πλειοψηφία. Επεξεργάζεται για επανάσταση η άρχοντας τάξη ήταν η ιδιαίτερα απαγορευόμενη διαστατική διαφθορά των ανθρωπών της. Τα οποία διακήρυζαν νέες πολιτικές αρχές.

Εκείνο τον καιρό διατυπώθηκε και η φαισιστική θεωρία. Οι θεμελιώδεις ιδέες της ήταν η εξουσία και η υπακοή. Υπέρτατος στόχος, όλες οι καλές των πολιτών, αλλά το καλό του κράτους. Το κράτος, ενσαρκώντας την κοινότητα, βρίσκεται υπεράνω του συνόλου των πολιτών. Είναι μια ύπαστη οντότητα, που δεν αντλεί την εξουσία της από τη θέληση των πολιτών αλλά αυτοδικαιώσεις. Επομένως, η μορφή της διακυβέρνησης δεν είναι η δημοκρατία, αλλά η δικτατορία. Πάνω από τους υπηκόους βρίσκονται οι φορείς της εξουσίας, οι ισχυροί και πάνω απ' όλους -τυπικά τουλάχιστον- ο πανίσχυρος δικτάτορας, ο Ηγέτης.

Η δικτατορία αυτή μόνο στις εξωτερικές μορφές της μοιάζει με τους αρχαίους ασιατικούς δεσποτισμούς που καταδυνάστευαν αγροτικούς λαούς ή με την απολυταρχία της Ευρώπης πριν από μερικούς αιώνες. Αυτές οι πρατόγονες μοναρχικές διακυβέρνησεις, με τη στοιχειώδη οργάνωσή τους, σύντομα αποδείχτηκαν αδύναμες απέναντι στην ανερχόμενη κοινωνική ισχύ του κοππαλισμού. Ο νέος δεσποτισμός, που είναι προϊόν του ανεπτυγμένου κοππαλισμού, διαθέτει όλη τη δύναμη της ιστικής τάξης, όλες τις εκλεκτυσμένες μεθόδους της σύγχρονης τεχνικής και οργάνωσης. Αποτελεί πρόοδο, όχι οποιοδήποτε-δεν αποτελεί επάνω στην παλιά άξεσθη βαρβαρότητα, αλλά προχώρημα σε μια ανώτερη και πιο εκλεκτυσμένη βαρβαρότητα. Αν φαίνεται σαν οποιοδήποτε, ο λόγος είναι ότι ο κοππαλισμός, που στην εποχή της ανάδομο του δημιουργήσει την πνευματική μας ανιχνεία της ανθρωπότητας, τώρα διαγώνιει σαν παγιδευμένος λύκος.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου πολιτικού συστήματος είναι η ύπαρξη του Κόμματος ως στρατηγμάτος και δύναμης κρούσης της δικτατορίας. Όπως ο προκάτοχος και υπόδειγμα του, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, αποτελεί τη σωματοφυλακή της νέας κυβέρνησης. Γεννήθηκε ανεξάρτητα από την κυβέρνηση ή ακόμα και εναντίον της, α-

1. Η άνοδος του Μουσσολίνι στην εξουσία χρονολογείται από το 1922. (Σημ. της γαλλ. έκδ.)

186
πό τις βαθύτερες δυνάμεις της κοινωνίας, κατέκτησε το κράτος και συγ-
χανεύτηκε μαζί του σ’ ένα ενιαίο όργανο κυριαρχίας. Περιλαμβάνει κυ-
rίως μικροαστικά στοιχεία, με περισσότερη τραχύτητα και λιγότερη πνευματική καλλιέργεια και αυτοσυγκράτηση από την ιδία την αστική τάξη, με διακατική επιθυμία αναρρίχησης στις ανάτερες θέσεις, με έντονο εθνικισμό και ταξικό μίσος εναντίον των εργατών. Αυτοί έσχιζον από την ομοιόμορφη μάζα των πολιτών και ήρθαν στο προσκήνιο σαν οργα-
νισμένη ομάδα μαχητικών και φανατισμένων εθελοντών, πρόθυμοι για κάθε βιασύνη και υπάκουον στους ηγέτες τους με πνεύμα στρατιωτικής 
πειθαρχίας. Όταν οι ηγέτες έγιναν κύριοι του κράτους, αυτοί έγιναν ένα 
ιδιαίτερο όργανο της κυβέρνησης, προκειμένου με ειδικά δικαιώματα και 
προνόμια. Κάνουν ότι υπερβαίνουν τον κύκλο καθηκόντων των αξιωμα-
tουχών, κάνουν τη βράβικη δουλειά της διοίκησης και της εκδίκησης, είναι 
συγχρόνως μυστική αυτοκυρία, κατάσκοποι και όργανα προσαγάνδας. 
Σαν αφοσιωμένη ημιεπίσημη δύναμη με απροσδιοριστες αρμοδιότητες, 
ekφοβίζουν τον πληθυσμό. Η δικτατορία διατηρείται μόνο με την τρομο-
κρατία τους.

Ταυτόχρονα, η άλλη όψη του νομίσματος είναι η πλήρης αδυναμία 
tων πολιτών, που δεν έχουν καμιά επιρροή στην κυβέρνηση. Τα κοινο-
βούλια μπορεί να συγκαλούνται, αλλά μόνο για να ακούσουν και να χει-
ροκροτήσουν τους λόγους και τις διακήρυξεις των ηγετών, όχι για να συ-
ζητήσουν και να αποφασίσουν. Ολές οι αποφάσεις παίρνονται στις κλει-
στές συγκέντρώσεις των κομματικών αρχηγών. Βέβαια, αυτό συνήθως 
συνέβαινε και στον κοινοβουλευτισμό-ώμος γίνοντας μυστικά και δημοσί-
ως διαψευδόταν, ενώ πάντα υπήρχε κάποιος έλεγχος μέσω της διαμάχης 
tων κομμάτων και της δημόσιας κριτικής. Αυτά τέρα είναι ανύπαρκτα. Ό-
λα τα κόμματα, εκτός από το ένα και μοναδικό, έχουν απογοητευτεί και οι 
tέως ηγέτες τους ζουν εξορίστοι. Ολές οι εφημερίδες βρίσκονται στα χέ-
ρια του Κόμματος, κάθε δημοσίητη υπόκειται στον έλεγχο του, η ελευ-
θερία του λόγου έχει καταρρηθεί. Η παλιά πηγή εξουσίας του κοινοβου-
λίου, ο οικονομικός ελέγχος που ασκούσε στην κυβέρνηση με την υπερ-
ψήφιση ή καταψήφιση των κονδυλίων, έχει κι αυτή εξαφανιστεί. Η κυ-
βέρνηση διαθέτει κατά βούληση όλα τα κρατικά έσοδα χωρίς καμιά λο-
γοδοσία μπορεί να ξεδώσει άγνωστα και απεριόριστα ποσά για κομμα-
τικούς σκοπούς, για προπαγάνδα ή για στιθικές άλλο.

Η κρατική εξουσία είναι τέρα επιφορτισμένη με την οικονομική ζω-
ή, υποτάσσοντας την ταυτόχρονα στους δικούς της σκοπούς. Σε μια χώρα 
όπου ο καπιταλισμός βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη, αυτό σημαίνει συ-
νεργασία με το μεγάλο κεφάλαιο, όχι πια κρυφά όπως παλιότερα, αλλά 
sαν κάτι το κανονικό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ευνοούνται με επιχορη-
gήσεις και κρατικές παραγγελίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες ενεργοποιού-
νται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, η παλιά οκνηρία εξαφανίζεται και οι ξένοι τουρίστες σπεύδουν να 
ekθείζουν το νέο καθεστώς επείδη τα τραίνα φτάνουν στην άρα τους.
Οι μικρές επιχειρήσεις οργανώνονται σε «συντεχνίες», όπου οι εργοδότες και οι διευθυντές συνεργάζονται με τους κρατικούς αξιωματούχους που ελέγχουν τα πάντα. Αυτός ο «κορπορατισμός» προβάλλεται σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος σε αντίθεση προς τον κοινοβουλευτικό· στη θέση της απατηλής φλογάρης των αναρμόδιων πολιτικών, τοποθετείται η συζήτηση των ειδημόνων και οι συμβουλές των ανθρώπων που βρίσκονται πράγματι στον κόσμο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, η εργασία αναγνωρίζεται σαν βάση της κοινωνίας – η καπηλιατική εργασία, φυσικά.

Το φασιστικό κράτος ενισχύει με τις ρυθμίσεις του την οικονομική δύναμη του μεγάλου κεφαλαίου εις βάρος της μικρής επιχείρησης. Τα οικονομικά μέσα του μεγάλου κεφαλαίου για την επιβολή της θέλησής του ποτέ δεν είναι τελείως επαρκή. Σ’ ένα ελεύθερο κράτος, διαρκώς προβάλλουν μικροί ανταγωνιστές που αντιπασσόνται στους μεγάλους, αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συμβανίες και διαταραχούν την απερισπαστή εκμετάλλευση των πελατών. Στον φασισμό όμως οφείλουν να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί στις «συντεχνίες» με βάση τα ισχυρότερα συμφέροντα και έχουν αποκτήσει νομική ισχύ με κυβερνητικό διάταγμα. Έτσι, όλη η οικονομική ζωή υποτάσσεται πληρέστερα στο μεγάλο κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα, η εργατική τάξη γίνεται ανίσχυρη. Ο ταξικός πόλεμος φυσικά «καταργείται». Στο εργοστάσιο, άλλοι πια συνεργάζονται σαν συνάδελφοι στην υπηρεσία της κοινότητας. Ο πρώην διευθυντής έχει γίνει κι αυτός εργάτης και συνάδελφος, καθώς όμως είναι ο αρχηγός, περιβλημένος με εξουσία, οι διαταγές του πρέπει να υπακούονται από τους άλλους εργάτες. Τα συνδικάτα, όντας δρώμανα γι' αυτά, έχουν φυσικά απαγορευτεί. Οι εργάτες δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν για τα συμφέροντά τους. Η κρατική εξουσία φροντίζει γι' αυτούς και σ' αυτήν πρέπει να απευθύνονται τα παράπονά τους – που συνήθως εξουδετερώνονται από τη μεγαλύτερη προσωπική επιρροή των εργοδότων. Έτσι, η χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου ήταν αναπόφευκτη. Σε αντιστάθμιση, οι εργάτες, που τώρα είχαν ενταχθεί σε φασιστικές οργανώσεις με διορισμένα κομματικά μέλη σαν δικτατορικούς ηγέτες, απολάμβαναν βαρύγδουσες ομιλίες για το μεγαλείο της εργασίας, που για πρώτη φορά αναγνωρίζονταν η αξία της. Για το κεφάλαιο τώρα οι καρποί ήταν καλοί και υπόσχονταν μεγάλη ανάπτυξη και υψηλή κέρδη, παρά τον ενοχλητικό μερικός φορές έλεγχο αμαθών φασιστών αξιωματούχων που ζητούσαν το μερίδιο τους. Οι καπιταλιστές των όλων χερών, που αντιμετώπιζαν ταραχές και απεργίες, εβλεπαν με φόβο την κοινωνική ειρήνη της ιταλικής βιομηχανίας.

Στο φασιστικό καθεστώς, ο εθνικισμός προβάλλει συνειδητότερα απ' όπου άλλων σαν κυρίαρχη ιδεολογία, γιατί προσφέρει μια βάση στη θεωρία και πρακτική της κρατικής παντοδυναμίας. Το κράτος εί-
ναι η ενσάρκωση, το οργανο του έθνους και αποβλέπει στο εθνικό μεγαλείο. Για την αύξηση της ισχύος που απαιτεί η παγκόσμια καπιταλιστική διαμάχη, ο φασισμός είναι από πολλές απόψεις ανάτερος από τα άλλα πολιτικά συστήματα. Τα εθνικά αισθήματα και η εθνική έπαρση καλλιεργούνται με όλες τις δυνάμεις της πληρωμένης από το κράτος προπαγάνδας. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι εκτελείχονταν σαν ένδοξοι πρόγονοι, ο αυτοκράτορας Αυγούστος εξυμνείται σαν μέγας Ιταλός, η Μεσογέιας αποκαλείται Mare Nostrum ("Θάλασσα μας"). Η δόξα της αρχαίας Ρώμης πρέπει να παλινορθωθεί. Ταυτόχρονα, οικοδομείται η στρατιωτική ισχύς. Η πολιτική βιομηχανία προωθείται και επιχορηγείται. Η έλλειψη κάθε δημοσίου ελέγχου επιτρέπει στην κυβέρνηση να ξεδεχείται μονοτικά για εξοπλισμός όσα λεφτά θέλει. Η κυβέρνηση και η αστική τάξη της Ιταλίας έγιναν μεγαλόσχημες και επιθετικές. Τη χώρα τους δεν την ήθελαν πια να θαυμάζεται σαν μουσείο αρχαίας τέχνης, αλλά να γίνεται σεβαστή σαν σύγχρονα χώρα εργοστασίων και κανονιών.

Για πολλά χρόνια, η Ιταλία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, μαζί με τη Ρωσία, που είχε δικτατορική κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν μπορούσε να θεωρείται απόρροια ιδιομορφών και τυχαίων συνθηκών που επικρατούσαν στην Ιταλία. Αλλά στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλες χώρες. Στην Πορτογαλία, μετά από πολλούς διαπληκτισμούς μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των εξωστρεφέντων, οι στρατηγοί κατέλαβαν την εξουσία. Νωθόντας όμως ανίκανο να επιλύσουν τα πολυάριθμα οικονομικά προβλήματα, διόρισαν έναν καθηγητή οικονομίας, γνωστό για τις φαινομενικές του ιδέες, για να κυβερνήσει σαν δικτάτορας από τη θέση του πρωθυπουργού. Αυτός εγκαθίδρυσε τον κορκοκατασκευάστη θέση του κοινοβουλευτικού και εκθεσιάστηκε πολύ για την πάγια σταθερότητα της διακυβέρνησης του. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Πορτογαλίας βρισκόταν στο στάδιο του μικρού κεφαλαίου, φαίνεται από το ότι η πιο εγκαταστατική μεταρρύθμιση του ήταν η εξουσιοδότηση πόρων με την περικοπή των κρατικών δαπανών.

Τόσος φαινεί αντιφατικό το ότι ο φασισμός, αν και προϊόν του μεγάλου κεφαλαίου, επικράτησε σε καθυστερημένες χώρες, ενώ οι χώρες με μεγαλύτερη ανάπτυξη του μεγάλου κεφαλαίου του απέρριπταν. Ομως αυτό...
εξηγείται εύκολα αν ληφθεί υπόψη ότι ο δημοκρατικός κοινοβουλευτισμός αποτελεί την καλύτερη συγκάλυψη της κυριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου. Το σύστημα της διακυβέρνησής δεν συνδέεται αυτομάτως με το σύστημα της οικονομίας. Το οικονομικό σύστημα καθορίζει τις ιδέες, τις επιθυμίες, τους στόχους και στη συνέχεια, οι άνθρωποι, μ’ αυτούς τους στόχους κατά νου, προσαρμόζουν το πολιτικό τους σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους. Οι ιδέες της δικτατορίας, της κυριαρχίας ολίγων ισχυρών ατόμων, συναντούν την αντίθεση άλλων ισχυρών κοινωνικών δυνάμεων σε χώρες όπου κυριαρχεί το μεγάλο κεφαλαίο. Κι όμως έχουν εντυπωσιακή απόχρηση σε μακρινές περιοχές, όπου η κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου δεν είναι τίποτα παραπάνω από την προοπτική μιας μελλοντικής ανάπτυξης.

Στις καθυστερημένες χώρες, όταν ο κapitalισμός αρχίζει να προκύπτει και να επηρεάζει τα πνεύματα, σημειώνεται μια μίμηση των πολιτικών μορφών των προηγμένων χωρών. Έτσι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο κοινοβουλευτισμός ακολούθησε μια θρηματική πορεία σ’ ολόκληρο τον κόσμο, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, στην Ανατολή, στη Νότια Αμερική, αν και μερικές φορές σαν παραδείγματα. Πίσω από τα κοινοβούλια αυτά δεν βρισκόταν μια ισχυρή αστική τάξη που να τα χρησιμοποιήσει σαν οργανό της, ο πληθυσμός αποτρέπτονταν από μεγάλους γαιοκτήμονες και μικρούς αγρότες, τεχνίτες και μικρόμερους, με τοπικά κυρίαρχα συμφέροντα. Τα κοινοβούλια κυριαρχήθηκαν από κομματικός ρόλος που πλούτιζε την χώρα στη δημιουργία μονοπαλικών καταστάσεων, από δικηγόρους και στρατηγούς που εγκαθιστούν τους υπουργικούς θόκους και μοίραζαν καλοκαιρινά πόστα στους φίλους τους, από διανοουμένους που κερδοσκοπούσαν εκμεταλλεύοντας το αξιόμα τους, από πράκτορες του ξένου κεφαλαίου που λεηλάτουσαν τους δασικούς και ορυκτούς πόρους της χώρας. Όλο αυτό το ρυθμό σκηνικό της διαφθοράς έδειχνε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν βλάπτησε εκεί από υγιείς και ψυχικές ρίζες.

Αυτές οι νέες χώρες δεν μπορούν να επαναλάβουν τη βαθμιαία ανοδική πορεία των παλιών καπιταλιστικών χωρών στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής τους. Μπορεί να είναι αναγκασμένα να εισάγουν μονομαζό η πιο ανεπτυγμένη τεχνική. Η μεγάλη βιομηχανία πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στις προκαπιταλιστικές τους συνθήκες. Το ενεργό κεφάλαιο είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Καθόλου περιεργό, λοιπόν, το γεγονός ότι οι πολιτικές μορφές που γέννησαν το στάδιο του μικρού κεφαλαίου στην Ευρώπη δεν ταιριάζουν εδώ. Εκεί, ο κοινοβουλευτισμός ήταν γερά ριζωμένος στη συνείδηση των πολιτών και είχε τον καιρό να προσαρμοστεί βαθμιαία στις νέες συνθήκες. Εδώ, στις παραμόρφωσης, οι φασιστικές ιδέες για τη δικτατορία μπορούσαν να βρουν πολλούς θησαυρούς, στο μέτρο μάλιστα που η πολιτική πρακτική ήταν ήδη σύμφωνη μ’ αυτές. Οι γαιοκτήμονες και οι φίλαρχοι εύκολα μετατρέπονταν την χώρα τους εξουσία σε σύγχρονες μορφές δικτατορίας τα νέα καπιταλιστικά συμφέροντα μπορούν να εξυ-
πηρετθοῦν καλύτερα από λίγους ισχυρούς παρὰ από ἕνα σμήνος ἀπλη-
ςτῶν βουλευτῶν. Ἕττοι, οἱ πνευματικὲς ἐπιδράσεις τοῦ μεγάλου παγκό-
σμιου κεφαλαίου βρίσκον γόνιμο ἐδαφὸς στὶς πολιτικὲς ἱδέες τῶν
κυβερνητῶν καὶ διανοούμενων ὀλόκληρου τοῦ κόσμου.

8. Ο εθνικοσοσιαλισμός

Πολὺ σημαντικότερες εἶναι οἱ μορφὲς τοῦ φασισμοῦ ποὺ εμφανίστηκαν
στὴν περισσότερο ανεκτυγμένη χώρα τῆς καπιταλιστικῆς Εὐρώπης. Ἀ-
φοῦ ἔχασε τὸν Ἄγγελον Πόλεμο καὶ περιορίστηκε σὲ κατάστασις
πλήρους αδύναμις, ἡ Γερμανία κατόρθωσε μέσῳ τοῦ φασισμοῦ νὰ προε-
τομάσει μιὰ δεύτερη καὶ εντυπωσιακότερη ἀπόπειρα κατάκτησης τῆς
παγκόσμιας κυριαρχίας.

Στὰ μεταπολεμικὰ χρόνια τῆς μιξέριας καὶ τῆς ταπεινώσεως, ἡ εθνι-
κιστικὴ νέολαία ἀρχίσει σιγά—σιγά νὰ συσπειράνεται, νιώθοντας ενστι-
κτικῶς ότι τὸ μέλλον τῆς εξαρτάται απὸ τὴν ὁργάνωση τῆς δύναμης τῆς.
Ανάμεσα απὸ τὶς πολλὲς αντίξηλες οργανώσεις, τὸ Εθνικοσοσιαλιστικὸ
Κόμμα πρόβαλε ως ἡ ὁμάδα μὲ τὶς μεγαλύτερες δυνατότητες ἀνάπτυξης
καὶ στὶς συνέχειες, ἀπορρόφησε τὶς ἄλλες. Επικράτησε χάρη σὲ ἕνα οἰκο-
νομικὸ πρόγραμμα ἦταν ἐντὸν αντικαπιταλιστικό —ἀπ’ ὅπου καὶ ὁ
χαρακτηρισμὸς «οσιαλιστικὸ»— καὶ κατάλληλο γιὰ νὰ προσελκύσει τὴ
μικροαστική τάξη, τοὺς αγρότες κὶ ἕνα μέρος τῶν εργατῶν. Φυσικά, ἡ ἀ-
ντικαπιταλισμός αὐτὸς στρεφόταν εναντίον τοῦ κεφαλαίου μὲ τὴν μορφή
ποὺ αὐτὲς τὶς τάξεις τὸ νιώθουν σὲ κακοτριώτερη τοὺς: εναντίον τοῦ
τοκογυμνοῦ κεφαλαίου, τοῦ κεφαλαίου τῶν κτηματικῶν τραπεζῶν καὶ τῶν
μεγάλων αποθηκῶν κὶ ἄρα ειδικότερα, εναντίον τοῦ ἐβραϊκοῦ κεφαλαίου.
Ὁ αντισμητισμὸς τοῦ Εθνικοσοσιαλιστικοῦ Κόμματος εξέφραζε τὰς αἰ-
σθήματα αὐτῶν τῶν τάξεων, καθὼς καὶ τῶν ακαθαρμάτων κύκλων που ἐ-
νώθηκαν νὰ απειλοῦνται απὸ τὸν ανταγωνισμὸ τῶν Ἐβραίων ἀφότου ἡ πο-
λιτεία τοὺς εἶχε αναγνωρίσει ἵσα πολιτικὰ δικαιώματα. Ὁ ακραίος εθνι-
κισμός τοῦ εξέφραζε τὰς αἰσθήματα ολόκληρης τῆς αστικῆς τάξης, μὲ τὴν
ἐντὸν διαμαρτυρίαν εναντίον τῆς ταπεινώσεως τῆς Γερμανίας, μὲ τὴν
καταγγελία τῆς συνθήκης τῶν Βερσαλλίων, μὲ τὶς εκκλήσεις γιὰ αγάνα ποὺ
θὰ ἀποσκοποῦσε σὲ νέα ἁγιὰ, σὲ νέο εθνικὸ μεγαλεῖο. Ὅταν στὶς συνέ-
χεια, ἡ μεγάλη κρίση τοῦ 1930 πανικόβαλε τὶς μικροαστικὲς μάζες κὶ ὅ-
tαν αὐτὲς μὲ τὰ ἐκατομμύρια τῶν ψήφων τους ἀνέδειξαν τὸν εθνικοσο-
σιαλισμὸ σὲ πανισχυρό κόμμα, τὸ γερμανικὸ μεγάλο κεφάλαιο εἰδὲ τὴν
εὐκαιρία τοῦ. Χρηματοδότησε μιὰ καταλυτικὴ προπαγάνδα ποὺ γρήγορα
υπερφαλάγγισε τοὺς παραπάνω μιὰς ἄλλης καὶ σοσιαλιστικὲς πολι-
τικὰς, ἐκανεν τὸν εθνικοσοσιαλισμὸ πρῶτο σὲ δύναμι κόμμα καὶ τὸν ἐ
γέτη τοῦ, ἀρχηγὸ τῆς κυβέρνησης.

Ἀντίθετα απὸ τὰ ἄλλα κόμματα ποὺ ἀνέβαιναν στὴν κυβέρνηση, τα
πρῶτα μέτρα τοῦ επίδιον σὲ εξασφαλίσουν ὅτι δὲν εἶχαν ποτὲ τὴν

191
κυβερνητική εξουσία. Αποκλείοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα από τη Βουλή (Ράιχσταγκ) σαν εγκληματικό και απορροφώντας τις μικρότερες εθνικιστικές ομάδες, εξασφάλισε πρώτα απ’ όλα μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλα τα σημαντικά κυβερνητικά και αστυνομικά αξιώματα καταλήφθηκαν από μέλη του κόμματος. Οι κομμουνιστικές μάχες ομάδες εξοντώθηκαν ενώ οι εθνικιστικές είχαν προνομιακή μεταχείριση. Αυτές οι τελευταίες, προστατευόμενες από τις αρχές, κατορθώσαν με τις ατμόδρητες βιαιώτητές τους να επιβάλουν τέτοια τρομοκρατία ώστε να καταπνιγεί κάθε διάθεση αντίστασης του λαού. Ο ημερήσιος τύπος αρχικά φιμώθηκε και στη συνέχεια σιγά-σιγά αλώθηκε και μετατράπηκε σε όργανο του εθνικοσοσιαλισμού. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες παράγοντες υποχρεώθηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Η πλατιά διαδεδομένη σοσιαλιστική φιλολογία, μαζί με την όχι λιγότερο μισθητή ειρηνική φιλολογία, συγκεντρώθηκε μετα από παράνομες έρευνες και παραδόθηκε πανηγυρικά στην πυρά. Από τις πρώτες ημέρες, άρχισαν οι διώξεις του ενδιαφέροντος, οι οποίες έγιναν βαθμιαία σκληρότερες μέχρι που τελικά διακηρύχθηκε σαν σκοπός τους ο αφανισμός ολόκληρης της εβραϊκής φυλής. Η δικτατορία μιας αποφασιστικής και καλοοργανωμένης μειονότητας αιχμαλώτισε τη γερμανική κοινωνία σαν χαλύβδινη μέγκενη, ώστε να μπορέσει το γερμανικό κεφάλαιο να ξαναρχίσει πάνω στον αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία.

Ολη η πολιτική πρακτική και οι κοινωνικές ιδέες του εθνικοσοσιαλισμού έχουν τις ρίζες τους στον χαρακτήρα του οικονομικού του συστήματος. Ο ακρογονιαίος λίθος αυτού του συστήματος ήταν η οργάνωση του κapitalismou. Όσοι από τους πρώτους οπαδούς επέμεναν στο παλιό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, όπως ήταν φυσικό, γρήγορα εξουδετερώθηκαν και εξοντώθηκαν. Τα νέα μέτρα κρατικού ελέγχου επί του κεφαλαίου παρουσιάζονταν τόσα σαν υλοποίηση της παλιάς υποσχέσης για καθυπόταξη και καταστροφή της κapitalistikής εξουσίας. Ορισμένες κυβερνητικές διατάγματα περιόρισαν την ελευθερία δράσης του κεφαλαίου. Οι κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες ελέγχαν την πώληση των προϊόντων καθώς και την προμήθεια πρώτων υλών. H κυβέρνηση έδωσε εντολές για τη διάθεση των κερδών, για το επιτροπέμενο ποσό των μερισμάτων, για το σχηματισμό αποθεματικών εν όψει νέων επενδύσεων και για το μερίδιο που ήθελε η ίδια για τους δικούς της σκοπούς. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα μέτρα στρέφονταν εναντίον του ιδίου του κεφαλαίου, αλλά μόνο εναντίον της ασυνοδείας του κεφαλαίου που ήταν διασκορπισμένο σε πολυάριθμους μικροϊδιοκτήτες, φαίνεται από το ότι η κυβέρνησις

1. Η εξόντωση του Ράιχ και των οπαδών του χρονολογείται από τις 30 Ιουνίου 1934 («Νύχτα των μεγάλων μαχαριών»), δηλαδή εναμιστήρος χρόνο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Χίτλερ (30 Ιανουαρίου 1933). (Σημ. της γαλλ., έκθ.)
στι διαρκώς καθοδηγούνταν σ' αυτό τον τομέα από τις συμβουλές των εξωκομικτικών μεγάλων κapitalιστών και τραπεζίτων, σαν αποφασιστικότερη συνέχιση εκείνου που ήδη είχε αρχίσει σε συνεργασία με παλαιότερες και λιγότερο τολμηρές κυβερνήσεις. Επρόκειτο για μια οργάνωση που επιβαλλόταν από την κατάσταση του γερμανικού κapitalισμού και που ήταν το μόνο μέσο για την αποκατάστασή της ισχύος του.

Στον κapitalισμό, κυρίαρχος είναι το κεφάλαιο, το κεφάλαιο είναι χρήμα που προβάλλει αξίωση στην υπεράξια της οποία παράγει η ηργασία. Βάση της κοινωνίας είναι η εργασία, αλλά αφέντης της το χρήμα, ο χρυσός. Η πολιτική οικονομία πραγματεύεται το κεφάλαιο και το χρήμα σαν κατευθυντήριες δυνάμεις της κοινωνίας. Κι αυτό ήταν γεγονός στη Γερμανία όπως και παντού. Το γερμανικό κεφάλαιο είχε ητηθεί, εξανελήθη, χρεοκοπήθηκε, αλλά δεν είχε καταστραφεί, διατήρησε την κυριαρχία του στα οργανικά, στα εργοστάσια, στην κοινωνία, στην εργασία. Αλλά οι χρηματικοί πόροι είχαν εξανεμιστεί. Οι πολεμικές επανορθώσεις πιέζαν σαν δυσβάστακτο χρέος και εμπόδιζαν τη γοργή συσσωρεύσις νέου κεφαλαίου. Η γερμανική ηργασία ήταν φόρος υποτελής στους νικητές και μέσω αυτών στην Αμερική. Εφόσον η Αμερική είχε απομονωθεί όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων, έκρειε να πληρώνει σε χρυσό. Ο χρυσός εξαφανίστηκε από την Ευρώπη και κατέκλυσε την Αμερική, οδήγαντας και τις δύο σε μια παγκόσμια κρίση.

Η γερμανική «επανάσταση» του 1933 –όπως την αποκαλούσε με υπερηφάνεια ο εθνικοσοσιαλισμός– ήταν η εξέγερση του γερμανικού κεφαλαίου εναντίον του αμερικανικού, εναντίον της κυριαρχίας του χρυσού, εναντίον του χρυσού ως μορφής του κεφαλαίου. Ήταν η αναγνώριση του γεγονότος ότι βάση του κεφαλαίου είχε η ηργασία, ότι το κεφάλαιο είναι κυριαρχία επί της ηργασίας κι ότι επομένως ο χρυσός δεν είναι αναγκαίος. Οι πραγματικές προϋποθέσεις του κapitalισμού, μια πολυάριθμη, επίδειξη και καταρρίψιμη εργατική τάξη και ένα υψηλό επίπεδο επιστήμης και τεχνικής, υπήρξαν στη Γερμανία. Ετσι, το γερμανικό κεφάλαιο αποκτήρυξε τον φόρο υποτελείας, απερρίψας τις αξιώσεις του ξένου χρυσού και οργάνωσε την κapitalιστική παραγωγή με αποκλειστική βάση τα αγαθά και την ηργασία. Για τις ανάγκες λουπάς της εσωτερικής προπαγάνδας, μπορούσε πάντα να μιλάει για αγάνα εναντίον του κεφαλαίου και του κapitalισμού, γιατί το κεφάλαιο ήταν το χρήμα, ο χρυσός που κυριαρχούσε στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, όπως είχε προηγουμένως κυριαρχήσει και στη Γερμανία. Η διαχείριστική γραμμή σ’ αυτή τη συλλογική ορισθεί τους κερδοσκόπους και εκμεταλλευτές τοκογλύφους και χρηματιστικούς κapitalιστές από τη μια ελευρά και τους μοχθούντες εργάτες και εργοδότες από την άλλη.

Στον ελεύθερο κapitalισμό, η υπεραξιά που πηγάζει παντού από την παραγωγή συγκεντρώνεται στις τράπεζες, αναζητά νέα κέρδη και επενδύεται από τον ιδιοκτήτη της ή την τράπεζα, σε νέες ή ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Εφόσον στη Γερμανία υπήρχε σπάνη χρήματος, το
κράτος χρειάστηκε να προμηθεύσει τα μέσα για την ιδρυση των απαραιτητών νέων επιχειρήσεων. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με τη συγκέντρωση των κερδών όλων των επιχειρήσεων γι' αυτόν τον σκοπό, μετά την αφαίρεση ενός μερίσματος για τους μετόχους. Έτσι, το κράτος έγινε ο κεντρικός γνήστης της οικονομίας. Στην κατάσταση ανάγκης του γερμανικού κapitalισμού, η ανάλυση των κεφαλαίων δεν μπορούσε να αφεθεί στους ιδιωτικούς κapitalιστές, που θα ξόδευαν κατά βούληση για ειδή πολυτελείας, για χρηματιστηριακή κερδοσκοπία ή για ξένες επενδύσεις. Όλοι οι πόροι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν με τη μεγαλύτερη φειδία για την ανασυγκρότηση του οικονομικού συστήματος. Κάθε επιχείρηση εξαρτάται τόσο από τις πιστώσεις που κατανέμει το κράτος και βρίσκεται υπό το διαρκή έλεγχό του. Το κράτος διαθέτει γι' αυτό τον σκοπό τις υπηρεσίες οικονομικών εμπειρογνωμόνων, όπου κυριαρχούν οι γνώμες των ηγετών των μεγάλων επιχειρήσεων και κουρέων. Αυτό σημαίνει την πλήρη κυριαρχία του μονοπαλαιού κεφαλαίου επί των μικρότερων καπιταλιστών στ'ένα σύστημα σχεδιουποιημένης οικονομίας. Η συνειδητή οργάνωση αντικατέστησε το αυτοματισμό του χρυσού.

Η Γερμανία, μελονότι επίδοσε την αυτάρκεια, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χώρις την εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό. Και, μην έχοντας χρήμα, έπρεπε να τις πληρώνει με εξαγωγές δικών της προϊόντων. Έτσι, το εμπόριο δεν μπορούσε να αφεθεί στην αυθαίρετη βούληση των ιδιωτών εμπόρων ούτε στις διαθέσεις του κοινού που τείνει να αναζητά περίττα αγαθά ή έξαντα ειδή πολυτελείας. Όταν όλες οι πωλήσεις οφείλουν να υπηρετούν την απαραίτητη ανασυγκρότηση, το κράτος αναπόφευκτα επιβλέπει το εξωτερικό εμπόριο με ρητές εντολές ή το παίρνει στα χέρια του. Ελέγχει και περιορίζει κάθε διακίνηση χτύπων διαμέσου των συνόρων, ακόμα και τα τουριστικά ταξίδια και καθιστάνει την υποχρεωτική παράδοση όλων των χρεογράφων με έναν οφειλέτη. Το κράτος αναλαμβάνει το ίδιο το μεγάλο εμπόριο, τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις. Η μεγάλη δυσκολία του πολιού οικονομικού συστήματος, η μετατροπή των εμπορευμάτων σε χρυσό, η πώληση των αγαθών, η προταρχική αυτί τόσων κληρονομών και κρίσεων, λύνεται έτσι αυτομάτως. Το κράτος, σε γενικός έκτοπος, μπορεί σε κάθε συμβόλαιο αγοράς να ορίσει ότι θα αγοραστεί μια ισοδύναμη αξία δικών του προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην χρειαζόταν καθόλου χρήματα, για να εκφράσουμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο: όταν πουλάει τα προϊόντα του ζητάει να μην πληρώνει σε χρήμα αλλά σε είδος - γερμανικά μηχανήματα έναντι συγγραφικού σταυρού ή ρουμανικού πετρελαίου. Ο χρυσός εξοβεβλίζεται από τις συναλλαγές με την άμεση ανταλλαγή των προϊόντων.

Τώρα όμως πρόκειται για έναν γιγαντιαίο κλάμα της αντιπραγματισμού, που αφορά τα προϊόντα και τις ανάγκες ολόκληρων χωρών. Οι ίδιωτες εμπόροι των άλλων χωρών σπάνια έχουν τότε μονοπαλαία που να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, οι μεγάλες
αυτές συναλλαγές, ιδιαίτερα όταν αφορούν πολεμικό υλικό, έχουν πολιτικές συνέπειες. Επομένως, οι ξένες κυβερνήσεις υποχρεώνονται να επεμβούν. Αν δεν ήταν ήδη προσαρμοσμένες για τέτοιες οικονομικές λειτουργίες, προσαρμόζονται τώρα. Παιρνούν στα χέρια τους τη διάθεση των προϊόντων και, με τη σειρά τους, αρχίζουν να ρυθμίζουν το εμπόριο και τη βιομηχανία. Ετσι, ο κρατικός έλεγχος σε μια μεγάλη χώρα οδηγεί στον κρατικό έλεγχο σε άλλες χώρες. Ενα νέο σύστημα συναλλαγών, το σύστημα άμεσης ανταλλαγής των αγαθών, καθιερώνεται στο διεθνές εμπόριο. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι προμηθευτές πρώτων υλών. Τώρα παιρνούν τα μηχανήματά τους και τα κανόνια τους χαρίζει να συνάπτουν στο Παρίσι και στο Λονδίνο επαχθώ δάνεια που θα τις έφερναν σε κατάσταση οικονομικής εξάρτησης. Ετσι, η γερμανική οικονομική επέκταση εκτοπίζει το αγγλικό και το γαλλικό κεφάλαιο απ’ αυτές τις χώρες και συνοδεύεται κι από μια πολιτική επέκταση. Μαζί με το νέο οικονομικό σύστημα, οι αρχόσες τάξεων τιμητικοί έχουν τις νέες πολιτικές ιδέες, το φαινόμενο σύστημα διακυβέρνησης, που αυξάνει την εξουσία τους στο εσωτερικό και είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους απ’ ό,τι μια απομίμηση του κοινοβουλευτισμού. Πολιτικά, οι χώρες αυτές προσεγγίζουν τη Γερμανία. Ετσι, αυτό που ορισμένα σημάδια με τις παλιές οικονομικές ιδέες, φαινόταν σαν καταστροφική αδυναμία, η έλλειψη χρυσού, μετατράπηκε τώρα σε πηγή νέας δύναμης.

Ο γερμανικός κapitalismός είδε να ανοιχτεί μπροστά του ένας νέος δρόμος προς την αναγέννηση και την κυριαρχία. Αυτό δεν μπορούσε παρά να ασκηθεί τέρατα επίδραση στις ιδέες και τα αισθήματα της αστικής τάξης και ιδιαίτερα της καπιταλιστικής και διανοούμενης νεολαίας. Η αστική τάξη είχε γνωρίσει τη φτώχεια και την απογοήτευση στα μεταπολεμικά χρόνια, την απελπισία και την αδύναμια στα χρόνια της δημοκρατίας της Βατικανός. Τώρα εμπλέκει ένα περισσότερο γεμάτο ελπίδες. Οταν μια τάξη, πειραματικά, από τις περιστάσεις και εξαρτημένος, βλέπει να καπηλίες μία μελλονυ φαγητό με αποτελείται επιδίδος, ο ανθρωπισμός και η ηλεκτρονική κινήθηκε από την απατομίωση και τον αναπόσπαστο σε κόσμο με τη δομή φλογολόγων ιδεολογιών που συνεπιστρέφοντας στον νου. Ετσι, ο εθνικοσοσιαλισμός εμφανίζει την από μέρους του κατάληψη της εξουσίας σαν μια μεγάλη κοινωνική, πολιτική και πνευματική επανάσταση που ξεπερνάει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες, μια επανάσταση που βάζει τέλος στον κapitalismό, εγκαθιδρύει τον σοσιαλισμό και την κοινότητα και είναι προορισμένη να αναζωογονήσει την κοινωνία για πολλές χιλιετίες.

Αυτό του πραγματικά συνέβη ήταν απλά μια διαρθρωτική αλλαγή του κapitalismό, μια μετάβαση από τον ελεύθερο στον σχεδιοποιημένο κapitalismό. Ομως η αλλαγή αυτή είναι αρκετά σημαντική ώστε να γίνεται αισθητή σαν απαρχή μιας νέας μεγάλης εποχής. Η ανθρώπινη πρόοδος κάνει τον αντικατάσταση της ενστικτώδους δρά-
σης, του τυχαίου και του εθιμικού από τον συνειδητό σχεδιασμό. Στον τεχνικό τομέα, η επιστήμη είχε ήδη αντικαταστήσει την παράδοση. Ο- 
μος η οικονομία, η κοινωνική ολότητα της παραγωγής, είχε αφεθεί στην 
περιστασιακή ατομική πρόβλεψη των άγνωστων συνθηκών της αγοράς. 
Από εκεί προέκυπτε μια σπατάλη εργασίας, ένας καταστροφικός ανταγω- 
νισμός, χρεοκοπίες, κρίσεις και ανεργία. Η σχεδιοποιημένη οικονομία 
προσπαθεί να βάλει τάξη, να ρυθμίσει την παραγωγή σύμφωνα με τις 
ανάγκες της κατανάλωσης. Η μετάβαση από τον ελεύθερο κapitalisμο 
στον καπιταλισμό που διευθύνεται με κρατικά-δικτατορικά μέσα, σημαί- 
νεί στην ουσία το τέλος του αμειλικτού αγώνα όλων εναντίον όλων, όπου 
οι ανόμαλοι υπέκυπταν. Σημαίνει ότι ο καθένας θα έχει την καθορισμένη 
θέση του, μια εξασφαλισμένη ζωή και ότι η ανεργία, η μάστιγα της εργα- 
τικής τάξης, εξαφανίζεται σαν ανόητη σπατάλη πολύτιμης εργασιακής 
δύναμης.

Αυτή η νέα κατάσταση βρήκε στη Γερμανία την πνευματική της έκ- 
φραση στο σύνθημα της «κοινότητας». Στο παλιό σύστημα, ο καθένας ε- 
πρεπε να αγωνιστεί για τον εαυτό του, καθοδηγούμενος μόνο από τον ε- 
γαιοσμό. Τώρα που η παραγωγή οργανώνεται σαν μια κεντρικά διευθυνό- 
μενη ολότητα, ο καθένας έχει ότι η δουλειά του είναι μέρος του συνό- 
λου, ότι δουλεύει για την εθνική κοινότητα. Εκεί όπου η απάλεια της πα- 
λιάς ελευθερίας θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια, μια εντατική 
προπαγάνδα τονίζει την εξυπηρέτηση της κοινότητας ως την ευγενή ηθι- 
κή αρχή του νέου κόσμου. Αυτή η προπαγάνδα είναι κατάλληλη για να 
μετατρέψει πολλούς και ιδιαίτερα τους νέους, σε πιστούς οπαδούς. Επι- 
πλέον, ο αντικαπιταλιστικός μύθος του εξοβελισμού του χρυσού, εντυπω- 
νόται με επίμονη προπαγάνδα στα μαλά σαν μια νέα εποχή κυριαρχίας 
της εργασίας. Η κοινότητα και η εργασία βρίσκουν την κοινή τους έκ- 
φραση στον όρο «σοσιαλισμό».

Αυτός ο σοσιαλισμός είναι εθνικός σοσιαλισμός. Ο εθνικισμός, η ι- 
σχυρότερη ιδεολογία της αστικής τάξης, τίθεται υπεράνω όλων των άλ- 
λων ιδεών σαν αφέντης που πρέπει να τον υπηρετούν. Η κοινότητα είναι 
το έθνος, συμπεριλαμβάνει μόνο τους συμπολίτες, η εργασία είναι μια ε- 
πηρεσία προς τον ίδιο το λαό. Αυτός είναι ο νέος, ο καλύτερος σοσιαλι- 
σμός, ολότελα ανίκητος προς τον διεθνή σοσιαλισμό του εβραϊκού μαρ- 
ξισμού, που με τη θεωρία του για τον ταξικό πόλεμο διασπούσε την εθνι- 
kή κοινότητα. Ο διεθνής σοσιαλισμός είχε καταστήσει τον γερμανικό 
λαό ανίχνευτο, ενώ ο εθνικοσοσιαλισμός καθιστά την εθνική κοινότητα 
πανίσχυρο και αδιάσπαστο σύνολο.

Σύμφωνα με την εθνικοσοσιαλιστική θεωρία, οι οντότητες που α- 
παρτίζουν την ανθρωπότητα είναι τα έθνη. Τα έθνη υποχρεώνονται να α- 
γενιστούν για μια θέση στη γη, για τον «ζωτικό χώρο» τους. Η ιστορία 
παρουσιάζει μια σχεδόν αδιάκοπη σειρά πολέμων όπου οι ισχυροί λαοί ε- 
ξοντωναν, απαθούσαν η υπέτασαν τους ασθενέστερους. Αυτό συνέβαι-
νε και αυτό θα συμβαίνει. Ο πόλεμος είναι η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας, η ευρή θα είναι παρά προετοιμασία μελλοντικών πολέμων. Ετσι, το πρωταρχικό καθήκον κάθε λαού είναι να γίνει ισχυρότερος από τους άλλους, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη νίκη και την κατάρρευση. Ο διεθνισμός και ο ειρηνισμός είναι αφαιρέσεις αναμικές, αλλά επικίνδυνες, στο μέτρο που υποσκάπτουν την ισχύ του λαού.

Ο πρώτος στόχος του εθνικοσοσιαλισμού ήταν να συσπείρωσε σε μια πανίσχυρη ενότητα ολόκληρο το γερμανικό χώρο. Η αντιδοτήτα της ιστορικής εξέλιξης είχε σαν αποτέλεσμα να διαρθρώνει αυτός ο λαός σέ έναν αριθμό ξεχωριστών κρατών, να ενθαλεί μόνο εν μέρει στο παλιό Ράιχ του Βίσμαρκ -εφόσον το αυστριακό τμήμα παρέμεινε ανεξάρτητο κράτος- κι επιπλέον, να ακρωτηριαστεί από τους νικητές του 1918. Η έκκλησία για εθνική ενότητα είχε πλατιά συναισθηματική απήχηση, ακόμα και σε απομονωμένες ομάδες όπως οι Γερμανοί που είχαν εγκατασταθεί στην Τρανσυλβανία ή στην Αμερική. Ομως η συνόψηση των χώρων εγκαταστάσεως διάφορων φυλών και οι οικονομικές συνάφειες είχαν σαν φυσικό αποτέλεσμα να συναντήσει πολλές δυσκολίες η αρχή της πολιτικής ενότητας. Η γερμανική πόλη του Δάντσε ήταν το πολιούχο λιμάνι της τριγύρω πολυλικής ενδοχώρας. Το τσεχοσλοβακικό κράτος ήταν μια σλαβική σφιντή που χωρίζει τους Βόρειους από τους Αυστριακούς Γερμανούς, ενώ στις εσωτερικές πλαγιές των μεθοριακών οροσειρών του ζούσε ένας δραστήριος γερμανικός πληθυσμός (Σουδίτες). Στον καπιταλισμό, αυτές οι ανάμεικσες καταστάσεις δεν επιλύονται με κάποια ωραία αρχή δίκαιης συμφωνίας, αλλά με την αντιπαράθεση iχυδος. Ετσι, αποτέλεσαν τις αμέσες αφορμές του σημερινού παγκοσμίου πολέμου.

Από την πρώτη μέρα, η προετοιμασία του πολέμου ήταν η κεντρική μέριμνα του εθνικοσοσιαλισμού, ο στόχος όλων των μέτρων του. Γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό, η βιομηχανία τέθηκε υπό την εποπτεία και τη ρύθμιση του κράτους, γι' αυτόν τον σκοπό, περικόπτηκαν τα ιδιωτικά κέρδη και μερίσματα, γι' αυτόν τον σκοπό, ανατέθηκε στις κρατικές οικονομικές υπηρεσίες η επένδυση κεφαλαίου και η ιδρύση νέων επιχειρήσεων. Ολη η υπεραξία, πέρα από ένα ορισμένο ποσότητα κέρδους για τους μετόχους, περιέρχεται στον κράτος για τις ανάγκες του. Οι ανάγκες αυτές είναι να υπέρτατο κοινό συμφέρον όλης της αστικής τάξης. Στον πολιούχο καπιταλισμό, το κράτος έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες του με τη φορολογία - μερικές φορές με την πανούργη μέθοδο των άδικων εμμετρων φόρων κι άλλως πάλι με άμεσους φόρους τους οποίους πλήρωνεν απρόθεμα και υπό φιλότοπο ελέγχοι οι κατέχοντες πολίτες, θεωρώντας τους ανάστη νευρική στην προσωπική τους δαπάνη. Τόσο άλλα άλλαν. Το κράτος παίρνει ή, τι θέλει αυτοδικαίως και άμεσα, στην πηγή. Κατακόρυφο διευκολύνει το μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας και αφήνει στους καπιταλιστές ιδιοκτήτες ένα υπόλοπο που καθορίζει κατά την κρίση του. Το κράτος δεν είναι πια υποχρεωμένο να ζητιανεύει από τους αφέντες των μέσων παραγωγής- τόσο είναι το ιδιο αφέντης, ενώ αυ-
τοί εἶναι ἀποδέκτες. Αὐτὸ αντιπροσωπεύει μια τεράστια αὐξήση τῆς οἰκονομικῆς δύναμις σε σύγκρισι με τὰ ἄλλα κράτη, ἀλλὰ μια αὐξήση α-παραίτητη γιὰ τὴν επιτυχία στὴν παγκόσμια μάχη. Καὶ ταυτόχρονα, ὁ εὐ-θυγοςοσιαλισμὸς μποροῦσε ἐτοί νὰ φαίνεται στὶς λαϊκὲς μάζες σαν μια εξουσία που χαλίναγγει τὸ κεφάλαιο, ὑποχρεώνοντάς το νὰ παραδίδει τὸ μεγάλυτερο μέρος τῶν κερδῶν του στὴν κοινότητα, γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ.

Ἐπιπλέον, τὸ κράτος εἶναι ὁ ὀμέσος αφρένης τῆς παραγωγῆς. Στὸν παλιὸ καπιταλισμὸ, οἱ το κράτος ἀποσπάομε χρηματά γιὰ τὶς πολεμικὲς ὑπολογισμὲς απὸ τὸ κοινοβυθὸ, ἢ τὰ δανειζόμενα ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες, ἔναντι παχυλῶν προμηθειῶν, ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ τὰ ἐξοδε-ψει στὴ μονοπωλιακὴ ἱδρωτικὴ πολεμικὴ βιομηχανία. Αὐτὰ τὰ κονσέρν, ποὺ εἶχαν διεθνεῖς δεσμοὺς, μολονῦτι παρουσιάζονταν σαν εὐθυγοςκοι-χειρήσεις—ο Κρούπ στὸ Ἔσσεν, ὁ Σνεντέρ στὸ Κρεζό, ὁ Ἀρμπρονγκ στὴν Ἀγγία—ὅτι μόνο ἀποκόψαμεν τὴν τεράστια κέρδη, ἀλλὰ ἐφοδιάζαν α-νενδοίαστα καὶ αδιακρίτως εὐθυράς καὶ συμμάχους μὲ τὶς τελευτάτες καὶ πιο πρόσφατες εὐφεροτητές. Φαινόταν λές καὶ τὸ κόλπος ἦταν ἕνα παιδια-στικό παιχνίδι τῶν πολιτικῶν γιὰ νὰ καλοτάσπουν τοὺς ολιγάρθημους κα-πιταλιστὲς τῆς πολεμικῆς βιομηχανίας. Γιὰ τὸν εὐθυγοςοσιαλισμὸ ὅμως, τὸ πόλεμος εἶναι πολὺ σοβαρὴ υπόθεση, γιὰ τὴν ὅποια ἑπορεῖ νὰ χρησι-μοποιηθῇ ἕνα απεριόριστο μέρος τοῦ ὀλοῦ βιομηχανικὸ ὑπάρχον. Ἡ κυβέρνηση ἀποφασίζει γιὰ τὸ—ὀπωσδήποτε σημαντικό—μέρος τῆς χαλυ-βουργικῆς καὶ τῆς χημικῆς βιομηχανίας ποὺ θὰ ἐξυπηρετηθεῖ πολεμι-κοὺς σκοποὺς. Αὐτὰς διατάζει τήν κατασκευὴ εργοστασίων, ὁργάνωνεν τὴν επιστήμη καὶ τὴν τεχνική μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιδόσει καὶ δοκιμὴ νέων καὶ καλύτεραν ὅπλων, συνδυάζει τὶς λείτουργίες τοῦ στρατιωτικοῦ, τοῦ μηχανικοῦ καὶ τοῦ εὐφερετῆ καὶ ἀνάγει τὴν πολεμικὴ επιστήμη σε ἱδαν-τερο κλάδο τῆς εκπαίδευσης. Τὰ τεθερακισμένα σχήματα, τὰ βομβαρδι-στικὰ κάθεταις εφόρμησες, τὰ μεγάλα υποβρύχια μὲ τὶς ολοένα τελευτά-τες εγκαταστάσεις, οἱ ταχύπλοοι τορπιλάκατοι, οἱ πύραυλοι, ὅλα τοὺς ν-περσόγρονα, μποροῦν νὰ κατασκευάζονται μυστικά. Καμιὰ πληροφο-ρία δὲν φτάνει στὸν εὐθύρ, καμιὰ σκανδαλοθηρικὴ εφημερίδα δὲν ὑπορεῖ νὰ δημοσιεύει κάτι σχετικό, κανένας θεολογὸς δὲν ὑπορεῖ νὰ ζητήσει ε-νημέρωση, καμιὰ κριτικὴ δὲν χρειάζεται νὰ ανασκευαστεί. Ἐπεὶ, τὰ ὅπλα σχεδιάζονται στὴ διάρκεια τῶν χρόνων μιᾶς προε-τοίμασιμως μέχρις ὅτου ἔλθει ἡ στιγμή τῆς ἐπίθεσις.

Στὸν παλιὸ καπιταλισμὸ, τὸ πόλεμος ἦταν μιὰ δυνατότητα, ποὺ ἀπο-φευγόταν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο καὶ ποὺ τουλάχιστον κανένας δὲν ἀναλάμβανε τὴν ευθύνη του. Κατὰ κανόνα, ἦταν αμυντικὸς πόλεμος απὸ μέρους τῶν παλιῶν καὶ ἱκανοποιημένων δυνάμεων. Οἱ νέοι ανερχόμενοις δυνάμεις, ποὺ εἶναι επιθετικὲς εφόσον πρέπει νὰ κατακτήσουν τὸ μερίδιο τους στὸν κόσμο, ἔχουν ἕνα θετικὸ στόχο που κινεῖ τὴν ενεργητικότητα τους πολὺ περισσότερο απ’ ὅ,τι ὁ αρνητικὸς στόχος τῆς απλῆς παθητικῆς ὑπεράσπισις τῶν ὑπαρχούσων συνθηκῶν. Οἱ χώρες αὐτὲς εἶναι «δυναμι-
κές» και στη στρατιωτική τακτική αυτό εκφράζεται από την ακατανίκητη παρόμοιος της καλοπροετοιμασμένης μαζίκης επίθεσης.

Ετσι, ο γερμανικός καπιταλισμός, εγκαθιδρύοντας μια εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση που κυριάρχησε πλήρως στην οικονομική ζωή, πρόσφερε στον εαυτό του μια ασύγκριτη πολεμική μηχανή. Μπορεί πάντα να τεθεί το ερώτημα μήπως δεν σκόπευε σωστά. Με τον αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία, δεν είχαμε την κυριαρχία στη χώρα του; Αραγε μπορεί η γερμανική αστική τάξη να αποκαλείται ακόμα άρχουσα τάξη;

Ο γερμανικός κρατικός έλεγχος δεν είναι κρατικός σοσιαλισμός. Το κράτος δεν είναι, όπως στη Ρωσία, ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής. Στη Ρωσία, η γραφειοκρατία των κρατικών αξιωματούχων είναι συλλογικός ιδιοκτήτης της βιομηχανίας: είναι η άρχουσα και εκμεταλλεύτρια τάξη που ειδοποιείται την υπεραξία. Στη Γερμανία, υπάρχει μια πολυάριθμη αστική τάξη: διευθυντές επιχειρήσεων, ανεξάρτητοι εργοδότες, διευθυντικά στελέχη, μετοχοί. Είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και ζουν από την υπεραξία. Αλλά τώρα οι δύο λειτουργίες του μετόχου και του ιδιοκτήτη διαχειρίζονται το δικαίωμα απόφασης αποσπάται από την ιδιοκτησία στο σύστημα του μεγάλου κεφαλαίου της κapitalistikής ιδιοκτησίας: το βλέπουμε καθαρά στην Αμερική με τις εταιρείες ελέγχου. Στη συνέχεια, όμως, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει από τον ρόλο του εκμεταλλευτές μόνο τη λειτουργία της ιδιοποίησης ενός μέρους των κερδών. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση ανέλαβε η ίδια το δικαίωμα απόφασης, το δικαίωμα χειρισμού του κεφαλαίου, διευθύνσης της παραγωγής, αύξησης της παραγωγικότητας και κατανομής των κερδών. Για τη μεγάλη πλειοψηφία της αστικής τάξης απέμενε η λειτουργία της καθημερινής διεύθυνσης των επιχειρήσεων και της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας με τις μετοχές. Εφόσον η παραγωγή και οι εισαγωγές καθορίζονται και οι δύο από το κράτος, τα ιδιαίτερα μερίσματα δεν μπορούσαν να ξοδεύουν παρά μόνο με την αγορά βιομηχανικών μετοχών, δηλαδή με την επιστροφή των κερδών στην ελεγχόμενη από το κράτος βιομηχανία με τη μορφή νέου κεφαλαίου.

Δεν μπορεί μεγάλο κεφάλαιο διατήρηση την κυριαρχία του. Ασφαλώς η προσδοκία του, όταν έβαζε τον εθνικοσοσιαλισμό επικεφαλής του κράτους, να βρει υπάκουος υπηρέτες, διαγεννητήκε. Οι πάλιοι αφέντες της βιομηχανίας και των τραπεζών χρειάστηκαν να μιοραστούν την εξουσία τους με τους νέους αφέντες του κράτους, που δεν αρκούνταν να διευθύνουν αλλά ήθελαν και να τοποθετούν. Το μεγάλο κεφάλαιο της Γερμανίας δεν είχε αποκτήσει ακόμα την Αμερικανική μορφή της απρόσβλητης 1.

1. Εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies): καθαρά χρηματιστικές εταιρείες, που χρησιμοποιούν τα κεφάλαια τους για την αγορά αρκετών μετοχών ώστε να ελέγχουν άλλες εταιρείες. Επιτρέπουν την υπαγωγή δισάναλγα μεγάλης ποσότητας κεφαλαίου υπό τον ενιαίο ελέγχο ενός κεφαλαίου που ενδεχομένως αντιπροσωπεύει μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου. (Σ.τ.Μ.)
διοικητικός μερικών οικογενειών· οι ικανοί και τολμηροί άνθρωποι οποιασδήποτε προέλευσης, μπορούσαν να φτάσουν στην κορυφή των μεγάλων κοσμών. Τότε υποχρεώνονταν να μοιραστούν την ηγετική εξουσία τους με άλλους τολμηρούς ανθρώπους που είχαν αποκτήσει ισχυ μέσω της πολιτικής και του κομματικού αγώνα. Στις οικονομικές υπηρεσίες, οι ηγέτες των μεγάλων επιχειρήσεων συναντούν τους πολιτικούς ηγέτες στα πλαίσια του κοινού έργου της ρύθμισης της παραγωγής. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών αξιωματούχων εξαφανίζεται μέσα στη συγχώνευση των λειτουργιών. Είναι από κοινού κύριοι του κράτους και των μέσων παραγωγής.

Με τις βαθιές αλλαγές στις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, μα νέα κατάσταση πνευμάτων επικράτησε στον γερμανικό λαό. Η αμοιβαία σύνδεση και εξάρτηση ενισχύθηκαν, η εραρχία της αξίας και της κοινωνικής θέσης έγινε εντονότερα αισθητή, το κύρος των ηγέτων και η υπακοή των μαζών επιβλήθηκαν. Η συνείδηση της υποταγής σε μεγάλες ολότητες συνδεόταν τη σχεδιοποιημένη οικονομία. Και, πάνω απ’ όλα, σ’ ολόκληρη τη μεσαία τάξη αναπτύχθηκε ένας έντονος εθνικισμός, μια παθιασμένη θέληση για την πακτικότητα κυριαρχία. Μολονότι πήγαν αυθόρμητα απ’ τις νέες συνθήκες, αυτό το πνεύμα δεν αφήνει να αναπτυχθεί ελεύθερα, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση θα εμφανίζονταν ταυτόχρονα αντιτιθέμενες ιδέες και δυνάμεις. Έγινε αντικείμενο μιας εντατικής μονόλευσης προπαγάνδας. Για να γίνουν αυτά τα αισθήματα πνευματική δύναμη που να συσπειρώνει ολόκληρο το έθνος σε μια αγωνιστική ενότητα, καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με ειδικά μέσα. Η προπαγάνδα και η εκπαίδευση ανατέθηκαν σ’ ένα έξοχό υπουργείο, προκειμένου με απερίοριστους χρηματικούς πόρους. Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της δημοσιότητας, της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της τέχνης τέθηκαν συστηματικά σε λειτουργία για να εντυπώσουν τις εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες σ’ όλα τα κεφάλια, με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε αποκλίνουσας πνευματικής επιρροής.

Αυτό συνεπαγόταν έναν πλήρη πνευματικό δεσποτισμό. Στη συνεχούμενα συστήματα δεσποτισμού, ο ημερήσιος τύπος απλώς φιλονόταν ή παρενοχλούνταν από μια ηλίθια λογοκρίσια, την οποία συχνά ξεγελούσαν με τεχνικά συντάκτες, τότε ολόκληρος ο τύπος προσαρμόθηκε στο Κόμβη και απέκτησε κομματικά μέλη σαν συντάκτες. Το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος δεν ήταν κύριος μόνο της υλικής ζωής του ανθρώπου αλλά και της πνευματικής του ζωής, διαμέσου του Κόμβατος. Κανένα βιβλίο ή κείμενο που να εκφράζει αποκλίνουσες απόψεις δεν μπορούσε να εκδοθεί, ενώ οι ξένες εκδόσεις ελέγχονταν σχολαστικά πριν τους επιτραπεί να μπουν στη χώρα. Η μετακινητική εκτίμηση κείμενων με ανεξάρτητες ή αντιτιθέμενες γνώμες, όχι μόνο τιμωρούνταν αυτοπρόσωπα σαν βαρύτατο έγκλημα, αλλά γινόταν και δύσκολη εξαιτίας του κρατικού ελέγχου σ’ όλα τα υλικά. Αναμφισβήτητα, η πνευματική δείλια είναι σ-
κείνη που αποφεύγει την αντιπαράθεση με ίσους όρους και αποτολμά να προσβάλει και να καθυστείει τον αντίπαλο μόνον αφού αυτός αλυσοδεθεί και φιμωθεί. Ομοίως αποδείχτηκε αποτελεσματική. Ο κομματικός τύπος κατόρθωσε, χωρίς αντίλογο, να επιβάλει στους αναγνώστες, μέρα με τη μέρα, όχι μόνο τη θεωρία του, αλλά και την μονοπλευρή παρουσίαση ή διαστρέblωση των γεγονότων, ή ακόμα να τα παραλείψει ολοσώμολο. Παρά την κατ’ αρχήν δυσπιστία προς τη μονοπλευρή πληροφόρηση, οι διαρκώς επαναλαμβάνομενες και μηδέποτε αντικρουόμενες απόψεις, επιβεβαιώμενες τόσο καλά από τα εκτιθέμενα γεγονότα, δεν μπορούν μακροπρόθεσμα παρά να κυριεύσουν τα μυαλά. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο, στο μέτρο που παρουσιάζονταν σαν αναπόσπαστο μέρος και αποτέλεσμα μιας ελκυστικής θεωρίας, της ιδεολογίας της κοινότητας και της εργασίας - μιας ιδεολογίας που κήρυσε το τέλος του εγχείρημα και της εκμετάλλευσης, τη νέα βασιλεία της αφοσίωσης στο καλό του λαού, τη ρυθμισμένη εργασία και ευμεταφορά για όλους, την κοινή προσπάθεια για το μεγάλειο και το μέλλον του έθνους, με αυστηρή βέβαια τιμωρία για όλους τους εχθρούς της.

Ταυτόχρονα, όλες οι συζητήσεις ελέγχονται αυστηρά. Τα μέλη και οι οπαδοί του κόμματος βρίσκονταν παντού, στα γραφεία όπως και στα εργοστάσια και όλοι εμπνέονταν από το ηθικό χρέος να καταγγέλλουν, ώστε να τιμωρούνται σαν εχθροί της κοινότητας όλοι όσοι εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις, αποτολμούσαν να κάνουν κριτική ή διείδιδαν φήμες. Είστε, δεν μπορούσε να συγκροτηθεί καμία αντιπολίτευση, παρά μόνο εν μέσω άκρας μυστικότητας στους κόλπους ασήμαντων ομάδων. Παντού επικρατούσαν ένα αίσθημα πλήρους αδυναμίας.

Είστε, σε σύγκριση με τις παλιές μορφές δεσποτικής εξουσίας, ο σύγχρονος κapitalismός είχε να επιδείξει μια τεράστια πρόοδο στην αποτελεσματικότητα της τεχνικής της καταστολής. Είτε αναφερούμε στην αγγλική κυβέρνηση των Τόρριδαν στις αρχές του 19ου αιώνα, που δεν διέθετε καμιά αστυνομική δύναμη, είτε στον προσωπικό απολυτερισμό ή τον ρωσικό τσαρισμό μιας μεταγενέστερης εποχής, με την πρωτόγονη και βάρβαρη σκληρότητά τους, βλέπουμε πως όλα αυτά τα καθεστώτα παρουσιάζουν το θέαμα μιας ηλίθιας αδυναμίας, που είναι φυσιολογική για κυβερνήσεις που ζουν μακριά από τον λαό. Στην αγγλική δικαιοσύνη, οι εκδότες και συγγραφείς έδωσαν σκληρή μάχη για την αναμόρφωση και την ελευθερία του τύπου, επεφατομένους από τον λαό όποτε ρίχνονταν στη φυλακή. Οι τσαρικοί δεσμοφύλακες πολλές φορές δεν μπορούσαν να κρύψουν τον βαθμό τους για τους επαναστάτες, σαν εκπροσώπους μιας ανάπτυξης πνευματικής καλλιέργειας. Επανειλημμένα η πρωσική αστυνομία, παγιδευμένη από την καλύτερη οργάνωση των σοσιαλιστών εργατών, υποχρεώθηκε να υποστεί τον εξευτελισμό της γελοιοποίησης μπροστά στα δικαστήρια.

Τάρα όλα αυτά είχαν πάρει τέλος. Ο νέος δεσποτισμός ήταν εξοπλισμένος με όλα τα μέσα του σύγχρονου κράτους. Ολη η δύναμη και ενερ-
γητικότητα που αφυπνίζει ο καπιταλισμός συνδυάζεται με την χειρότερη τυραννία, την οποία χρειάζεται το μεγάλο κεφάλαιο για να διατηρηθεί την ηγεμονία του. Δεν υπάρχει δικαστήριο που να δικαίωσει τον υπόκοο ενάντια στο κράτος. Οι δικαστές είναι μέλη του Κόμματος, όργανα του κράτους. Απολύονται αν φανεν επιτευχεί, δεν δεσμεύονται από κανένα νομικό κώδικα, αποδίδουν δικαιοσύνη σύμφωνα με άνωθεν αποφάσεις. Οι δίκες είναι δημόσιες μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο για προσαγαγωδικός λόγος, για να εκφραστούν οι υπόλοιποι. Και οι εφημερίδες αναφέρουν μόνο όσα κρίνει σκόπιμο ο δικαστής. Η αστυνομία περιλαμβάνει αυστηρά οργανωμένα και πειθαρχημένα καθάρματα, εξοπλισμένα με όλα τα όπλα και στα μέσα για να συντρίψουν το «σύντροφο του λαού». Η μιστική αστυνομία είναι πανίσχυρη και ικανότερη απ’ όσο στους παλαιότερους καιρούς. Κανένας νόμος δεν προστατεύει τον οποιονδήποτε από τη φυλάκιση για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και χωρίς δίκη. Το στρατιπεδευόμενο συγκέντρωσης, που είχε επινοηθεί παλιότερα σαν πολεμικό μέτρο εναντίον ανταρτών, τώρα καθιερώθηκε σαν μια μορφή μαζικής φυλακής με καταναγκαστική εργασία, πολλές φορές συνοδευόμενη από συστηματική βαναισωπήση. Καμία προσωπική αξιοπρέπεια δεν γίνεται σεβαστή· δεν υπάρχει πια προσωπική αξιοπρέπεια. Αποκαλούμενη μετασχηματίζεται σε διεπαφήκατη κατάχρηση εξουσίας, εφοδιάζεται με όλη την εφευρετικότητα του σύγχρονου καπιταλισμού, η σκληρότητα εναντίον των θυμάτων μπορεί να φτάσει α’ ένα αποκορύφωμα που συναγερμίζεται με επιτυχία τη χειρότερη βαρβαρότητα του προηγούμενου αιώνα. Η σκληρότητα είναι κατά κανόνα επακόλουθο του φόβου, που έχει βιώθηκε στο παρελθόν ή γίνεται αισθητός για το μέλλον κι έτσι αποκαλύπτει αυτό που κρύβεται στο υποσυνείδητο. Αλλά για την όρα, δ’ ουτοί οι αντίπαλοι έγιναν ανίσχυροι, φιμώθηκαν και τρομοκρατήθηκαν.

Η πνευματική τυραννία συμπληρώνεται από αδιάκοπη προσαγάνδα, που ήταν ιδιαίτερα σχεδιασμένη για τη νεότερη γενιά. Οι κυβερνήτες ήξεραν πολύ καλά ότι ελάχιστους μόνο μπορούσαν να κερδίσουν από την παλιά γενιά των εργατών που, έχοντας ανατραφεί με τις ευγενικότερες ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας, τις διατηρούσαν σαν πολύτιμη ανάμνηση, έστω κι αν αυτές είχαν χάσει την πρακτική τους χρησιμότητα. Η προσαγάνδα μπορούσε να είναι αποτελεσματική μόνο σε σχέση με τη νεότερη γενιά των ενηλίκων που είχαν βιώσει τη σοσιαλδημοκρατία στην παρακήβη της, και κυβερνητικό κόμμα. Αλλά η νεολαία, την οποία ο ίδιος διαπαιδαγούσε και διαμόρφωνε, ήταν εκείνη στην οποία ο εθνικοσοσιαλισμός εναπόθετε τις ελπίδες του, βλέποντας την σαν υλικό για τον καινούριο τού κόσμο.

Καθόλου εκπληκτικό, λοιπόν, που σ’ αυτό τον τομέα είχε μεγάλη επιτυχία. Ενδιαφέρθηκε για τη νεολαία όσο κανένα κόμμα ή ομάδα προπηγούμενως. Ο εθνικοσοσιαλισμός διόρισε ικανούς ηγέτες, έμπειρους και με μεγάλο ζήλο που συγκέντρωσαν και διαπαιδαγόγησαν τη νεολαία στα
πλαίσια μιας τεράστιας ευναίας οργάνωσης. Όλες οι ενστικτώδεις τάσεις συντροφικότητας, αλληλοβοήθειας, αφοσίωσης, ενεργητικότητας και φιλοδοξίας είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στους νέους. Τους εμφανίστηκε η αυτοπεποίηση ότι αποτελούν σημαντικό τμήμα της εθνικής κοινότητας το οποίο έχει να εκπληρώσει πολύτιμο έργο. Ωστόσο να κερδίσουν μια καλή θέση για τον εαυτό τους, κάτι που αποτελεί το υπέρτατο ιδιαίτερα των νεαρών στην καπιταλιστική κοινωνία, αλλά να υποτιθήσουν και να στηρίξουν την εθνική κοινότητα. Τα αγόρια έκρεισαν να νιώθουν σαν μελλοντικοί πολεμιστές που προετοιμάζονται για μεγάλα ανδραγαθήματα, όχι με σπουδές αλλά με το σφήνος, την τόλμη, τη μαχητική ικανότητα και την πειθαρχία. Τα κορίτσια έκρεισαν να προετοιμαστούν για να γίνουν στο μέλλον ηρωικές Γερμανίδες μητέρες. Η χώρα το δυνατό ταχύτερη αύξηση του πληθυσμού ήταν προοπόθεση στην παγκόσμια μάχη.

Τα παιδιά αφομοίωναν με ζέση τις νέες διδασκαλίες, που υπερισχύαν ολοφάνερα απεναντί στην πνευματική επιρροή των γονιών και των διασκόριων τους. Εκατοντάδες αιώνες των τελευταίων, τα παιδιά ενεργούσαν σαν ένθερμοι ζηλωτές και εκφραστές του νέου πυτελίου, έχοντας υποστεί ειδική διαπαιδαγόγηση γι' αυτό το καθήκον. Και το καθήκον τους δεν ήταν μόνο να επεκτείνουν την προσαγάνδα στο σπίτι και στο σχολείο, αλλά και συναέρων, να αναφέρουν στους νέους τους ηγέτες τις συζητήσεις και τις διχογνωμίες που εκφράζονται στο σπίτι. Με άλλα λόγια, να ενεργούν σαν κατάσκοποι και καταδότες των ιδιών τους των γονιών οι οποίοι, υπό την απειλή αυτισμού τιμωρίας, υποχρεούνταν να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια διαπαιδαγόγησης των παιδιών τους σύμφωνα με το δικό τους πνεύμα. Τα παιδιά ανήκαν στο κράτος, όχι στους γονείς. Έτσι, ετοιμαζόταν για τον μελλοντικό πόλεμο, όποιος εκατομμυρίων ανθρώπων με απαράμιλλη ενθουσιασμό και αφοσίωση. Μια τέτοια διαπαιδαγόγηση προϋπόθετε την προσεκτική προστασία από οποιαδήποτε επιρροή που θα μπορούσε να γεννήσει αμφιβολίες, αβεβαιότητες και εσωτερικές συγκρούσεις. Οι αμφιβολίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις δημιουργούν βέβαια δυνατούς χαρακτήρες, ανεξάρτητη σκέψη, αλλά αυτά δεν τα χρειάζονταν καθόλου ο εθνικοσοσιαλισμός. Εκείνο που χρειάζονταν και προσπαθούσε να καλλιεργήσει με τη διδασκαλία μιας και μόνιμης αλήθειας ήταν η τυφλή πίστη και η βασισμένη πάνω της φανατική αφοσίωση, κατάλληλη για την εξασφάλιση μιας ακατανίκητης εφόδου.

Η δύναμη του εθνικοσοσιαλισμού βρίσκεται στην από μέρους του οργάνωση της υλικής παραγωγής, των υλικών δυνάμεων. Η αδυναμία του βρίσκεται στην προσπάθεια του να ισοπεδώσει τις νοοτροπίες, τις πνευματικές δυνάμεις. Και στις δύο περιπτώσεις, το μέσο του είναι ο θρησκείας καταναγκασμός. Οι περισσότεροι ιδεολογοί και εκφραστές του προέρχονται από τη μικροαστική τάξη και ήταν άξεστοι, αμαθείς, στενόμαλλοι, ζηλωτές στην αναφορά της σε υψηλές θέσεις, γεμάτοι προκαταλή-

203
ψείς και εθυζόμενοι εύκολα στην κτηνοδία. Δεν ανέβηκαν στην εξουσία με την πνευματική αλλά με την υλική και οργανωτική υποτροφή, με την τόλμη και τη μαχητικότητα. Επέβαλαν το δικό τους πνεύμα βίας στους καθυστερημένους διανοούμενους και εργάτες. Ετσι, καλλιεργήθηκε στην ανερχόμενη γενιά ο σεβασμός της ωμής βίας και η περιφρόνηση της επιστήμης και της γνώσης. Οι φιλόδοξοί, αντί για την επίμονη και επιτονική μελέτη, μπορούσαν να αναρριχηθούν ευκολότερα στις υψηλές θέσεις μέσω της προοπτηρίες τους στο Κόμμα, το οποίο δεν ζητούσε γνώση αλλά μόνο σθένος, σωματική εκγύμναση, σκληρότητα και πειθαρχία.

Ο κapitalismόs του μεγάλου κεφαλαίου δεν μπορεί όμως να αναπτυχθεί χωρίς την επιστήμη σαν βάση της τεχνικής προόδου και χωρίς μια τάξη διανοούμενων με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες. Η προαύξηση και η ενθάρρυνση της επιστήμης είναι ζωτικής σημασίας για το κεφαλαίο. Το νέο πολιτικό του σύστημα το έφερε σε αντιθέση όχι μόνο με την ανθρωπιά και την πνευματική καλλιέργεια, αλλά και με την ίδια την πνευματική βάση του. Για να διατηρήσει την κυριαρχία του, υπέμεινε την αποσύνθεση εκείνου που αποτελούσε τη δύναμη και τη δικαιολογήσή του. Κι αυτό θα πάρει την εκδίκησή του όταν, στη διαμάχη των καπιταλιστών για την παγκόσμια κυριαρχία, η μεγάλωτερη τελειοποίηση της τεχνικής θα είναι επιτυχημένη και η παραμέληση της δεν θα μπορεί να αντισταθμιστεί από τον υλικό καταναγκασμό. Οι μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές ικανότητες του γερμανικού λαού, των μηχανικών, των επιστημόνων και των ερευνητών, τόσο οποίες τους έφέραν στο προσκήνιο της βιομηχανικής προόδου, τάρα, αλυσοδεμένες στο πολεμικό όρμο του μεγάλου κεφαλαίου και αυξάνοντας τη μάχη της ισχύ του, θα καταστατικοποιούν και θα φθαρούν κάτω απ’ αυτό τον ξύλο.

Ο εθνικοσοσιαλισμός προσπάθησε επιπλέον να επιβάλει την ιδιαίτερη της θεωρία στην επιστήμη, δίνοντας στον εθνικισμό τη θεωρητική έκφραση της φυλετικής θεωρίας. Ο γερμανικός εθνικισμός πάντοτε είχε πάρει τη μορφή της λατρείας των αρχαίων Τετούνων, των οποίων οι αρχές, σαν υπόδειγμα για τους μαθαίνοντας Ρωμαίους, είχαν εκδηλωθεί από τον Τάκτο. Οι Γερμανοί συγγραφείς είχαν διατυπώσει τη θεωρία της «Βόρειας» φυλής, που ήταν ανθρωποποιημένη για να κυριαρχήσει και στη σύγχρονη εποχή αντιπροσωπευόταν από τους Γερμανούς και μερικούς γειτονικούς λαούς. Αυτή η θεωρία αναμίχθηκε τόσο με τον αντιστροφισμό. Οι ιδιαίτερες ικανότητες των εβραίων στο εμπόριο και στις χρηματιστικές συναλλαγές, στην ιατρική και στη νομική επιστήμη, είχαν ήδη αφυπνίσει μισό αιώνα πριν ισχυρά αντισημιτικά αισθήματα στη μικροοικονομική τάξη και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Τα αισθήματα αυτά δεν είχαν γνωρίσει αξιόλογη ανάπτυξη όταν στους κόλπους της μεγαλοοικονομικής τάξης, που με την κυριαρχία της επί της βιομηχανικής υπεραξίας δεν φοβόταν την εβραϊκή χρηματιστική δύναμη,
ούτε στους κόλπους της εργατικής τάξης. Ο αντισημιτισμός ήταν ένα αι-
σθημα των κατώτερων στραμμάτων της αστικής τάξης και οι περισσότε-
ροι οπαδοί του εθνικοσοσιαλισμού προήλθαν απ’ αυτά ακριβώς τα στρά-
ματα. Η μετανάστευση Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη μετά τον Α’
Pαγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι έφεραν μαζί τους τις πρωτόγονες εμπορι-
κές μεθόδους του αντιπραγματισμού και η τοποθέτηση Εβραίων σε πολι-
τικά αξιώματα στα χρόνια της δημοκρατίας της Βασίλειας, ενέπεισαν το
μήνυμα αυτό και έκαναν τον αντισημιτισμό θεμελιώδες ποσοστό των κυριό-
τερων από τους νέους ηγέτες.
Ετσι η φιλετική θεωρία έγινε το κεντρικό δόγμα του εθνικοσοσι-
αλισμού. Οι αληθινοί Γερμανοί δεν ήταν άλλοι οι γερμανικοί κάτοικοι της
Γερμανίας αλλά μόνο οι «Αρειοί». Το ίδιο ισχύει για ορισμένους γει-
τονικούς λαούς όπως οι Σκανδιναβοί και οι Ολλανδοί, ενώ οι Αγγλοί εί-
χαν ήδη διαφθείρει πολύ από τον καπιταλισμό. Οι μη Αρειοί συμπλέγο,
τοι Εβραίοι, δεν έχουν καθόλου δικαίωμα. Έκαναν κατάχρηση της απρό-
όσιος πολυρρητικής και, συγκεκριμένα, της αστικής τάξης, για να φτάσουν στην κτηνοφαγία και την εσωτερική εξόντωση.
Ο εθνικοσοσιαλισμός μέσω της πολιτικής του ισχύς επέβαλε αυτή
τη φιλετική θεωρία στην επιστήμη. Διόρθωσε τους εκφραστές της, καθη-
γητές πανεπιστημίων, και διέθεσε αφεδόνα κυριότερης σημασίας για την έκδοση βιβλίων και περιοδικών που ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Η εξωτερική ισχυρή προβολή
επιστημονικής αλήθειας σ’ αυτή τη θεωρία δεν μπορούσε να αποτελέ-
σει εμπόδιο. Ο καπιταλισμός που κατέχει την εξουσία πάντοτε αναγρα-
φεί σε επίσημη επιστήμη τις θεωρίες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Έτσι, αυτές κυριαρχούν σ’ όλα τα πανεπιστήμια. Οι κριτικές και
οι αντιπάλους γνώμες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, εστω και
όχι από τις επίσημες καθεδρίες. Στον εθνικοσοσιαλισμό όμως κάθε κριτι-
κή προσέγγιση της επιστήμης θεωρίας έγινε αδύνατη.
Ακόμα χονδρειδέστρερη ήταν η προέκταση της φιλετικής θεωρίας
στη φυσική. Στον τομέα αυτό, η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν
θεωρούντας απ’ όλους σχεδόν τους φυσικούς ως άλλα σημαντική πρόο-
δος της επιστήμης. Αλλά ο Αϊνστάιν ήταν Εβραίος κι έτσι ο αντισημιτισμός τάχθηκε εναντίον της θεωρίας του. Όταν ο εθνικοσοσιαλισμός ανέβηκε στην εξουσία, οι Εβραίοι καθη-
γητές, που συχνά ήταν άνθρωποι παγκόσμιας φήμης, απολύθηκαν και α-
πελάθηκαν. Οι αντισημίτες αντίπαλοι της θεωρίας της σχετικότητας έ-
πευχήθηκαν από τις γενικότερες εκπροσώπους της «γερμανικής φυσικής»,
που αποτελεί έκφραση της υγιούς και καθαρής θρησκείας νοσημόσυνης, ενα-
ντίον της «εβραϊκής φυσικής», που περιλαμβάνει συστατικές θεωρίες
τις οποίες μηχανεύτηκε η ταξινομική διαστημική της σκέψης. Φυσικά,
η «υγιής Άρεια νοσημόσυνη» δεν είχε παρά η πολύτοπη της μικροα-
στικής σκέψης που αδυνατεί να συλλάβει τις βαθύτερες αφαιρέσεις της σύγχρονης επιστήμης.

Στον αγώνα του γερμανικού κapitalismou για την παγκόσμια κυριαρχία, ο αντισημιτισμός δεν ήταν απαραίτητος και μάλλον αποτελούσε μειονέκτημα. Αλλά δεν είχε δυνατότητα εκλογής. Εφόσον η αστική τάξη δεν είχε τολμήσει να προσχηματίσει στον αγώνα του λαού το 1848 ώστε να κατακτήσει την εξουσία, ήταν υποχρεωμένη να υποτάσσεται στην καθοδήγηση άλλων τάξεων. Πρώτα, της γαιοκτητικής αριστοκρατίας υπό τον Κάιζερ, που η ηλίθια διπλωματία της ήταν υπεύθυνη για την ήττα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τάτα, του μικροαστικού κόμματος και των πηγετών του, οι οποίοι έκαναν αυτή την έμμονη ιδέα βάση της πολιτικής του που, προκαλούσαν περιφρόνηση και έντονο μίσος σ' όλο τον κόσμο, προετοιμάζει μια νέα ήττα.

Από την αρχή, ο εθνικοσοσιαλισμός έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στους αγρότες. Το πρόγραμμα όλων των μικροαστικών κομμάτων μπορεί για την αποδέσμευση των αγροτόν από την εκμετάλλευση του χρηματιστικού και τραπεζικού κεφαλαίου. Επιπλέον, ήταν επιτακτική ανάγκη, εν όψει του επερχόμενου πολέμου, να μπορεί η Γερμανία να θρέψει τον εαυτό και να έχει αρκετές πράτες ύλες. Έτσι, ήταν απαραίτητη μια οργάνωση της αγροτικής οικονομίας, σαν ουσιώδες μέρος της συνολικής οργάνωσης της παραγωγής. Αυτό εκφράστηκε με την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία για την αγροτική τάξη, την αξεσούρα δεμένη με το έδαφος, που διατηρεί τη φυλετική ισχύ των προπατόρων, την αληθινή «ευγένεια του αίματος και της γης». Η αγροτία έπρεπε να προστατευεί από τις διαλυτικές επιδράσεις του κapitalismou και του ανταγωνισμού και να ενταχθεί στο σύνολο της σχεδιοποιημένης παραγωγής. Σε αρμονία προς τις αntιδραστικές μορφές σκέψης του νεότατου συστήματος, αυτό έγινε με την αναβίωση μεσαιωνικών εθιμών και μορφών δυναστευτικίων που είχαν καταρρεύσει από τη Γαλλική Επανάσταση.

Έτσι η υποδείκνυση απαγορεύτηκε. Ο αγρότης δεν είχε το δικαίωμα να επενδύει ξένο κεφάλαιο για βελτιώσεις. Αν ήθελε χρήματα για το κτήμα του, μπορούσε να απευθυνθεί στις κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εξαρτησία του από το ίδρυμα. Στη γεωργική του δραστηριότητα υπέκειτο σε ορισμένες εντολές που περιορίζονταν την ελευθερία του. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τα προϊόντα που έπρεπε να καλλιεργήσει. Εφόσον η αγροτική οικονομία όφειλε να θρέψει όλο τον λαό, κάτι που αποτελούσε δύσκολο πρόβλημα εξαιτίας της πυκνότητας του πληθυσμού και ακόμα δυσκολότερο σε καιρό πολέμου, ήταν απαραίτητος ο ακριβής καθορισμός των αναγκών και της παραγωγικής ικανότητας. Η πάλη ήταν κι αυτή οργανωμένη. Τα προϊόντα έπρεπε να παραδίδονται στους οργανισμούς αγοράς, σε τιμές καθορισμένες από τα πάνω, ή στους πράκτορες που επισκέπτονταν τα αγροτήματα. Τους αγρότες τους βάραινε το ζωτικό έργο και καθήκον να θρέψουν την εθνική κοινότητα.
Αλλά αυτή την αλήθεια έπρεπε να την καταπούν με τη μορφή της πλήρους υποταγής στα κυβερνητικά μέτρα, που μερικές φορές έφταναν μέχρι και την κατάχεση της σοδείας. Έτσι, οι αγρότες, που προηγουμένως ήταν ελεύθεροι να αγνοούσαν για να βρούν τον δρόμο τους μέσα από τις διακυμάνσεις του καπιταλισμού, για το καλύτερο ή το χειρότερο, μετατράπηκαν σε δουλοπάροικους του κράτους. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, ξαναζωντάνευσαν στην αγροτική μετασωμικός συνθήκες, αλλά κάτω από αραιοποιημένα ονόματα.

Στους εργάτες δεν δόθηκε λιγότερη προσοχή, αν και ήταν διαφορετικοί είδους. Ο μεγάλος σκοπός της κατάκτησης της παγκόσμιας κυριαρχίας επέβαλε να εξουδετερωθεί πρώτα η διεθνιστική εργατική τάξη, που αντιμετώπισε τον καπιταλισμό και διαδόθηκε την εθνική ενότητα. Έτσι, το πρόστιο έργο της επανάστασης του 1933 ήταν η καταστροφή του Σοσιαλδημοκρατικού και του Κομμουνιστικού Κόμματος, η φυλάκιση ή εξορία των ηγετών τους, το κλείσιμο των εφημερίδων τους, το κάψιμο των βιβλίων τους και η μετασχηματισμός των συνδικάτων σε εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις. Η εργασία δεν οργανόθηκε από τους εργάτες και για τους εργάτες, αλλά από το κεφάλαιο και για το κεφάλαιο, μέσω των νέων κυβερνητικών του οργάνων. Το «Μέταπο της Εργασίας», διευθυνόμενο από ηγέτες που διόρισε το κράτος, πήρε τη θέση των συνδικάτων όπου, τουλάχιστον τυπικά, οι εργάτες ήταν κύριοι του εαυτού τους. Το καθήκον του δεν ήταν να αγωνιστεί εναντίον των εργοδότων για βελτίωση των όρων εργασίας, αλλά η προώθηση της παραγωγής. Στην παραγωγική κοινότητα, το εργοστάσιο, ο εργοδότης ήταν ο αρχηγός και έπρεπε να υποκύνεται χωρίς συζήτηση. Οι εθνικοσοσιαλιστικές ηγέτες του «Μετάπο της Εργασίας», που πολλές φορές ήταν παλιά στελέχη των συνδικάτων, συζητούσαν με τον εργοδότη και τον παρουσίαζαν παράπονα, αλλά η απόφαση ανήκε σ’ εκείνον.

Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είχε την πρόθεση να κάνει τους εργάτες αβοηθητοί θύματα της εργοδοτικής ανθρωπιάς. Οι εργοδότες έπρεπε και αυτοί να υπακούν στους ανάπτυξης ιδιοντες. Επιπλέον, για τον μεγάλο το σκοπό, για τον παγκόσμιο αγώνα, ο εθνικοσοσιαλισμός χρειάζοταν την ευμετάβλητη και την αφοσιωμένη συνεργασία όλων, ως στρατιωτών και ως εργατών. Έτσι, πέρα από την αδιάκοπη προπαγάνδα, η καλή, στο μέτρο του δυνατού, μεταχείριση ήταν κρήσης. Όπου τους ζητούνταν σκληρές προσπάθειες και εξαντλητική κούραση, οι εργάτες αμείβονταν με τον εκβιασμό των καταδικών τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Αν έδειχναν δυσφορία και απορρίμα, ο σωματικός καταναγκασμός τους υπενθυμίζα να είναι ανισχυροί. Η ελεύθερη επιλογή αφεντικού δεν είχε πια νόμιμη, γιατί το πραγματικό αφεντικό ήταν παντού το ίδιο. Οι εργάτες μεταφέρονταν από το ένα εργοστάσιο στο άλλο μετά από άνωθεν διαταγή. Στον εθνικοσοσιαλισμό, οι εργάτες μετατράπηκαν σε δουλοπάροικους του κράτους και του κεφαλαίου.
Πώς μπόρεσε να ξεπέρασε σε τέτοια ολοσχερή αδυναμία μια εργατική τάξη σαν τη γερμανική, που φαινόταν τόσο ισχυρή στα χρόνια της σοσιαλδημοκρατικής πλημμυρίδας και σχεδόν έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο; Ακόμα και για όσους αναγνώρισαν την παρακμή και τον εσωτερικό εκφυλισμό του σοσιαλισμού, την εύκολη συνθηκολόγηση του χωρίς καμία μάχη το 1933 και την πλήρη καταστροφή του επιβλητικού μηχανισμού του, αυτό αποτέλεσε έκπληξη. Αλλά από μια ορισμένη άποψη, ο εθνικοσοσιαλισμός μπορεί να θεωρηθεί σαν φυσικός γόνος της σοσιαλδημοκρατίας. Ο εθνικοσοσιαλισμός μπόρεσε να αποκτήσει τέτοια ισχύ μόνον πατώντας στους άμους του προηγούμενου εργατικού κινήματος. Με μια προσεκτικότερη έξεταση των βαθύτερων συναφειών, μπορούμε να δούμε πως όχι μόνο ο κομμουνισμός, με το παράδειγμα της κρατικής δικτατορίας του, αλλά και η σοσιαλδημοκρατία προετοίμασε τον δρόμο του εθνικοσοσιαλισμού. Τα συνθήματα, οι στόχοι και οι μέθοδοι που επινοήθηκαν από τη σοσιαλδημοκρατία για τους εργάτες, νιωθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον εθνικοσοσιαλισμό για το κεφάλαιο.

Πρώτα απ’ όλα, η ιδέα του κρατικού σοσιαλισμού, της συνειδητά σχεδιοποιημένης οργάνωσης του συνόλου της παραγωγής από τη συγκεντρωτική εξουσία του κράτους. Φυσικά, εννοούσαν το δημοκρατικό κράτος, όργανο του εργαζομένου λαού. Αλλά οι προθεσίες δεν μετράνε απλά στη δύναμη της πραγματικότητας. Ένας μηχανισμός που είναι αφέντης της παραγωγής γίνεται αφέντης και της κοινωνίας, αφέντης των παραγωγών, παρ’ όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αποβλέπουν στο να τον κάνουν εξαρτημένο όργανο και αναγκαστικά εξελίσσεται σε αρχον
tαξη ή στρώμα.

Κατά δεύτερο λόγο, στη σοσιαλδημοκρατία ήδη πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ηγετική γραφειοκρατία αποκτούσε κυριαρχία επί των εργατών, επιδιώκοντας την συνειδήτα και υπερασπίζοντας την σαν φυσιολογική κοινωνική κατάσταση. Αναμφίβολα, οι ηγέτες αυτοί θα μπορούσαν εξίσου καλά να εξελιχθούν σε όργανα του μεγάλου κεφαλαίου σε ομάλους καιρούς, θα προσέφεραν καλές υπηρεσίες, αλλά για ηγέτες στον παγκόσμιο πόλεμο ήταν πολύ μικροί. Η «ηγετική αρχή» δεν επινοήθηκε από τον εθνικοσοσιαλισμό. Αναπτύχθηκε στους κόλπους της σοσιαλδημοκρατίας, συγκαλυμμένη κάτω από δημοκρατικές επιφάνειες. Ο εθνικοσοσιαλισμός την διακήρυξε απροκάλυπτα σαν νέα βάση της κοινωνικών σχέσεων και αποκόμισε όλα τα αποτελέσματα της.

Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος της σοσιαλδημοκρατίας υλοποιήθηκε από τον εθνικοσοσιαλισμό και -ειρωνεία της ιστορίας- ιδιαίτερα οι στόχοι που είχαν κάποτε επικριθεί ως οι πιο αποκρουστικοί από την αστική τάξη. Το να μπει τάξη στο χάος της καπιταλιστικής παραγωγής με τη σχεδιοποιημένη ρύθμιση, χαρακτηρίζοταν πάντοτε αδύνατο και καταγγελόταν σαν αφόρητος δεσποτισμός. Τώρα, το κράτος πραγματοποιούσε σε μεγάλο βαθμό αυτή την οργάνωση, κάνοντας έτσι 208
σημαντικά ευκολότερο το έργο μιας εργατικής επανάστασης. Πόσο συγχαίρει καθεμια και απορριφθεί με βδελυγμα η πρόθεση της σοσιαλδημοκρατίας να αντικαταστήσει τον αυτοματισμό της αγοράς και του εμπορίου με μια συνειδητά οργανωμένη διανομή! Ο καθένας να πάρει το ίδιο μέριμνα για την ικανοποίηση τυποποιημένων αναγκών, ο καθένας να τρέφεται και να ντύνεται από το κράτος, όλοι ιδίων σαν απλά αντίτυπα! Ο εθνικοσοσιαλισμός προχωρήσει μακρύτερα στην πραγματοποίηση αυτής της χώρας. Αλλά εκείνο που στο σοσιαλιστικό πρόγραμμα νοουνταν σαν οργανωμένη αφθονια, εφαρμόζεται τόσο σαν στήριξη και πείνα, σαν ακραίος περιορισμός όλων των χρεωδών της ζωής ώστε να απομείνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα για τα πολεμικά εφόδια. Επειδή, ο σοσιαλισμός που δόθηκε στους εργάτες ήταν μάλλον παραδία παρά πραγμάτωση των σοσιαλδημοκρατικών ιδεών· ό,τι είχε σ’ αυτές τον χαρακτήρα του πλούτου, της προοδού και της ελευθερίας, βρήκε την καρικατούρα του στην ελλείψη, στην αντίδραση και στην καταστολή.

Η κυριότερη κατηγορία εναντίον του σοσιαλισμού ήταν η παντοδυναμία του κράτους, σε αντίθεση προς την προσωπική ελευθερία της καταλυτικής κοινωνίας. Βέβαια, αυτή η ελευθερία πολλές φορές περιοριζόταν σ’ένα διφορούμενο τόπο, αλλά κάτι ήταν κι αυτό. Ο εθνικοσοσιαλισμός κατάγηκε ακόμα και την εικονική ελευθερία. Ο καπιταλισμός, παρ’ όλη την ισχύ και για να αντιπεξέλθει σε μια κρίσιμη κατάσταση, επέβαλε στην ανθρωπότητα ένα σύστημα καταναγκασμού που ήταν σκληρότερο απ’ ότι ο στιβάνητα πολύ μεγάλου στοιχείου συνιστούσαν στον σοσιαλισμό οι συγκρότημα του. Αλλά το σύστημα αυτό δεν μπορεί παρά να εξαφανιστεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ελευθερία. Η ελευθερία δεν είναι στην πραγματικότητα παρά η συλλογική ονομασία διάφορων μορφών και βαθμών δέσμευσης. Ο άνθρωπος, εξαιτίας των σωματικών των αναγκών, εξαρτάται από τη φύση και αυτή είναι η βάση όλων των εξαρτήσεων. Εάν η ζωή είναι δυνατή μόνο με τον περιορισμό των ελευθερων παραμόρφωσε, τότε αυτές αναγκαστικά θα περιοριστούν. Εάν η παγανική εργασία μπορεί να εξασφαλίσει μόνο με την υποταγή σε μια αυτοκρατορία, τότε η προσταγή και η υποταγή αποτελούν αναγκαιότητα. Αλλά αυτές αποτελούν τάσκα αναγκαιότητα μόνο για τον παρακόμητο καταλυτικό. Για να στηρίζει την εκμετάλλευση, ο καταλυτικός επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα σύστημα πολύ καταναγκασμού που δεν είναι αναγκαίο για την ιδια την παραγωγή, για τη ζωή του ανθρώπου. Εάν ένα φαινόμενο σύστημα, αντί να θρηματίστηκε μέσα στον παγκόσμιο πόλεμο, μπορούσε να σταθεροποιηθεί, στα πλαίσια μιας μακρόχρονης ενότητας, ενά σύστημα οργανωμένης παραγωγής που θα εξασφαλίζει σύμφωνα με τους σχετισμούς του, την αφθονία όλων των χρεωδών της ζωής και πάλι δεν θα μπορούσε να διαρκέσει. Αναπόφευκτα, θα καταστρέφονταν από την εσωτερική του αντίφαση: ενώ θα απελευθάρονταν την ανθρωπότητα από την πίεση των αναγκών της, θα προσπαθούσε ταυτόχρονα να την δια-
τηρήσει σε κοινωνική υποδούλωση. Τότε ο αγώνας για την ελευθερία, για τη μόνη επιθυμία που θα είχε απομείνει, θα εξαναρκήξε με ακατάληπτη δύναμη.

Οι εργάτες δεν πρέπει να τρέφουν τη βολική θεανάσθηση ότι, με μια ήττα στον παγκόσμιο πόλεμο, ο ρόλος του εθνικοσοσιαλισμού θα τελειώσει. Η εποχή του μεγάλου κεφαλαίου είναι διαποτισμένη από τις αρχές και τις παραμφάλεσεις του. Ο πολιτικός κόσμος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Οι κυβερνήσεις, ακόμα και οι τίτλοι πολούμενες δημοκρατικές, θα εξαναγκαστούν να παρέμβουν ολόκληρη περισσότερο στην παραγωγή. Όσο το κεφάλαιο έχει δύναμη και φοβάται, οι δεσποτικές μέθοδοι διακυβέρνησης θα εμφανίζονται σαν τρομερός έχοντας της εργατικής τάξης. Ωρά πάντα με την απροκάλυπτη μορφή των βίαιων πολιτικών ή στρατιωτικών κυβερνήσεων, που προέρχονται από εργατικούς αγώνες, αλλά όταν ακόμα και κάτω από τη μάσκα ή την αντιφατική ονομασία των συμβουλιακών κυβερνήσεων. Γι' αυτό, μια εξέταση, σε γενικές γραμμές, της θέσης και του ρόλου τέτοιων μορφών διακυβέρνησης στην εξέλιξη της κοινωνίας δεν είναι άσκοπη. Μια σύγκριση με την προγενόστερη άνοδο μιας άλλης τάξης, της αστικής, μπορεί να μας επιτρέπει έναν παραλληλισμό, που όμως είναι αμφίβολος και πρέπει να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο ρυθμός της κοινωνικής εξέλιξης είναι πολύ ταχύτερος, ενώ αυτή πρέπει να προχωρήσει μακρύτερα και βαθύτερα απ' ό, ο, σο στους προηγούμενους αιώνες.

Η άνοδος της αστικής τάξης πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές φάσεις βαθμιαία αυξανόμενης ισχύος. Από τους ανιχνευτούς δημότες των αρχών του μεσαίωνα οδηγεί στους εμπόρους και στις συντεχνίες, που είναι κυριαρχοί των πόλεων τους, αντιμέτωποι τους ευγενείς και φτάνουν στο σημείο να νικούν τους στρατούς των ιπποτών σε μάχες κατά παράταξη, αποτελούντας ένα ουσιώδες στοιχείο του μεσαιωνικού κόσμου, χωρίς όμως να πάουν να είναι νησίδες στον οκεανό της γαιοκτητικής δύναμης. Μέσω της χρηματικής δύναμης των αστών, οι βασιλιάδες αποκτούν κυριαρχική θέση απέναντι στις άλλες δυνάμεις της φεουδαρχίας και εγκαθίστονται στα βασιλεία τους συγκεντρωτικές κυβερνήσεις. Η απολυταρχία τους συχνά χαρακτηρίζεται σαν κατάσταση ισορροπίας, όταν οι ευγενείς δεν ήταν πια και οι αστοί δεν ήταν ακόμα αρκετά ισχυροί για να κυριαρχήσουν-έτσι μια τρίτη δύναμη, που προστάτευε τα προνόμια της μιας τάξης και το εμπόριο της άλλης και στηρίζονταν και στις δύο, ήταν σε θέση να τις κυβερνήσει και τις δύο. Μέχρις ότου, μετά από μια νέα ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, η αστική τάξη ενισχύεται τόσο πολύ ώστε να αναπτύξει αυτή την εξουσία και να γίνει κύριος της κοινωνίας.

Η άνοδος της εργατικής τάξης κατά τον 19ο αιώνα, ήταν ο μετασχηματισμός μιας αδύναμης, εκμεταλλευόμενης και εξαθλιωμένης μάζας σε μια τάξη με αναγνωρισμένα δικαιώματα και με οργανώσεις για να τα υπε-
ρασπίζουν. Τα συνδικάτα της και τα πολιτικά της κόμματα μπορούν κατά κάποιο τρόπο να συγκροτήσουν με τις συντεχνίες και τις δημοτικές κυβερνήσεις των ελεύθερων πολιτών και αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πανισχυρού καπιταλιστικού κόσμου. Ενώ όμως οι ελεύθεροι πολίτες μπορούσαν να συγκροτήσουν τη χρηματική τους δύναμη ζέχωρα, αφήνοντας κατά μέρος τους ευγενείς με τη γαιοκτησία τους, οι εργάτες τώρα για να συγκροτήσουν την οικονομική τους δύναμη πρέπει να πάρουν τα μέσα παραγωγής από τους καπιταλιστές κι έτσι η άμεση σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ακριβώς όπως τότε, στην παραπέρα εξέλιξη των παλιών θεσμών, οι ανεξάρτητες κυβερνήσεις των πόλεων καταστράφηκαν και οι ελεύθεροι πολίτες καθυστέρησαν από τους μεγαλύτερους φεουδάρχες, τους ηγεμόνες, που ήταν αφέντες της κατόπτρης αριστοκρατίας, έτσι και τώρα οι πολίτες οργάνωσαν τα εργατά, τα συνδικάτα και τα κόμματα, καταστρέφουν ή καθυστέρησαν από τον καπιταλισμό του μεγάλου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για πιο σύγχρονες μορφές αγώνα. Υπάρχει λοιπόν κάποια ομοιότητα ανάμεσα στην παλιά απολυταρχία και τη νέα δικτατορία: μια τρίτη δύναμη ψάνεται πάνω από τις αντιμαχόμενες τάξεις. Μολονότι δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για ισορροπία, βλέπουμε ότι οι νέοι κυβερνήτες επικαλούνται την εργασία σαν βάση του συστήματος τους. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η νέα κατάσταση της δύναμης της εργασίας είναι δυνατόν να εμφανιστούν συγκαλυμμένες δικτατορίες βασισμένες στην υποστήριξη της, σαν μεταβατικές απόπειρες να κρατηθούν οι εργάτες υποταγμένοι πριν την τελική τους νίκη.

Ο ιστορικός παραλληλισμός μπορεί ακόμα να φανεί χρήσιμος για να καταδειχτεί ότι η εξέλιξη δεν ακολουθεί αναγκαστικά παντού τον ιδιό ακριβώς δρόμο. Η κατοπινή αστική κυριαρχία στην Ολλανδία και στην Αγγλία, που εγκαθιδρύθηκε μέσω ενός αγώνα κατά των απολυταρχικών εγχειρήματα, αναπτύχθηκε από τα μεσαιωνικά προνόμια των πόλεων χωρίς να υποστεί την απολυταρχία. Έτσι και τώρα, ενώ σε μερικές χώρες εμφανίζονται φαινομένα δικτατορίες, σε άλλες ίσως να μην υπάρχουν οι προδοθέσεις τους. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι μορφές και συνθήκες του εργατικού αγώνα θα είναι διαφορετικές. Είναι απίθανο να εγκαθιδρυθεί η υποκληρωτική υποδύση σε χώρες όπου η προσωπική ελευθερία έχει σταθερές ορίζοντες χωρίς τέτοιες τάξεις, όπως για παράδειγμα, την Αγγλία και την Αμερική, μολονότι μπορεί να εφαρμόσουν επίμερους μέτρα φαινομένου χαρακτήρα. Η καπιταλιστική κυριαρχία είναι εκεί θεμελιωμένη σε λεπτότερα, πιο πνευματικά στοιχεία υγείας, που είναι αποτελεσματικότερα από την ωρίμη βία. Εκεί, η δύναμη των εργατών θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα υγείας και χωρίς συνεδρίαση του εαυτού της, οι πρακτικές ανάγκες θα επιβάλουν την πορεία προς την κατεύθυνση της συμβουλιακής οργάνωσης μέλλον βήμα προς βήμα και όχι μ' ένα μεγάλο επαναστατικό αγώνα που θα αφορά άμεσα τα θεμέλια της οικονομίας. Η ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης ταξικής συνεδρίασης και η οργάνωση της παρα-
γωγής είναι πολύ πιο ευρύ και επίπονο ύργο όταν το μυαλό είναι γεμάτο από μικροαστικές ιδέες και η κοινωνία κατακλυσμένη από ανοργάνωτες μικροεπιχειρήσεις.

Στις χώρες με ισχυρή φαινοτική δικτατορία, από την άλλη πλευρά, το βαρύτερο μέρος του ύργου των εργατών είναι ο άμεσος αγώνας για την ανατροπή της. Εκεί η δικτατορία έχει ήδη προχωρήσει μακριά στον δρόμο του σαρώματος της μικροεπιχείρησης με τα αισθήματα ανεξαρτησίας της καθώς και των μικροαστικών ιδεών. Τα πνεύματα είναι ήδη εθισμένα στην οργάνωσή της βιομηχανίας, η ιδέα της κοινότητας υπάρχει έστω κι αν η πρακτική της αποτελεί απάτη. Η σκληρή πίεση που υποβάλλει τους πάντες στην ιδία υποδούλωση, που ρυθμίζει την παραγωγή, που προκαθορίζει την κατανάλωση, που επιβάλλει την ομοιομορφία της ως, προκαλεί αγανάκτηση και απόγνωση οι οποίες συγκρατούνται μόνο με ακόμα σκληρότερη καταστροφή. Επειδή στα χέρια των κυβερνώντων βρίσκεται όλη η υλική δύναμη και μια τεράστια πνευματική δύναμη, ο αγώνας απαιτεί από τους εργάτες τον ψυχολόγο βαθμό αφοσίωσης και θάρρους, ξεκάθαρης αντίληψης και ενότητας. Το ίδιο θα ισχυρεί αν ο καπιταλισμός κατόρθωσε να εγκαθιδρύσει μια υπέρτατη κυριαρχία σε ολόκληρη τη γη.

Ο στόχος της εθνικοσοσιαλιστικής δικτατορίας, η κατάκτηση της παγκόσμιας κυριαρχίας, κάνει πάντως πιθανή την καταστροφή της από τον πόλεμο που εξαπέλυσε. Σε αυτή την περίπτωση, θα αφήσει την Ευρώπη ερμημένη και κατεστραμμένη, χοιρική και εξαθλιωμένη, τον παραγωγικό μηχανισμό προσαρμοσμένο στην πολεμική παραγωγή, τελείως φθαρμένο, το μέσο και το εργατικό δυναμικό εξαντλημένα, τις πρώτες ύλες σε έλλειψη, τις πόλεις και τα εργοστάσια ερειπωμένα, τους οικονομικούς πόρους της ηπείρου κατασταλμένους και εκμηδενισμένους. Αντίθετα από τη Γερμανία του 1918, η πολιτική εξουσία δεν θα πέσει αυτοχωρία στα χέρια της εργατικής τάξης· οι νικήτριες δυνάμεις δεν θα το επιτρέψουν. Ολα τους τα μέσα θα χρησιμοποιηθούν τώρα για να την κρατήσουν υποταγμένη, ενώ ταυτόχρονα θα εμφανίζονται νέοι κυβερνήτες και ηγέτες με υποσχέσεις και προγράμματα για μια νέα και καλύτερη κοινωνία και τα συμμαχικά στρατεύματα θα ελευθερώνουν την ευρωπαϊκή ήπειρο προετοιμάζοντας την εκμετάλλευσή της από τον αμερικανικό κapitalizm. Τότε, μέσα σ’ αυτό το οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό χώρο, θα εναπόκειται στους εργάτες να βρουν τρόπους για να οργανωθούν πάνω σε ταξικές βάσεις, να αποσαφηνίσουν τις ιδέες και τους στόχους τους, να κάνουν τις πρώτες απόψεις για ανασυγκρότηση της παραγωγής. Οπουδήποτε αναπτύσσονται ένας πυρήνας οργάνωσης, αγώνα, παραγωγής, οπουδήποτε συνυφαίνονται βαθιοί δεσμοί, οπουδήποτε τα μικρά αγωνίζονται για ξεκάθαρες ιδέες, εκεί μπαίνουν τα θεμέλια και γίνεται μια αρχή για το μέλλον. Μέσα από τις επιμέρους επιτυχίες έντονων αγώνων, μέσα από την άκαμπτη ενότητα και τη διορατικότητα που ανα-
πτύσσονται βαθμιαία, οι εργάτες πρέπει να οικοδομήσουν την καινούργια κοινωνία τους.

Δεν είναι ακόμα δυνατόν να προβλέψουμε τις επερχόμενες μορφές κοινωνικής σύγκρουσης και δράσης στις διάφορες χώρες. Μπορούμε όμως να θεωρούμε βέβαιο πως, μόλις το κατανοήσουν, η συνείδησή του μεγάλου έργου τους θα οδηγεί τους εργάτες σαν λαμπερό αστέρι μέσα από τις αντιξοήτητες που θα συναντούν στον δρόμο τους και πως η βεβαιότητα ότι με την εργασία τους και τον αγώνα τους συγκροτούν τη δύναμη και την ενότητα της εργατικής τάξης, την αδελφότητα της ανθρωπότητας, θα φλογίσει τις καρδιές τους και θα φωτίσει το μυαλό τους. Κι ακόμα, πως ο αγώνας θα τελειώσει μόνον όταν η εργατική ανθρωπότητα θα έχει κατακτήσει την πλήρη ελευθερία.
ΜΕΡΟΣ Δ': Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

1. Ο ιαπωνικός μπεριαλισμός

Τα προηγούμενα κεφάλαια γράφηκαν στα πρώτα χρόνια του πολέμου, στα 1941–42, σαν σύνοψη πληροφοριών χρήσιμων για την εργατική τάξη που μπορούν να αντληθούν από τους αγώνες του παρελθόντος, σαν ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στον παραπέμπο αγώνα της για την ελευθερία. Τόλμη, το 1944, ο πόλεμος, που ξεκίνησε σαν απόπειρα του γερμανικού κεφαλαίου να αποσπάσει την παγκόσμια κυριαρχία από την αγγλική αστική τάξη, έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν από την ανάπτυξη του καπιταλισμού στις διάφορες υποδείξεις, όλες οι ανταγωνισμοί μεταξύ των νέων ανερχόμενων αστικών τάξεων και των πανίσχυρων παλιών, όλες οι διαμάχες και αντι-ζηλίες μεταξύ κοινωνιών και μακρινών χωρών, συγχέοντηκαν και αναφλέγησαν σ’ αυτόν τον αληθινά παγκόσμιο πόλεμο. Και κάθε ημέρα δείχνει πόσο βαθύτερα, φοβερότερα και ευρύτερα, σε σύγκριση με το παραπάνω, άλλο πόλεμο, θα είναι τα επακόλουθα. Στην Αμερική, στην Ασία, στην Ευρώπη. Η ανθρωπότητα έχει εμπλακεί σε σύνολό της. Ακόμα και οι ουδέτεροι βιώνουν τις συνέπειες του. Κάθε ένας είναι αναμιγμένο στα περισσότερα οικονομικό άλλου, όσο μακρινό κι αν είναι. Αυτός ο πόλεμος είναι μία από τις τελευταίες ανάστατες στην αναπότερη διαδικασία ενσωμάτωσης της ανθρωπότητας. Ο ταξικός αγώνας που θα αναπτυχθεί μέσα από τον πόλεμο, θα κάνει αυτή την ενότητα μια αυτοδιευθυνόμενη κοινότητα.

Δηλαδή στην Ευρώπη, το πρώτο θέατρο του πολέμου, η Ανατολική Ασία έχει γίνει ένα δεύτερο και όχι λιγότερο σημαντικό κέντρο του. Στην Κίνα, ο πόλεμος με την Ιαπωνία συνεχίζονταν για μερικά χρόνια τόσο άστεγο περιθώριο του πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ιαπωνίας, συμπεριλήφθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση που επικεφαλής. Αυτός ο πόλεμος είναι μία από τις τελευταίες ανάστατες στην αναπότερη διαδικασία ενσωμάτωσης της ανθρωπότητας. Ο ταξικός αγώνας που θα αναπτυχθεί μέσα από τον πόλεμο, θα κάνει αυτή την ενότητα μια αυτοδιευθυνόμενη κοινότητα.

Οι πολεμικοί πληθυσμοί που συνωστίζονταν στις εύφορες πεδιάδες της Ανατολικής και Νότιας Ασίας και στα γειτονικά νησιά, αντιστάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εισβολή του καπιταλισμού. Με τον αριθμό τους, που έφτανε σχεδόν το ένα δισεκατομμύριο, αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ της ανθρωπότητας. Οι ιαπωνίδες παραμέρισαν στις συνήθεις της μικρής γεωργίας και χειροτεχνίας, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να λει-χθεί ότι κατέχει τον κόσμο, δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος του έργου του και της ανάπτυξής του. Οι ισχυρές παλιές μοναρχίες σκληρύνουν από
την πρώτη τους επαφή με τον ανερχόμενο καπιταλισμό του 16ου–17ου αιώνα: αντιτάχθηκαν στη διείσδυσή του και απέτρεψαν τα διαλυτικά αποτελέσματα αυτής. Ενώ στην Ινδία και στα ινδικά νησιά, το εμπορικό κεφάλαιο κατόρθωσε βαθμιά να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του, η Κίνα και η Ιαπωνία διατηρήθηκαν σαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις για μερικούς αιώνες. Τον 19ο αιώνα, η στρατιωτική δύναμη του σύγχρονου καπιταλισμού έκαμψε την αντίσταση. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού, πρώτα στην Ιαπωνία και τότε στην Κίνα, ήταν η απαρχή, είναι το περιεχόμενο και θα είναι η έκβαση του τερμινικού παγκόσμιου πολέμου.

Κατά τον 17ο–18ο αιώνα καθός και στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η Ιαπωνία ήταν ένα φεουδαρχικό–απολυταρχικό χρίτος, αποκομμένο από τον έξος κόσμο με αυστηρούς απαγορευτικούς νόμους. Κυβερνήθηκαν από μια εκατοντάδα μικρών ηγεμόνων (κυνταίμια), που ο καθένας ήταν αρχηγός στον τόπο του, αλλά ολοί ήταν πλήρως υποταγένειοι στην κυριαρχία του «σογκούν» της πρωτεύουσας. Ο σογκούν ήταν τυπικά ο στρατιωτικός αρχηγός του κατ’ όνομα αυτοκράτορα (του «μικάδο» που έδρευε στο Κυότο), αλλά υστεριστικά ήταν ο πραγματικός κυριαρχός. Οι σογκούν, που το αξίωμά τους κατείχε κληρονομικά η οικογένεια Τοκουγκάβα, κρατούσαν τους νταμίο υποταγένειο και διατηρήσαν την εσωτερική ειρήνη επί δύο αιώνες. Έτσι, διατηρήθηκε η αυστηρή φεουδαρχική διαίρεση της κοινωνίας σε τέσσερις τάξεις, η οποία όμως μακροπρόθεσμα δεν μπορούσε να αρνηθεί μια εσωτερική εξέλιξη.

Η βάση της κοινωνίας ήταν η μικρή αγροτική παραγωγή σε κλήρους ενός μόνο η ελάχιστον ακριβούς. Σύμφωνα με τη νομική δικαιομορία, το μισό προϊόν έπρεπε να παραδίνεται στον τοπικό ηγεμόνα, σε είδος (κυρίως ρύζι), αλλά συχνά, οι αγρότες εξαναγκάζονταν να δώσουν περισσότερο. Πάνω απ’ αυτούς βρισκόταν η άρχουσα και εκμεταλλεύτηκε τάξη των πολιτιστών, των «σαμούρα». Οι σαμούραι απαρτίζαν την ανώτερη τάξη, η οποία περιέχει μια ιεραρχία βαθμίδων από τους ηγεμόνες μέχρι τους απλούς στρατιώτες. Αποτελούσαν την αριστοκρατία, αν και οι χαμηλότερες και πολυπληθέστερες βαθμίδες τους είχαν μόνο ένα μικρό εισόδημα σε ρύζι, ήταν ένα είδος υποτάσσοντα που ζούσαν γύρω από τους πύργους των αρχηγών τους. Επειδή με την κατάπαυση των παλιών εσωτερικών πολέμων το ιδιαίτερα λειτουργημάτικά τους, η διεξαγωγή πολέμων, δεν χρειαζόταν πια, είχαν μετατραπεί σε μια καθαρά παραστική τάξη, ζόντας αργόσχολα ή ασχολούμενοι με τη λογοτεχνία και την τέχνη — α’ αυτός μάλιστα οφείλεται η διάσημη ιαπωνική τέχνη που αργότερα θα μάθηκε τόσο πολύ στην Ευρώπη. Είχαν πάντως το δικαίωμα να σκοτώσουν οποιοδήποτε μέλος των χαμηλότερων τάξεων αιμόφροτης. Κάτω από τη δεύτερη τάξη, τους αγρότες, βρισκόταν οι κατάτερες τάξεις, οι τεχνίτες και οι έμποροι, που δουλεύαν για τους σαμούραι, τους αρχηγούς και πελάτες τους. Οι τεχνίτες και οι έμποροι συσσώρευαν χρήματα και βαθμιά

1. Το ακριβεία με τέσσερις πέριπου ισχυρισμάτα (Σ.τ.Μ.).
διαμορφώθηκε μέσα από τους κόλπους τους ένα πρώτο είδος αστικής τάξης.

Η βάση του συστήματος ήταν η ανηλίκη εκμετάλλευση των αγροτών. Σύμφωνα με ορισμένους Ιάπωνες συγγραφείς, η πολιτική της κυβέρνησης ήταν να αφήνει στους αγρότες τόσο ώστε να μη μπορούν όπως να πεθάνουν ούτε να ζήσουν. Οι αγρότες διαπιστώνουν σε απόλυτη αμάθεια, ήταν δεμένοι με τη γη, την οποία δεν μπορούσαν να πουλήσουν και αγνοούσαν κάθε βιοτική άνεση. Ήταν δυσκολότερα αν τις τέχνες του ρυζιού που χρειαζόταν η άρχουσα τάξη. Μερικές φορές, οι λιμοκτονούντες αγρότες ξεκινούσαν τόπικες εξεγέρσεις και πετύχαιναν ορισμένες ανακυκλωσικές ρυμούλκες γιατί οι ανικανοί στρατιώτες δεν τολμούσαν να τους αντιπαθούν. Αλλά η κυρίαρχη κατάσταση εξακολουθεί να είναι η πείνα και η αθλητήτα.

Κι όμως, μολονότι οι νόμοι αποσκοπούσαν στην εγκαθίσταση μιας απολιθωμένης ακινησίας, οι συνθήκες βαθμιά άλλαξαν. Η επέκταση της χειροτεχνίας και του εμπορίου και η αύξηση της παραγωγής εμποτισμών έφεραν στις πόλεις την κατανάλωση ενδόν πολυτελείας. Η άρχουσα αριστοκρατία, για να ικανοποιήσει τις νέες της ανάγκες, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα και είχε υπερβόλη της εμποτικής τάξης – αυτό ισχυρίζεται για όλους, από τους ανάτερους νταμίου μέχρι τους απλούς στρατιώτες. Οι τελευταίοι, έχοντας περισσότερο σε κατάσταση φτόχως, μερικές φορές απορρίπτονταν την υπάρχουσα απαγόρευση και άλλαζαν επάγγελμα. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η εντεινομένη δυσαρέσκεια τους αποκρυπτώθηκε σε μια συστηματική εχθρότητα προς το σύστημα διακυβέρνησης. Επειδή αποτελούσαν την πιο καλλιεργημένη τάξη και είχαν επηρεαστεί από ορισμένες ευρωπαϊκές ιδέες που έβγαιναν στίγα-στίγα από τη στενή ραγιά του ολλανδικού εμπορίου στην Ντέσιμα, κατόρθωσαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους με το εθνικιστικό πρόγραμμα του «σέβασμον στον αυτοκράτορα» ως συμβολή της εθνικής ενότητας. Εποίησαν επηρεασμένοι από την ανατροπή της φεουδαρχικής απολογισμικότητας, αφήνοντας την κοινωνία προς τη κατεύθυνση του κапιταλισμού. Αλλά θα ήταν πολύ αδύναμα για μια επανάσταση, αν δεν υπήρχε η μεγάλη θησαυροδότηση του επιθετικού δυτικού καπιταλισμού που επιζητούσε να επιβάλει την παρουσία του με τη βία.

Ήδη στην πρώτη περίοδο της ανάδομος του, όταν ανακάλυψε το σύνολο της υψηλής κατά τον 16ο αιώνα, ο καπιταλισμός είχε κρύσει τις πύλες της Ιαπωνίας. Υποδύστησε πολέμους ανάμεσα στους φεουδαρχικούς και ηγεμόνες, ενώ η επέκταση του χριστιανισμού είχε βάρος του βουδισμού αποτέλεσε μια έκφραση της ολοκληρωτικής αποδιοργάνωσης της αυτοκρατορίας. Δύο διαδοχικοί ισχυροί συγκόνων απέτρεψαν τον κίνδυνο, υποτάσσοντας τους απόδειξες όρχοντες στη συγκεντρωτική τους εξουσία α. Οι ξένοι εκδιώχτηκαν και με ένα εντυπωσιακό χτύπημα –απαγόρευση και εξόντωση της χριστιανοσύνης– οι πύλες κλείστηκαν για δυσμενείς αιώνες.
νέος. Τότε ο σύγχρονος κapitalismός, στην πορεία της κατάκτησης του κόσμου, έκρουσε ξανά τις πύλες και τις άνοιξε διάπλατα με τα κανόνια του. Το 1853, ήδη οι αμερικανικοί και ρωσικοί πολεμικοί πλοία, τα οποία ακολούθησαν κι άλλα, υπογράφηκαν εμπορικές συμφωνίες με τις δυτικές δυνάμεις. Και τώρα το παλιό και σκουληχτοφαγημένο σύστημα διακυβέρνησης κατέρρευσε, το σογκουνάτο εξαφανίστηκε, οι εχθρικές προς αυτό φατρίες πήραν το πάνω χέρι και με την «Παλινδρόμηση» του 1868, εγκαθίδρυσαν έναν ισχυρό ενιαίο κράτος υπό τη διακυβέρνηση του μικόδορα.

Αυτό σήμαινε και την εγκαθίδρυση του κapitalismού. Πρώτα μπήκαν τα νομικά θεμέλια μιας αστικής κοινωνίας: οι τέσσερες τάξεις καταγγέλθηκαν και όλοι οι κάτοικοι έγιναν ελεύθεροι πολίτες με ίσα δικαιώματα. Καθιερώθηκε η ελευθερία του εμπορίου, της διαβίωσης και της μετακίνησης, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας καθώς και της γιακότασης, εφόσον τώρα η γη μπορούσε να αγοραστεί και να πουληθεί. Στη θέση της πληρωμής του μισού προϊόντος από τον καλλιεργητή σε είδος, τώρα επιβλήθηκαν στους κατόχους της γης κτηματικοί φόροι σε χρήμα. Οι σαμουραί έχασαν τα φεουδαρχικά τους προνόμια και πήραν σε αντιστάμασμα ένα χρηματικό ποσό για να αγοράσουν ένα κτήμα ή να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Σαν τεχνιτές και εργοδότες αποτέλεσαν τμήμα της ανερχόμενης αστικής τάξης. Οι κρατικοί αξιωματούχοι, οι αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού και οι διανοούμενοι στη νέα κοινωνία προέρχονταν κυρίως από την τάξη των σαμουραί. Οι ανάτερες βασίας της παρέμειναν στην εξουσία: ένα μέρος των φεουδαρχών ηγεμόνων επάνω το Μουσικοσυμβούλιο, το οποίο κατήθισε παρασκευική την κυβέρνηση, ενώ οι υποτελείς τους, που εξακολουθούσαν να συνδέονται με τους παλιούς δεσμούς της πατρίας, έγιναν υποτελείς, στρατηγοί, καθήγητες και εξέχοντες πολιτικοί.

Στην Ιαπωνία λοιπόν τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά απ' ό,τι στην Ευρώπη. Ο κapitalismός δεν εγκαθίδρυθηκε επείδη μια ανερχόμενη αστική τάξη νίκησε τη φεουδαρχική σε έναν εκανονισμό ανάγνωρο, αλλά επείδη η φεουδαρχική τάξη μεταμορφώθηκε σε αστική, κάτι που αφοράς αποτελεί ένα κατόρθωμα άξιο σεβασμού. Είναι, επομένως, εύκολο να κατανοήσουμε γιατί επικράτησε στην ιαπωνική άρχοντα τάξη ακόμα και στα χρόνια του κapitalismού, το φεουδαρχικό πνεύμα, με τις διακρίσεις της κοινωνικής ιεραρχίας, με τη δεσποτική υπεροχή του και με τον δούλο σεβασμό του προς τον αυτοκράτορα. Το αστικό πνεύμα του ευρωπαϊκού κapitalismού έλειπε τελείως. Η Γερμανία, η χώρα που μοίραζε περισσότερο με την Ιαπωνία, διαφέρει απ' αυτήν εξαιτίας του διαχωρισμού μεταξύ γιακότασης αριστοκρατίας και αστικών Βιομηχανιών. Μόνο μερικές δεκαετίες αργότερα, θεσπίστηκε στην Ιαπωνία ένα σύνταγμα, κατά το γερμανικό πρότυπο, με κοινοβουλευτικό χώρις εξουσία επί της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Τα πολιτικά δικαίωματα ήταν σχεδόν ανόπληκτα, ακόμα και στα χαρτιά. Η κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι είχαν απόλυτη εξουσία επί του λαού. Οι αγρότες εξακολουθούσαν
να είναι μια μάζα πεινασμένων που υφίσταντο ἁγρία καταπίεση καὶ εκμετάλλευση. Η αντικατάσταση τῆς φευγαρχικῆς πίεσης ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ σῆμαινε ὅτι οἱ ἀγρότες ἐπρεπε νὰ πληρώνουν πολλὰ χρήματα σὲ φόρους ἢ ενοίκια, ἡ γὰρ τοὺς περιεχόταν στὰ χέρια τῶν μεγάλων γαιοκτητῶν, ὅτι μποροῦσαν να εκδιωχτοῦν μὲ τὴν πάση τῆς ενοικίας, ὅτι στὴ θέση τῆς παλαιοτέρης γνωστῆς εξαθλίωσης ερχόταν ἡ απρόβλεπτη καταστροφή μέσῳ τῶν ἀπρόβλεπτων επιδράσεων τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν τιμῶν. Οἱ ἀγροτικὲς ἐξεγέρσεις ἦταν πολυάρισμοι μετὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Παλινδρόθωσης.

Ὁ καπιταλισμὸς εγκαθιδρύθηκε ἀπὸ τὰ πάνω. Αρκετοὶ ἰκανοὶ νέοι στάλθηκαν στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ σπουδάσουν τὴν επιστήμη καὶ τὴν τεχνική, ἡ κυβέρνησις ἐφτιάξε εργοστάσια καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα, εργοστάσια πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ ναυπηγεία, γιατὶ η στρατιωτικὴ ισχὺς ἀπέναντι στὶς ἄλλες δυνάμεις ἦταν ἰδιαίτερα επιτακτικὴ ἀνάγκη. Στὴ συνέχεια, κατασκευάστηκαν σιδηρόδρομοι καὶ πλοῖα, εγκαταστήθηκαν ἀνθρακορυχεία καὶ ἀκόμα ἀργότερα, αναπτύχθηκε η υφαντουργικὴ βιομηχανία, ἵδιος ἡ μεταξυγραφία καὶ ἡ βαβακουργία καὶ ἰδρύθηκαν τράπεζες. Οἱ ἰδιωτικὲς επιχειρήσεις ενθαρρύνθηκαν μὲ επιχορηγήσεις καὶ οἱ κρατικὲς βιομηχανίες δόθηκαν σὲ ἰδιώτες. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ κυβέρνησις ἔδειξε πολὺ χρήμα, τὸ ὁποίο αντλοῦσε ἐν μέρει ἀπὸ τοὺς φόρους, ἐν μέρει ἀπὸ τὸν δανεισμό καὶ ἐν μέρει ἀπὸ τὴν ἐκδοσιν τοῦ χαρτονομίσματος, μὲ ἀπότελεσμα τὴν ἀλματάθη ἄνοδο τῶν τιμῶν. Ἡ ἱδιαὶ πολιτικὴ συνεχίστηκε καὶ ἀργότερα. Τὸ κεφάλαιο τράφηκε πλουσιοπάροχο μὲ κρατικὲς επιχορηγήσεις καὶ ἰδιαίτερα ἡ ναυτιλία που βρέθηκε σε κατάσταση τεχνητῆς ευημερίας. Τὸ σύστημα αὐτὸ συνήνθε γεννοῦσε απροκάλυπτη διαφθορά. Η νεογέννητη καπιταλιστικὴ τάξη, μὴν ἔχοντας κλήρονομής καί πολλὰ συναλλακτικά ἥθη, ἐπέδειξε μιὰ αὐτόστολη ἐλλειψη μέσης τιμοτίτικης. Η λεηλασία τοῦ δημόσιου ταμείου μὲ σκοπὸ τὸν προσωπικὸ πλουτισμό, θεωρεῖται κατὰ την ύπολογισμὸ. Ακόμα καὶ οἱ ἀνθρώποι αξιωματούχοι καὶ πολιτικοὶ συμμετέχουν σε μεγάλες επιχειρήσεις στὶς ὁποίες εξασφαλίζουν παραγγελίες με βάσι πολιτικῶν επιρροῶν.

Ἐνα μεγάλος ἀριθμός εξαθλιωμένων ἀγροτῶν συνέχεια στὶς πόλεις, στὰ εργοστάσια, ὅπως ἔνα ἄργια εκμεταλλευόμενο προλεταριάτο, σχεδόν χωρὶς δικαιώματα, συναστισμένο σε τραγέλες, φθειρόταν ἀπὸ τοὺς χαμηλοὺς μισθοὺς (μισθὸ γιὰ τὴν ἡμέρα), τὶς πολλὲς εργασίμες ὅρες (14–16) καὶ τὴν παιδική εργεία. Οἱ κρατικοὶ ἀξιωματούχοι τῶν κατατέρων κλημακίων, ἀκόμα καὶ οἱ διανοουμένοι, οἱ μηχανικοὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ ναυτικοῦ, ἔπαιρναν πολὺ μικρότερους μισθοὺς απ’ ὅ,τι στὴν Εὐρώπη. Οἱ εργαζόμενοι τέχνες τῆς υπαίθρου ὅπως καὶ τῶν πόλεων, ζούσαν σε κατάστασι παρελπιστικῆς μιζέριας, εξαθλίωσης καὶ ἀφόρασης, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ συγκρίνουν ὅτε μὲ τὶς χειρότερὲς συνθήκες τῆς Εὐρώπης τῶν παλιῶν καιρῶν. Στὴν υφαντουργία ὕπηρξε ἕνα κανονικὸ δουλοκτικὸ σύστημα: οἱ ἀγρότες πουλοῦσαν τὶς κόρες τοὺς γιὰ μερικὰ χρόνια
στα εργοστάσια, όπου ζούσαν εσφαλμένες κάτω από τις πιο φρικτές και ανθυγειινές συνθήκες κι όταν τελείωνε το συμβόλαιο, μόνο ένα μέρος τους ξαναγύριζε στο χωρίο, φέρνοντας μαζί τους, όμως, και τη φυτοκίνηση. Έτσι, η ιατρική παραγωγή ήταν φτηνή και κατόρθωνε, μέσω των χαμηλών τιμών και παρά την κακή της ποιότητα, να εκτοπίζει τα δυτικά προϊόντα από την ασιατική αγορά. Πάνω στη βάση μιας υψηλής μηχανολογικής τεχνικής -που συμπληρωνόταν από τη διαδεδομένη και πρωτόγονη οικοτεχνία και από το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των εργατών- η καπιταλιστική βιομηχανία και το εμπόριο γνώριζαν αλματάδι ανάπτυξη. Κάθε δεκαετία, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές διπλασιάζονταν. Μεταφέροντας την Αμερική, την Αγγλία και τη Γερμανία, η Ιαπωνία ξεπέρασε τις περισσότερες άλλες χώρες. Ο αριθμός των βιομηχανικών εργατών έφτασε τα δύο εκατομμύρια το 1929, ενώ η αγροτική οικονομία ήδη απασχολούσε λιγότερο από τον μισό πληθυσμό. Οι εργάτες ζούσαν σε μια κατάσταση ημιδουλοκτησίας, μόνο στη μηχανομηχανή ιδιωτική και στους ναύτες υπήρχε κάποια γραμμή. Ξεπαιδεύτηκαν σε αργότερο, που όμως κατατάχτηκαν βίας. Οι σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες, που έβρισκαν το τελείως φυσιολογικό τον δρόμο τους κάτω από τέτοιες συνθήκες, διέκοκταν και καταπνίγονταν κτηνοτρόφοι. Αυτό ταίριαζε θεαμάτως με το Σύστημα της αστυνομικής αυταρείας, της έλλειψης ατομικών δικαιωμάτων, της θηριωδίας και της άνοιχτης βίας εναντίον του ιαπωνικού λαού αλλά και των υποταγμένων ξένων λαών -ένα σύστημα που ήδη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κατοικιού φαινομένου.

Ο μπερίλαμπος, η μεγαλοκαπιταλιστική πολιτική κατάσταση, δεν υπήρχε καμία ανάγκη να αναπτυχθεί εδώ σταδιακά. Από την αρχή αυτή η κατάσταση ένα στοιχείο στην πολιτική της επιβολής του καπιταλισμού από το 1915. Από την αρχή, ο μπερίλαμπος ήταν ο κύριος στόχος και το βασικό ιδεώδες του νέου συστήματος, πρώτα σαν μέσο κατάτακτης αγοράς και πετάγαν πρώταν υλών. Ολα τα παλιά φιλοπόλεμα έντοκα, οι παραδοσιακές της πειθαρχίας και η καταπιεστικότητα της παλιάς τάξης των σαμουράι μπορούσαν να επανεμφανιστούν και να αναβιώσουν στο στρατιωτικό πνεύμα του έντονου εθνικισμού. Νωκόντας το 1895 τη διαβρωμένη κινητική εξουσία και κατακτάντας την Κορέα και την Φορμόζα, η Ιαπωνία πήρε τη θέση της ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Στη συνέχεια, με τη νίκη της επέ της εξόντωσης διαβρωμένης εξουσίας του ρωσικού τσαρισμού το 1904, άνοιξε τον δρόμο προς την εσωτερική Ασία. Τώρα οι Ιάπωνες κυβερνήτες άρχισαν να γίνονται πιο ψυχαγωγοί και να μιλάνε για την κομμουνιστική απουσία της Ιαπωνίας να τεθεί επίκειμη της Ανατολικής Ασίας και να ελευθερασεί όλη την Ασία από την κυριαρχία των λευκών.

Αυτή η κατακτητική πολιτική συχνά υποστηρίχτηκε με το επιχείρημα ότι η γοργή αίξηση του πληθυσμού -διπλασιασμός σε 35 χρόνια- που δεν μπορεί να ζήσει από τους μικρούς κλήρους καλλιεργησμού εδάφους, αυτών των νησιών, έχει σαν αναλόγευτο αποτέλεσμα την οποία.
την αύξηση της βιομηχανικής εργασίας, οπότε όμως θα πρέπει να βρεθούν αγορές και πρώτες ύλες. Η άνοδος του κapitalismου, με την κατάργηση των παλιών δεσμών και την αύξηση των δυνατοτήτων διαβίωσης, προκάλεσε παντού μια γοργή αύξηση του πληθυσμού. Εδώ όμως αυτό το επακόλουθο, θεωρούμενο σαν φυσικό φαινόμενο, χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα για την κατάκτησή και καθυπόταξη άλλων λαών. Ο πραγματικός λόγος αυτής της πολιτικής κατάκτησης, πρώτα της Μαντζούριας και ύστερα των βόρειων επαρχιών της Κίνας, είναι η έλλειψη σιδηρομεταλλευμάτων στην Ιαπωνία. Στην εποχή μας, όλη η βιομηχανική και στρατιωτική ισχύς βασίζεται στη διαθεσιμότητα σιδήρου και χάλυβα κι έτσι η Ιαπωνία θέλει τα πλούσια μεταλλευτικά κοπάσματα του Τζεχόλ και του Σανσί. Ταυτόχρονα, το ιαπωνικό κεφάλαιο εισέβαλε στην Κίνα και ιδρυσε εργοστάσια, ιδίως βαμβακοργεία, στη Σαγκάη και άλλες πόλεις. Έτσι, διαφαινόταν μια προοπτική μεγαλείου και ισχύος: πρώτα να γίνουν αυτά τα 400 εκατομμύρια πελάτες της βιομηχανίας του και στη συνέχεια να τα εκμεταλλευτεί σαν εργάτες. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να γίνει η Ιαπωνία πολιτικός αφέντης και γέγονες της Κίνας. Και οι καλύτεροι ειδήσεις τους υποθέσεων της Ανατολής δεν αμφεβαλλούσαν ότι, με τη στρατιωτική της ισχύ, τη μεγάλη της βιομηχανία και την ακλόνητη αυτοποίησή της, θα κατερθούνε να καθυπόταξη την αδύναμη και διαρμενένη κυβερνήτου κυβέρνηση.

Όμως οι κυβερνήτες της Ιαπωνίας συνάντησαν σοβαρές αναπόδειξες. Πρώτα, την απρόσμενη πεισματική αντίσταση του κινέζικου λαού και στη συνέχεια, έναν ακόμα πιο επίφοβο αντίπαλο. Ο έλεγχος των αγορών και της μελλοντικής ανάπτυξης της Κίνας είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον αμερικανικό κapitalismό στην τωρινή φάση της ανάπτυξής του. Παρά τις προσεκτικότερες και μεγαλύτερες προετοιμασίες της, η Ιαπωνία αδυνατεί να αντιπαρατηρηθεί στους κολοσσιαίους βιομηχανικούς πόρους της Αμερικής από τη στιγμή που θα μετασχηματιστούν σε στρατιωτική ισχύ. Έτσι, η αρχέουσα τάξη της θα υποκύψει. Όταν η στρατιωτική ισχύς της Ιαπωνίας θα καταστροφεί και οι αλλαγοί καταληκτικοί μεγιστάνες της θα έχουν γκρεμιστεί, τότε για πρώτη φορά ο ιαπωνικός λαός θα ελευθερωθεί από τις φεουδαρχικές μορφές καταπίεσης.

Για την Ιαπωνία, αυτό θα σημαίνει την ανησυχία μιας νέας εποχής. Είτε οι νικηφόροι σύμμαχοι επιβάλλουν μια πιο σύγχρονη μορφή διακυβέρνησης είτε η κατάρρευση της καταπιεστικής εξουσίας ακολουθηθεί από μια επανάσταση των αγορών και των εργατών, οπωσδήποτε η βάρβαρη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των ιδεών θα έχει χάσει τη βάση της. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει την εξαφάνιση του κapitalismού. Γι' αυτή, θα χρειαστεί αρκετός ακόμα εσωτερικός και παγκόσμιος αγώνας. Αλλά, η εκμετάλλευση θα πάρει πιο σύγχρονες μορφές και τότε, η ιαπωνική εργατική τάξη θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στον γενικό αγώνα.
για την ελευθερία, ισότιμα με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους ταξικούς αδελφούς της.

2. Η άνοδος της Κίνας

Η Κίνα συγκαταλέγεται σε αυτές τις πυκνοκατοικημένες και εύφορες πεδιάδες που βρέχονται από μεγάλους ποταμούς και όπου η ανάγκη κεντρικής ρύθμισης της άρδευσης και της προστασίας των φραγμάτων, οδηγείται σφυτών παλιά στην ευνοποίηση κάτω από μία κεντρική κυβέρνηση. Η κατάσταση αυτή εξακολουθηθεί σε υπάρχει για χιλιάδες χρόνια. Κάτω από μια ισχυρή και προσεκτική κυβέρνηση η γη παρήγαγε πλούσιους καρπούς. Αλλά κάτω από ασθενείς κυβερνήσεις, όταν οι αξιωματούχοι παραμέλησαν τα καθήκοντά τους, όταν οι διοικητές και οι ηγεμόνες εμπέδησαν σε εμφύλιους πόλεμους, η φράγματα και τα κανάλια καταστράφηκαν, οι λαοί παρακάτω πλημμύρισαν τους αγρούς, η πείνα και οι ληστές εξανάλλοις τον λαό και η «οργή του ουρανού» μαίνονταν στη γη. Ο πληθυσμός αποτελούνταν κυρίως από αγρότες που μοχθούσαν σκληρά, καλλιεργώντας προσεκτικά τα μικρά χωράφια τους. Εξαιτίας της προτόγονης τεχνικής και της έλλειψης υποστήριξης για το όργαμα, δεν κατάρθηκαν, παρά τον ατέλειωτο μόχθο τους, να παράγουν σχεδόν τίποτα παραπάνω εκτός από τα απολύτως απαραίτητα για τη συντήρηση. Το μικρό υπερθυρούν τόσο το έπαθρε η άρχουσα τάξη των γαιοκτητών, διανοουμένων και αξιωματούχων, οι μανδαρίνοι. Κι έπειτα η συνήθως τους αποσπούσαν ακόμα περισσότερα, συχνά βρίσκονταν στα όρια της λιμοκτονίας. Οι πεδιάδες ήταν ανοιχτές προς τα βόρεια, προς τις στέπες της Κεντρικής Ασίας, απ’ όπου έρχονταν φυλοπόλεμοι νομάδες σαν εισβολείς και κατακτητές. Όταν κατακτούσαν τη χώρα γίνονταν η νέα αρχουσα τάξη, αποτέλεσαν ένα ειδώς αριστοκρατίας, αλλά οι κάτοικοι αφομοιώνονταν από τον ανάτερο κινεζικό πολιτισμό. Αυτού συνέβη με τους Μογγόλους τον μεσαίωνα. Το ίδιο συνέβη με τους Μαντσου που ήρθαν τον 17ο αιώνα από τα βορειοανατολικά, επέκτειναν τον 18ο αιώνα την αυτοκρατορία τους σε πολύ μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ασίας αλλά έπεσαν σε παρακμή κατά τον 19ο αιώνα.

Στις πολυάριθμες πόλεις, ζουσα μια μεγάλη τάξη μικροτεχνιτών και μικρομεταπρατών. Κάτω απ’ αυτήν, βρισκόταν η προλεταριακή τάξη των κούληδων και πάνω απ’ αυτήν, η πλούσια τάξη των εμπέδων. Από τα λιμάνια καθώς και από τους δρόμους των καραβανιών, που προχωρούσαν προς τα δυτικά διασχίζοντας ερήμους και βουνά, εξάγονταν τα πολύτιμα αγαθά κινεζικής προέλευσης (τσάι, μετάξι, πορσελάνη), που έφταναν ακόμα και στην Ευρώπη. Ετσι, υπήρχε μια μεσαία τάξη ανάλογη με την ευρωπαϊκή ως προς την ελευθερία επιχειρηματική πρωτοβουλία. Αλλά και στους Κινέζους αγρότες επιβιώνει το ιδίο πνεύμα ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης, πολύ εντονότερα απ’ ό,τι στους Ιάπωνες που είχαν λυ-
γίσει κάτω από το βάρος της φεουδαρχίας. Όταν η καταπίεση των αξιωματούχων, των ενουκιαστών των φόρων, των γαιοκτήμονών ή των τοκογλύφων γίνοταν δυσβάστακτη, ξεσπούσαν εξεγέρσεις που μερικές φορές εξελίσσονταν σε επαναστάσεις και εναντίον των οποίων η κατέχουσα τάξη ζητούσε προστασία από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Μ' αυτό τον τρόπο ήρθαν στη χώρα οι Μαντσόβοι.

Τον 19ο αιώνα, ο δυτικός κapitalismaφ άρχισε να επιτίθεται και να διεισδύει στην Κίνα. Η αυστηρή απαγόρευση της εισαγωγής οπίου οδήγησε στον πόλεμο με τη Βρετανία το 1840 και στο άνοιγμα ορισμένων λιμανιών για το ευρωπαϊκό εμπόριο. Ο αριθμός αυτών των λιμανιών αυξήθηκε με τους κατοπινούς πολέμους και συνήθειες. Οι Ευρωπαίοι εμπόροι και ιεραπόστολοι εισέβαλαν στη χώρα και, με τη χρήση και κατάχρηση της ιδιαίτερης προστασίας που τους παρεχόταν, προκάλεσαν το μίσος του πληθυσμού. Τα φτηνά ευρωπαϊκά προϊόντα άρχισαν να εισάγονται και να υπονομεύουν τη ντόπια χειροτεχνία, ενώ οι επαχθείς πολεμικές εισφορές που επιβλήθηκαν στην Κίνα, επιδείδωσαν το φορολογικό βάρος. Εστώ, ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα, όπως η εξέγερση των Ταϊπίνγκ (1853–1864) που είχαν δικούς τους αυτοκράτορα στο Νανκίν και η εξέγερση των Μπόζερ το 1899. Και τα δύο κατακτήθηκαν με τη βοήθεια της ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης, που αποδείχτηκαν βάρβαροι καταστροφές της παλιάς κινεζικής κουλτούρας. Όταν ο πόλεμος με την Ιαπωνία αποκλώθηκε παταγώδως την κινεζική αδυναμία, όλες οι δυτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, άρχισαν να καταλαμβάνουν τμήματα της χώρας με μορφή «εκχωρήσεων», κομματιάζοντάς την σε «σφαιρές επιρροής». Το ξένο κεφάλαιο κατασκεύασε λίγους σιδηροδρόμους και ίδρυσε εργοστάσια στα μεγάλα λιμάνια. άρχισε μάλιστα να συμμετέχει και το κινεζικό κεφάλαιο. Η αποσυνθέσεις δυναστεία των Μαντσόβο συνέρχεται το 1911 και αντικαταστάθηκε τυπικά από την κινεζική δημοκρατία που ανακηρύχθηκε στο Νανκίν, άλλα στην ουσία, από την κυριαρχία των επαρχιακών κυβερνητών και στρατηγών, των λεγόμενων «πολέμαρχων», που συχνά ήταν τυχαίπαστοι πρόγνωσις και ήταν συμμετέχες και του ίδιου, με τις συμμορίες των στρατιωτών τους, λεηλατούσαν τη χώρα μέσα από αδιάκοπους πολέμους.

Οι προοριθέσεις της ανάδον του κινεζικού κapitalismaφ υπήρχαν: μια τάξη εύπορων ή βαθύπλοτων εμπόρων στις πόλεις, που ήταν τις περισσότερες φορές πράκτορες του ξένου κεφαλαίου και μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια σύγχρονη αστική τάξη, μια πολυάριθμη τάξη φτωχών προληπτικών και τεχνών στις πόλεις, με χαμηλό βιοτικό επίπεδο κι ένας τεράστιος πληθυσμός σαν πελάτες. Ομας το δυτικό εμπορικό κεφάλαιο δεν αποτελούσε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ψηλότερης παραγωγικότητα. Εκμεταλλευόταν τις προσόγνως μορφές της οικογενειακής για την αποκόμιση εμπορικού κέρδους και έριχνε στη φτώχεια τους τεχνών. Τις εισαγωγές του. Επομένως, η κυριάρχη θέση αυτού
του δυτικού κεφαλαίου, που μετέτρεπε την Κίνα σε αποκίνηση, έπρεπε να αναπτεί μέσα μιας οργάνωσης των κινέζικων δυνάμεων. Αυτό το οργανωτικό έργο έπεσε στους ομοίους των νεαρών διανοούμενων που είχαν σπουδάσει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική ή στην Ιαπωνία και είχαν αφομοιώσει τη δυτική επιστήμη και τις δυτικές ιδέες. Ένας από τους πρώτους εκπρόσωπους τους ήταν ο Σουν Γιάτ-Σεν, πρώην συνεργός διαφύλακτος της κυβέρνησης των Μαντσού, γνωστής προσωπικότητα στους ευρωπαϊκούς σοσιαλιστικούς κόμβους και στη συνέχεια, ο πρώτος επίσημος πρόεδρος της κινεζικής δημοκρατίας. Ο Σουν Γιάτ-Σεν επιεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα εθνικής ενότητας, μείγμα αστικής δημοκρατίας και κυβερνητικής δικτατορίας και μετά τον θάνατό του, το 1925, έγινε ένα είδος αγίου της νίκης Κίνας. Επίσης ίδρυσε το Κουόμινταγκ, την πολιτική οργάνωση και ηγετικό κόμμα της ανερχόμενης κινεζικής αστικής τάξης.

Ένα λεπτομερές προήλθε από την Ρωσική Επανάσταση. Το 1920, ορισμένοι φοιτητές στο Παρίσι και εργάτες (ιδίως ανθρακωρύχοι, σιδηροδρομικοί, τυπογράφοι και δημοτικοί εργάτες) στη Σαγκάη και στην Καντάνα, ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Μεγάλες απεργίες έκσπασαν ενάντια στους ξένους, τις περισσότερες φορές, εργοδότες και οι εργάτες κατάθηκαν με την παραδειγματική τους αλληλεγγύη να επιτύχουν την ικανοποίηση πολλών ανθρώπων τους από το πανίσχυρο κεφάλαιο. Συχνά όμως ο αγώνας οδηγούσε σε αιματηρά αντίπαλα από μέρους των πολέμαρχων. Αλλά τώρα και η αστική τάξη έπαιρνε θάρρος και τα επόμενα χρόνια, το Κουόμινταγκ συμμόρφωσε με το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Ρωσία. Φυσικά, η κινεζική αστική τάξη δεν έδειχνε καμία κλίση προς τις κομμουνιστικές ιδέες, αλλά απλώς ένιωθε ότι μια τέτοια συμμαχία πρόσφερε πολλά πλεονεκτήματα. Μόνο με το να τους επιτρέπει να φαναράζουν για ελευθερία και κομμουνισμό, κέρδιζε τις υπηρεσίες των πιο ενεργικών ομάδων εργατών και ενθουσιώδων νεαρών διανοούμενων για τους δικούς της σκοπούς και έπαιρνε έμπειρους Ρώσους οργανωτές από τη Μόσχα σαν «συμβούλους» για να καθοδηγήσουν τον αγώνα της και να εκπαιδεύσουν τα στελέχη της. Επιπλέον, η Ρωσία της έδωσε εικόνες ακριβώς τα συνθήματα που χρειαζόταν για την απελευθέρωση της από τη λαβή του πανίσχυρου δυτικού μπεραλισμού: τη θεωρία της παγκόσμιας επανάστασης εναντίον του παγκόσμιου κεφαλαίου και ιδιαίτερα εναντίον του κύριου εκτροπών του, της αγγλικής κοσμοκυριαρχίας. Γρήγορα, ένα αντιπαθής εφαρμοσμένο μπούκοτας και διάφορα απεργιακά κίνημα υπονόμευαν τις επιχειρήσεις και το εμπόριο των Ευρωπαίων. Ένας ένθετος αναβρασμός εναντίον των ξένων κατέκλυσε τη χώρα και από τα ενδότερα της άρχισαν να συγκεκριμένες πανικόβλητοι οι λευκοί ιεραπόστολοι, έμποροι και εμπορικοί αντιπρόσωποι, καταργώντας χλιδάνια και στην προστασία των κανονιών των πολιτικών πλοίων. Το 1926, ξεκίνησε από την Καντάνα μια εκστρατεία προς τον Βορρά, εν μέρει στρατιωτικής κατάκτησης και εν μέρει έντονης εθνικιστικής προπαγάν-
δας, «ποτίζοντας τα ἀλογά της στον ποταμό Γιάννη–Τσε», εκδιώκοντας τους πολέμαρχους ἢ υποχρεόνυντάς τους να εναθοῦν μαζί της καὶ συνενώνοντας την Κεντρική καὶ τὴν Νότια Κίνα σ’ ἕνα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ναυκίν.

Αλλά τότε ξέσπασε η υποβόσκουσα για πολύ καιρό καὶ επανειλήμενα καταπνιγμένη ταξική πάλη. Οι εργάτες των μεγάλων πόλεων καὶ ἄλλοις οἱ βιομηχανικοὶ εργάτες τῆς Σαγκάης, τοῦ εμπορικοῦ κέντρου τῆς Ανατολίας, κατανόησαν τὸν κομμουνισμό μὲ τὴν προϊσταμενότατον τὴν ἐννοιαν, σαν ταξικὸ ἀγώνα τῶν εργατῶν. Οι μισθοὶ τους μετά βίας ἔφτασαν γιὰ νὰ ἐξεγελάσουν τὴν πείνα, ἐνώ η εργασία ἡμέρα τους ἦταν 14–16 ωραῖα. Τάρα προσπαθοῦσαν νὰ βελτιώσουν τὴν ἀλλαγὴ κατάστασις τοὺς με τὴν απεργία, ἐστὼ κἂν ἡ ῥασίτης προσαγάγα μπάντοτε δίδασκε τη σύμμαχα μὲ τὴν αστικὴ τάξη. Τὸ Κ.Κ. Κίνας εἰχε πάρει γραμμή απὸ τὴν Μόσχα ὅτι η κινεζικὴ επανάστασις ἦταν αστική, ὅτι η αστικὴ τάξη ἐπέρει ποὺ εἶναι η μελλοντικὴ ἀρχοῦσα τάξη καὶ ὅτι οἱ εργάτες ἐπέρει από λάβα νὰ τὴν βοηθῆσουν ἐναντίον τῆς φεουδαρχίας καὶ νὰ τὴν φέουσαν στὴν εξουσία. Τὸ Κ.Κ. εἰχε αφομοίωσει αὐτὸ τὸ μάθημα κι ἔτσι εἰχε παραμελησεὶ πλήρως νὰ ὀργάνωσε καὶ νὰ εξοπλίσει τοὺς εργάτες καὶ τοὺς αγρότες ἐναντίον τῆς αστικῆς τάξης. Ἐξεκολούθησε νὰ ἔχει εμπιστοσύνη στὸ Κουόμιντανγκ, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὸ τὸ κόμμα διεύθη τοὺς στρατηγοὺς νὰ καταπνίξουν τὰς αγροτικὲς ἑξεγέρσεις. Ἔτσι, οἱ κομμουνιστές αγωνιστές ἐμειναν ἀποπροσανατολισμένοι, αμφιμεταλλευόμενοι ανάμεσα στα ταξικὰ ισοθήματα καὶ τὶς ἀντιθέτες πρὸς αὐτὰ κομματικὲς εντολὲς. Η μαζική δράση που ξέσπασε στὴν Καντόνα καὶ στὴ Σαγκάη κατατάχθηκε στὸ αἴμα μὲ τὰ στρατεύματα τοῦ Κουόμιντανγκ που εἶχαν επικεφαλὴς τὸν Τσανγ Κάι–Σεκ καὶ χρηματοδοτοῦσαν γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ απὸ τοὺς Κινέζους καὶ διεθνεῖς τραπεζίτες. Τὴν συνέχεια, εξαπολύθηκε ἄγρια καταδίωξη τοῦ κομμουνισμοῦ: χιλιάδες στελέχη καὶ αγωνιστές σφαγάστηκαν, οἱ Ρώσοι «σύμβουλοι» στάλθηκαν στὴν πατρίδα τους, οἱ εργατικές ὀργανώσεις διαλύθηκαν καὶ οἱ ἀντιδραστικότερες μερίδες τῆς αστικῆς τάξης ἀπέκτησαν τὴν προστασία ἐν τῇ κυβερνήσε. Ἐπρόκειτο κυρίως γιὰ τὶς ὁμάδας τῶν πλούσιων εμπόρων, που τὰ συμφέροντα τοὺς ἀς πρακτόρων τοῦ ἐξόνου εμπορικοῦ καὶ τραπεζικοῦ κεφαλαίου ἦταν συνφορεσμένα μ’ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο καὶ μὲ τὴ διατήρηση τῶν πολιτών συνθηκῶν.

Στὸ μεταξύ, ο κομμουνισμός εἰχε εξαπλαθεῖ στὴν ύπαιθρο. Στὴ διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων ἀναρχίας, η κατάστασις τῶν αγροτῶν εἰχε πάει ἀπὸ τὸ κακό στὸ χειρότερο. Οι γαιοκτήμονες καὶ οἱ φορέας ἑπαρπάκτων τοὺς ἔπαιρναν ὅτι εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν· οἱ πολέμαρχοι συχνά ζητοῦσαν φόρους προκαταβολικὰ γιὰ πολλά χρόνια κὶ ὅταν εκδύκοσαν ἀπὸ ἄλλους, οι αγρότες υποχρεύονταν νὰ πληρώσουν ξανά τοὺς ἰδίους φόρους, που καὶ στὶς δύο περιπτώσεις καταθέτονταν γιὰ ασφαλὴ φύλαξι σὲ μία ξένη τράπεζα τῆς Σαγκάης. Κανεὶς δὲν φρόντιζε γιὰ τὰ κανάλια καὶ τὰ φράγματα. Εκατομμύρια ἀτομα χάθηκαν ἀπὸ τὶς πλημμύρες που κα-
τέληγαν σε πείνα και επιδημίες. Οι λιμοκτονούντες αγρότες πουλούσαν τη γη τους για ένα ξεροκόμματο σε κερδοσκόπους και τοκογλύφους και περιφέρονταν σαν ζητάναι ή ληστές στο ολόκληρη τη χώρα. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ο κομμουνισμός -με τη ρατσική μπολσεβίκη μορφή του μιας εργατοαγροτικής δημοκρατίας χωρίς καπιταλιστές, γαιοκτήμονες και τοκογλύφους- συνάντησε θερμή υποδοχή και έκανε εντυπωσιακές προδόσεις στις πιο εξαθλιωμένες επαρχίες. Την ίδια στιγμή που ξεριζωνόταν από τις πόλεις, ο κομμουνισμός εμφανίστηκε στην ύπαιθρο σαν μια ισχυρή αγροτική εξέγερση. Οποιοσδήποτε την εξουσία, άρχισε αμέσως την εκδίωξη των γαιοκτήμονων, τη διανομή της γης τους στους αγρότες και την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας. Ένα μέρος των στρατιωτικών δυνάμεων, αποτελούμενοι κυρίως από εργάτες και αγρότες, με τους οποίους ενθάδηκαν οι αξιωματικοί τους, τις περισσότερες φορές διανοούμενοι που έτρεφαν συμπάθεια για το λαϊκό κίνημα, εξεγέρθηκε εναντίον της αντιδραστικής πολιτικής του Κούκιντανγκ και αποτέλεσε τον πυρήνα ενός Κόκκινου Στρατού.

Ο εμφύλιος πόλεμος που επακολούθησε, διεξήχθη από την κυβέρνηση του Κούκιντανγκ σε εκστρατεία εναντίον των «κομμουνιστών συμμοριτών», οι οποίοι κατηγορούνταν για κάθε είδους θηριωδίες -αναμφίβολα, οι εξεγερμένοι αγρότες πολλές φορές δεν ήταν καθόλου επιεκτικοί με τους βασανιστές τους- και έπρεπε να εξοντωθούν πριν καταστεί δυνατή η ενότητα του έθνους. Από την πλευρά των αγροτών, επιρρέονταν για την πεισματική και πρακτική υπεράσπιση της πολιορκημένης βασικής περιοχής τους στις νοτιοανατολικές επαρχίες Κιάνγκκοι και Χουνάν. Κάθε χρόνο από το 1930 και μετά, ο πόλεμος εξόντωσης ξανάρχισε με διαρκώς μεγαλύτερους στρατούς και πάντοτε κερδίζοντας από την υπέρτητη επιδείξιόλη, ως ακατάλληλος θάρρος, τον ενθουσιασμό και την αυτοδυναμία των κόκκινων στρατευμάτων, που διεξάγοντας ένα μεθοδικό και αποτελεσματικό αγώνα χρειάζονταν να κατακτήσουν ακόμα και τα όπλα τους από τα κατατροπωμένα συντάγματα του εχθρού. Στο μεταξύ, η Ιαπωνία επαφελήθηκε απ’ αυτή την αλληλεοξόντωση των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων, καταλαμβάνοντας διαδοχικά τη Μαντζουρία και τις βόρειες επαρχίες.

Πιστεύει ότι η κινεζική αστική τάξη εξαπέλυε έναν τόσο αμειβόμενο πόλεμο εναντίον των αγροτών, διασπαζόμενος έτσι τους στρατιωτικούς και χρηματιστικώς της πόρους; Αν, για λόγους συντομίας, μιλάμε για μια κινεζική αστική τάξη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή η τάξη διαφέρει σημαντικά από την αστική τάξη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ζούν σαν ευτυχικές ιδέες που ενισχύουν την ισιωτική, να μην εμπίπτει στην περίπτωση της. Στην Ευρώπη, η ανερχόμενη αστική τάξη, μια τάξη βιομηχανικών και εμπορικών εργοδότων και καταλιστών, χρειάζεται να γκρέμισε την πολιτική δημοκρατία της γαλλικής αριστοκρατίας με μια κοινωνική επανάσταση βοηθούμενη από τους αγρότες. Στην Κίνα, αυτός ο ανταγωνισμός αποσιώνεται. Η ίδια η αστική
τάξη ήταν η γαιοκτητική τάξη κι από τους δικούς της κόλπους προέρχονταν ανάτετεροι αξιωματούχοι. Η ανυπαρξία μιας γεράνας αναπτυσσόμενης βιομηχανίας είχε σαν αποτέλεσμα να επενδύουν οι πλούσιοι έμποροι και επιχειρηματίες των πόλεων τα χρήματα τους στη γη. Η γαιοπρόσοδος αποτελούσε γι' αυτούς εξίσου σημαντική πηγή εισοδήματος με το κέρδος. Και αντιστροφώς, οι γαιοκτήτες κατέβαιναν στις πόλεις και άνοιγαν επιχειρήσεις. Έτσι, η κινέζικη αστική τάξη συνδύαζε τα χαρακτηριστικά δύο αντιθέτων διαστημικών ευρωπαϊκών τάξεων. Ο αγώνας των αγροτών εμπεσε λοιπόν την πιο ταρακοτήτη τους έκφρασε στο κοιμονιστικό σύνθημα της πάλης εναντίον του καπιταλισμού. Οι Κινέζοι αστικοί, με την ιδιότητά τους γαιοκτήτων, αντιμετώπιζαν σαν ζήτημα ζωτικού συμφέρον την υποταγή και εκμετάλλευση των αγροτών και έτσι οι απαλλοτριώσεις της γης από τα κόκκινα σοβιέτ έδιναν τα βαθύτερα τους αισθήματα. Τα πιο συντηρητικά στοιχεία αυτής της τάξης, που αρχικά δυσπιστεύουσαν απέναντι στο Κουνδίνταγκ, θεωρούσαν το κρυπτοκοινονιστικό οργανισμό, εκδίδοντας όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τους κόλπους τους κομμουνιστές και το μετέτρεψαν σε όργανο μιας αντιδραστικής αστικής πολιτικής. Νίκησαν την αδυναμία της κινεζικής κυβέρνησης να βάλει τάξη στο χάος, ζήτησαν τη βοήθεια της ισχυρότερης αντικομμουνιστικής δύναμης, της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία, αποκοκάνοντας στον έλεγχο των πόρων, του ορυκτού πλούτου και της εργασιακής δύναμης της Κίνας, εμφανίστηκε σαν προστάτης των γαιοκτητικών συμφερόντων ενάντια στις εξεγερμένες μάζες. Σε κάθε νέα συνθήκη, υπήρχε ένας όρος που επέβαλε στην κινεζική κυβέρνηση την υποχρέωση να εξοντώσει τον κομμουνισμό.

Σε αντίθετη προς αυτή τη συντηρητική τάση, υπήρχε πάντως και μία άλλη, ιδιαίτερα στους κόλπους της μικροαστικής τάξης και των διανοούμενων. Η τάση αυτή προκαταλάμβανε και αντιπροσώπευε το μέλλον, δεν εξέφραζε τι ήταν μέχρι τότε η αστική τάξη, αλλά τι θα γίνοταν και θα έπρεπε να γίνει. Οι θιασότες της κατανοούσαν ότι μια εύροφη τάξη αγροτών με αξιόλογη αγοραστική δύναμη ήταν η κυρίωτερη και απαραίτητη προοπόθεση για μια ισχυρή ανάπτυξη της κοινωνιακής βιομηχανίας στην Κίνα. Το μικροαστικό τους ένστικτο τους έλεγε ότι όλοι αυτοί οι γαιοκτήτες και τοκογλύφοι αντιπροσώπευαν ένα κομμάτι φεουδαρχίας, φράζοντας τον δρόμο της μελλοντικής ανάπτυξης της Κίνας και ότι μια ελεύθερη και ιδιωτικό αγροτική ανήκει στον αστικό κόσμο και θα αποτελούσε τη σταθερή του βάση. Έτσι, διπλά στη συντηρητική τάση και αντίθετα προς αυτήν, υπήρχε έναν ευρύχωρο δημοκρατικό ρεύμα σκέψης στους κόλπους της ανεξάρτητης κινεζικής αστικής τάξης. Το ρεύμα αυτό χαρακτηρίζοταν από έναν έντονο εθνικισμό. Η ιαπωνική επιδρομή, η κατάληψη πλούσιων επαρχιών στον Βορρά και η αλαζονική θηριωδία του ιαπωνικού μιλιταρισμού, το γέμιζαν αγανάκτηση. Ηθελε να μπει τέλος στον εμφύλιο πόλεμο μέσω παραχωρήσεων προς τους αγρότες, ώστε να
ενθυών όλες οι δυνάμεις σε μια κοινή αντίσταση εναντίον του ιπατικού μπεριαλισμού.

Η εκστρατεία εξόντωσης κράτησε πέντε χρόνια στο Κιανγκού και λιγότερο σε άλλες επαρχίες, αλλά χωρίς επιτυχία. Τα κομμουνιστικά στρατεύματα είχαν γερές ρίζες στον αγροτικό πληθυσμό, στον οποίο έκαναν Μαζική διαπαιδαγόγηση και προπαγάνδα και από τον οποίο διαρκώς εμφανίζονταν νέες δυνάμεις για να ενθυών μαζί τους. Οταν τελικά αδυνατούσαν πια να υπερασπιστούν τις θέσεις τους ενάντια στις ανώτερες, πολιορκητικές δυνάμεις, που καθοδηγούσαν επιθέσεις από Γερμανούς στρατιωτικούς συμβούλους, διέσπασαν τον συνδενόμι κλοιο και εισέβαλαν στις νοτιοδυτικές επαρχίες. Στη συνέχεια, το 1934, ο Κόκκινος Στράτος άρχισε την περιβόητη Μεγάλη Πορεία του, περάντως από τις υψηλότερες και σχεδόν αποσπάστες ορεινές διόδους, διασχίζοντας τους πιο άγριους και επικίνδυνους ποταμούς και ατέλειωτες ελαίδες στέπες, υπομένοντας τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, διαρκώς περικυκλώμενος και δεχόμενος επιθέσεις από τις υπέρτερες και καλύτερα εξοπλισμένες δυνάμεις των Λευκών, μέχρις ότου, μετά από τρομορές στερήσεις, η ιππασία αγώνες και βαριές απάλειες, έφτασε ένα χρόνο αργότερα στις βορειοδυτικές επαρχίες, όπου συγκροτήθηκα μια νέα σοβιετική κυβέρνηση στο Σενσί.

Στο μεταξύ, όμως η τακτική και οι στόχοι είχαν αλλάζει. Ο κομμουνιστικός αγώνας δεν στρεφόταν πια προτεραιότητα εναντίον του καπιταλισμού και των γαιοκτητών, αλλά εναντίον της Ιαπωνίας και του ιπατικού μπεριαλισμού. Ηδη πριν από το ξεκίνημα της Μεγάλης Πορείας, το ΚΚΚ Κίνας είχε προτείνει δημοσία στο Κουνούνταγκ να σταματήσουν τον εμφύλιο πόλεμο ώστε να αναλάβουν κοινοί αγώνες εναντίον της ιπατικής εισβολής, όπότε αυτό θα έβαζε τέλος στις απαλλοτριώσεις και θα σεβόταν τα υπάρχοντα δικαιώματα ιδιωτικής μεταρρύθμιση και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού. Αλλά η πρόταση ούτε καν εξετάστηκε.

Αυτή η άλλαγη τακτικής επικρίθηκε έντονα σε άλλες χώρες σαν καιροσκοπική απάρνηση των κομμουνιστικών αρχών. Ομως η κριτική αυτή βασίζοταν στην ψευδή υπόθεση ότι το ΚΚΚ ήταν κόμμα των βιομηχανικών εργατών που υφίστανταν την εκμετάλλευση του μεγάλου κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, το ΚΚΚ και ακόμα περαιτέρω, ο Κόκκινος Στράτος αποτελούσε από εξεγερμένους αγρότες. Εκείνο που καθορίζει το πραγματικό περιϕερειούμενη της σκέψης και της δράσης δεν είναι η ονομασία που τοποθετείται σε μια εξωτερική ταμπέλα, αλλά η ταξική χαρακτηριστική. Οι κομματικοί ηγέτες είδαν, αρκετά σωστά, ότι η ιπατική στρατιωτική δύναμη ήταν η πιο επικίνδυνη απειλή για τους Κινέζους αγρότες κι ότι ένας συνασπισμός της κινέζικης αστικής τάξης με την Ιαπωνία θα έκανε την απελευθέρωσή τους ανέφικτη. Ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί μια τέτοια συμμαχία και να στραφεί όλη η στρατιωτική και οικονομική ισχύς της Κίνας ενάντια στην Ιαπωνία. Για τους κόκκινους εργατικούς
νους ηγέτες το ιδεώδες μέλλον ήταν μια δημοκρατική αστική Κίνα, με ελεύθερους αγρότες σαν ιδιοκτήτες ή τούλαχιστον ευκατάστατους καλλιεργητές της γης. Κάπω από τις κομμουνιστικές ιδέες και συνθήματα, ήταν κήρυκες και υπέρμαχοι της καπιταλιστικής ανάπτυξης της Κίνας.

Απ’ αυτές τις τάσεις και των δύο πλευρών ξεπήδησα μια νέα πολιτική, με τη δραματική μορφή της αιχμαλωσίας του αρχιστρατηγού Τσούνγκ Κάι-Σεκ τον Δεκέμβριο του 1936 στο Σιάνφου από τα ίδια τα μαντζουριανά στρατεύματα της κυβέρνησης, που ήθελαν να πολεμήσουν τους Ιάπωνες και όχι τους Κόκκινους. Ο εθνικιστικός ηγέτης, μέσα από αθέλητες συνομιλίες με τους κομμουνιστές ηγέτες, μπόρεσε να βεβαιωθεί ότι ήταν εξίσου εθνικιστές και αστοί στην νοστορπία μ’ αυτόν κι ότι ήταν πρόθυμοι να τεθούν υπό την αρχηγία του σ’ ένα πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας. Οταν στη συνέχεια, ο εμφύλιος πόλεμος σταμάτησε και οι αντιδραστικότεροι ηγέτες απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση, η Ιαπωνία αμέσως εβγάλε τα συμπεράσματα της και άρχισε τον πόλεμο με μια μαζική επίθεση εναντίον της Σαγκάης. H Κίνα, με τους ανεκμετάλλευτους πόρους της, θα έθεσε ένα στρατό που θα μπορούσε να αναμετρηθεί με την επιβλητική και μεθοδικά προετοιμασμένη πολεμική μηχανή της Ιαπωνίας. Τότε ουσιώδες είχε εξασκημένα στρατεύματα, ήταν διαπιστημένες με υπό έντονο εθνικιστικό πνεύμα και έμπαιρνε πολεμικό υλικό από την Αγγλία και την Αμερική. Βέβαια, τα στρατεύματα της χρειάστηκε να υποχωρήσουν, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποστραθεί στο Τσουνκίνγκ της νοτιοδυτικής επαρχίας Σετσουάν και τα ιαπωνικά στρατεύματα κατέλαβαν τις ανατολικές πόλεις. Αλλά πίσω από την πλάτη τους ορθόνονταν ολοένας ανανεωνόμενοι στρατεύματα παραίζοντας, διεξάγοντας έναν ανταρτοπόλεμο που εξαντλούσε τις ιαπωνικές δυνάμεις, μέχρι που τελικά, το 1941, ενώ ο πόλεμος στην Ευρώπη κόντευε να συμπληρώσει τον δεύτερο χρόνο του, η από καιρό αναμυνόμενη σύρραξη μεταξύ Αμερικής και Ιαπωνίας ξέσπασε μετά το τελεσίγραφο της Αμερικής προς την Ιαπωνία να εγκαταλείψει την Κίνα. Έτσι, ο πόλεμος στην Κίνα έγινε τμήμα του παγκόσμιου πόλεμου.

Αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος σημαίνει την άνοδο της Κίνας ως νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής δύναμης. Οι Βέβαια αμέσως, ως ανεξάρτητη δύναμη ιδότημα με τους συμμάχους της, την Ρωσία από τη μια πλευρά και την Αμερική από την άλλη - έστω κι αν τους ξεπερνά και τους δύο σε πληθυσμό. Η οικονομική και πολιτική της εξάρτηση από την Αμερική, στην οποία είναι καταχρεωμένη εξαίτια των πολεμικών προμηθειών, θα σημαδεύει το νέο μέλλον το αμερικανικό κεφάλαιο θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην οικοδόμηση της βιομηχανίας της. Δύο μεγάλα καθήκοντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή: το κατασκευή σιδηροδρόμων και δρόμων, σε συνδυασμό με την παραγωγή ατομικηχανών και αυτοκινήτων, ώστε να εκπομπούν στοιχεία αντιδρών και δαπανηρές μεταφορές και η εισαγωγή της εκμηχανίσης στη γεωργία ώστε να ελευθερωθούν τα ανόητα.
θρώπινα υποζύγια και να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικότερα. Η εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων προϋποθέτει μια σημαντική μεταλλουργική βιομηχανία. Η Κίνα διαθέτει όλους τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Εχει άθρακα, σίδερο και άλλα υλικά, όπως το αρκετό για να γίνει εξαγωγική βιομηχανική χώρα όπως η Αγγλία ή η Γερμανία, αλλά αρκετά για τις δικές της ανάγκες. Εχει πυκνό πληθυσμό με όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον καπιταλισμό: ισχυρό ατομικό, εργατικότητα, ικανότητα, πνεύμα προωθοβουλίας και χαμηλό επίπεδο αναγκών. Διαθέτει επίσης γόνιμο έδαφος, που είναι σε θέση να παράγει αρθοφαία προϊόντα, αλλά χρειάζεται μια ασφαλεία μέσω εκτεταμένης επιστημονικής φροντίδας και ρύθμισης των υδάτων, κατασκευής φραγμάτων, εκσκαφής και εξομάλυνσης της κοίτης των ποταμών.

Τα ιδεώδη και οι σκοποί για τους οποίους αγορίζονται οι εργαζόμενες μάζες της Κίνας δεν προκειμένοντας φυσικά να πραγματοποιηθούν. Οι γαιοκτήτες, η εκμετάλλευση και η φτάρηση δεν θα εξαφανιστούν. Εκείνο που θα εξαφανιστεί θα είναι οι παλίες, λιμναίους πρωτόγονοι μορφές εξανάλωσης, τοκογυναίους και καταπίεσης. Η παραγωγικότητα της εργασίας θα αυξηθεί. Οι νέες μορφές αμέσως εκμετάλλευσης από το bioμηχανικό κεφάλαιο θα αντικαταστήσουν τις παλίες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κινεζικός καπιταλισμός θα χρειαστούν τις κεντρικές ρυθμίσεις μιας ισχυρής κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει δικτατορικές μορφές στην κεντρική διακυβέρνηση, που ίσως θα συνδυάζονται με δημοκρατικές μορφές αυτονομίας στις μικρές μονάδες της περιφέρειας και του χωριού. Η εισαγωγή της εκμηχάνησης στη γεωργία απαιτεί τη σύνδεση των μικρών κλήρων με μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Το ζήτημα κατά πόσον αυτό θα γίνει με τη βαθμιά απαλλοτρίωση των μικρών αγροτών ή με την ιδρυση συνεταιρισμών ή κολχών κατά τα ρωσικά πρότυπα, θα εξαρτηθεί από τον συσχετισμό δυνάμεων των αντιμαχόμενων τάξεων. Η εξαρτηθεί αυτή θα παραλείψει να επιφέρει βαθιές αλλαγές στις οικονομικές και επομένως στις κοινωνικές σχέσεις, στην πνευματική ζωή και στην παραδοτική οικογενειακή διάθεση. Αλλά οι διαστάσεις των πραγμάτων εκεί, οι διαστάσεις της χώρας, του πληθυσμού, της μιζερίας του, των παραδοσιών του, της παραδοτικής πολιτιστικής της ζωής, είναι τόσο κοροστιαίες, ώστε μια αλλαγή των συνθηκών, έστω κι αν συντελεστεί με τη μεγαλύτερη ενεργητικότητα, θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες.

Η εντατικοποίηση αυτής της ανάπτυξης των οικονομικών συνθηκών θα υποδολίσει την ενεργητικότητα και θα τονίσει τη δραστηριότητα των τάξεων. Μαζί με τον καπιταλισμό, θα εμφανιστεί ο αγώνας εναντίον του καπιταλισμού. Μαζί με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, θα ελκυστεί ο αγώνας των βιομηχανικών εργατών. Με το έντονο πνεύμα οργάνωσης και τη μεγάλη αλληλεγγύη που τόσο συχνά έδειξαν οι Κινέζοι προλετάριοι και τεχνίτες, μπορεί να αναμένεται πως η ανάπτυξη ενός η
σχυρού εργατικού κινήματος θα είναι ακόμα ταχύτερη απ’ ό,τι στην Ευρώπη. Φυσικά, οι βιομηχανικοί εργάτες θα εξακολουθήσουν να είναι μειωτική σε σύγκριση με τη μάζα του αγροτικού πλήθους, που θα υφίσταται κι αυτή την καπιταλιστική εκμετάλλευση, αν και με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, η εκμηχάνηση της γεωργίας θα υφάνει ανάμεσα τους ισχυρούς δεσμούς, που θα εκδηλώνονται με την κοινότητα των συμφερόντων και των αγώνων. Ετσι, ο χαρακτήρας του αγώνα για την ελευθερία και την κυριαρχία μπορεί να πάρει, από πολλές απόψεις, διαφορετική χρονική στην Κίνα απ’ ό,τι στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική.

3. Οι αποικίες

Όταν ο σοσιαλισμός ανδρώθηκε, εδώ και μισό αιώνα, υπήρχε η γενική προσδοκία πως η απελευθέρωση των αποικιακών λαών θα συντελούσαν μαζί με την απελευθέρωση των εργατών. Οι αποικίες εκεί και οι εργάτες εδώ υφίστανταν την εκμετάλλευση του ίδιου καπιταλισμού κι επομένως, ήταν σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον του κοινού εχθρού. Είναι αλήθεια πως ο αγώνας των αποικιών για ελευθερία δεν σήμαινε την ελευθερία για ολόκληρο τον λαό, αλλά την άνοδο μιας νέας αρχούσας τάξης. Παρ’ όλα αυτά, γινόταν κοινά αποδεκτό, με την εξαίρεση μερικών σποραδικών αμφιβολιών, ότι η εργατική τάξη της Ευρώπης και η ανερχόμενη αστική τάξη των αποικιών έπρεπε να είναι σύμμαχοι. Για το κοιμονιστικό κόμμα αυτό ήταν ακόμα περισσότερο αυτονόητο: σήμαινε ότι η νέα αρχουσα τάξη της Ρωσίας έβλεπε τις μελλοντικές αρχουσες τάξεις των αποικιών οι φυσικοί της φίλους και προσπαθούσε να τις βοηθήσεις. Βέβαια, οι δυνάμεις της αποικιακής απελευθέρωσης ήταν ακόμα ασθενείς. Στην Ινδία, με τα 300 εκατομμύρια του πληθυσμού της, η βαθμιαία ανάπτυξη της βιομηχανίας και μιας τάξης εργοδοτών, πρόσφερε τη βάση ενός κινήματος ανεξαρτησίας, που όμως μαστίζεται από τη μεγάλη διαφοροποίηση των φυλών και των θρησκευών. Ο πληθυσμός της Ιάβας, που αριθμεί 50 εκατομμύρια, είναι σχεδόν ομοιογένης αλλά εξ ολοκλήρου αγροτικός και η αντιπολίτευση μέχρι πρόσφατα περιορίζονται σε μικρές ομάδες διανοούμενων.

Αυτοί οι αποικιακοί λαοί δεν είναι ούτε άγριοι ούτε βάρβαροι, σαν τις φυλές της Κεντρικής Αφρικής ή τους κατοίκους των απόμακρων ινδικών νησιών. Ζούν σε πυκνοκατοικημένες εύφορες περιοχές με πολύ ανεπτυγμένη γεωργία. Συχνά, έχουν να επιδειξούν ένα χιλιετή πολιτισμό. Στους κόλπους τους υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην αρχουσα τάξη των ιερέων και των ευγενών, που ξοδεύουν το μερίδιο τους από το συνολικό προϊόν σε μια συγκατευθυνόμενη καλλιτεχνική και πνευματική παραγωγή και τις καθυστερημένες μάζες των βαρύτατων εκμεταλλευόμενων αγροτών. Στην Ινδία εισέβαλαν ένοικοι φιλοπόλεμου λαοί και σχη-
μάτισαν νέα ανώτερα κοινωνικά στρώματα: οι αδιάκοποι πόλεμοι μεταξύ των μεγάλων και μικρών ηγεμόνων αποτέλεσαν ανασχετικό παράγοντα για την αύξηση του πληθυσμού. Η γεωργία ήταν η κύρια ασχολία. Κι επειδή για πολλούς μήνες δεν υπήρχαν αγροτικές εργασίες, διαμορφώθηκε και μια σημαντική οικογενειακή χειροτεχνία στα χωριά. Αυτή η χειροτεχνία, που ήταν καλλιτεχνική και πολύ ανεπτυγμένη και διέφερε ανάλογα με τα φυσικά προϊόντα, οι πρότεινες ύλες και την πολιτιστική κλήρονομα κάθε περιοχής, κατασκεύαζε μεγάλες ποσότητες προϊόντων για εξαγωγή. Τα βαμβακερά προϊόντα, τα ψάφισμα με τους ώμορφους χρωματισμούς και την ποικιλία σχεδίων, τα μεταξωτά είδη, τα χρυσά και χάλκινα αντικείμενα, τα πανέμορφα διακοσμημένα σπαθιά, αποτελούσαν το υλικό ενός εκτεταμένου εμπορίου στη Νότια και Ανατολική Ασία, το οποίο έφτανε πολύ μακριά προς τα δυτικά, ακόμα και στην Ευρώπη. Πράγματι, στην Ευρώπη, τα πολύτιμα χρωματιστά υφαντουργικά είδη της Ανατολής και ιδίως της χειροτεχνίας των ινδικών χωριών, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο του μεσαιωνικού εμπορίου. Χρησίμευαν για τις φορε- σίες των ηγεμόνων, των ευγενών και των πλούσιων ατόμων μέχρι του 18ο αιώνα και προκαλούσαν μια συνεχή ροή χρυσού από την Ευρώπη προς την Ινδια.

Απέναντι στον εισβολέα ευρωπαϊκό κapitalismό, οι ινδικές χώρες, που ήταν τις περισσότερες φορές κατακερματίσμενες σε πολλά κρατίδια, σύντομα αποδείχτηκαν ανόγχωρες. Τα εξοπλισμένα εμπορικά πλοία της Δύσης άρχισαν να μονοκατάλαβαν με τη βία όλο το εμπόριο των ινδικών θαλασσών, με τα τεράστια κέρδη του. Στη συνέχεια, η άμεση κατάκτηση και λεπτομερείς έφερε τα συσσωρευμένα πλούτη των θησαυροφανίων της Ανατολής στα χέρια των δυτικών αξιωματούχων και εμπόρων. Τα πλούτη αυτά συνέβαλαν κατά τον 18ο αιώνα στον σχηματισμό του κεφαλαίου που χρειάστηκε για τη βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία. Ακόμα σημαντικότερη ήταν η τεκτονική εκτελέση με την αναγκαστική παράδοση πολύτιμων προϊόντων -μπαχαρικών από τις Μολούκες νήσους και πιπεριών, ουλακιών και ξάχαρης από την Ιάβα- για τα οποία δεν πληροφόρησαν σχεδίων τίποτα, λίγες πένες για κάτι που στην Ευρώπη θα απέφερε εκατοντάδες φλορίναι. Ο πληθυσμός υποχρεούνταν να αφετηρήσει πολύ από τον χρόνο του και τη γη του γι' αυτά τα προϊόντα εξαγωγής, με αποτέλεσμα να μη μένουν αρκετά για τη διατροφή τους. Επακολούθησαν λιμοί και εξεγέρσεις. Επίσης επιβάλλονταν βαρύτατοι φόροι στον λαό της Ινδίας για να εξασφαλίζονται υψηλά εισοδήματα σε μια παρατηρητική τάξη Αγγλών αξιωματούχων και διοικητών. Ταυτόχρονα, η Αγγλία χρησιμοποίησε την πολιτική της ισχύ για να απαγορεύσει την εξαγωγή ινδικών υφαντουργικών προϊόντων, υπερασπίζοντας έτσι τα συμφέροντα της βαμβακούργιας του Λανκαστήρ. Μ' αυτό τον τρόπο, η ανθούσα οικογενειακή χειροτεχνία της Ινδίας καταστράφηκε και οι αγρότες φτώχευαν ακόμα περισσότερο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατά τον 19ο αιώνα και μέχρι τις μέρες μας, η ζωή για την πλειοψηφία των χωρικών να είναι μια
διαρκής κατάσταση λιμοκτονίας. Οι λιμοί και οι επιδημίες, που προηγουμένως ήταν αναπόφευκτα τοπικά φαινόμενα, τόρα μάζευαν μεγαλύτερες περιοχές και πιο συχνά. Αλλά ακόμα και στους ομαλούς καιρούς, στα χωριά και στις τράγελες των πόλεων βασιλεύει μια μιζέρια που είναι χειρότερη από κάθε ευρωπαϊκό προηγούμενο.

Η ουσία της αποκατασκευής πολιτικής είναι η εκμετάλλευση ξένων χωρών με ταυτόχρονη διατήρηση των πρωτόγονων μορφών παραγωγής τους ή ακόμα μείωση της παραγωγικότητάς τους. Στις χώρες αυτές το κεφάλαιο δεν είναι επαναστατική δύναμη που αναπτύσσει την παραγωγή προς ανώτερες μορφές, αλλά το άκρας αντίθετο. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο είναι εκεί παράγοντας διάλυσης, καταστρέφοντας τους παλιούς τρόπους εργασίας και ζωής χωρίς να τους αντικαθιστά με μια βελτιωμένη τεχνική. Σφιχταγκαλάζει σαν βρυχόλακας τους ανυπεράσπιστους λαούς των τροπικών χωρών και απομακρύνει το αίμα τους χωρίς να νοιάζεται αν τα θύματά του θα πεθάνουν.

Η δυτική επιστήμη φυσικά αποδεικνύει ότι η καταδυνάστευση των αποκινών από τους Ευρωπαίους έχει τις ρίζες της στη φύση κι επομένως, αποτελεί αναγκαιότητα. Έχει ως βάση τις κλιματολογικές διαφορές. Στα ψυχρά και ήπια κλίματα ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει την επιβίωσή του από τη φύση μόνο με διαρκή προσπάθεια. Η χαμηλή θερμοκρασία επιτρέπει την αδιάλεπτη και σκληρή δουλειά, ενώ η αστάθεια των φυσικών φαινομένων, η απρόβλεπτη μεταλλαγή από την κακοκαιρία και τη βροχή στη λιακάδα, τονόνει την ενεργητικότητα και οδηγεί σε ασίγα στη δραστηριοποίηση. Η εργασία και η ενεργητικότητα έγιναν το ευαγγέλιο της λευκής φυλής κι έτσι απέκτησε την ανώτερη γνώση και τεχνική της που την έκανεν κυρίαρχο του κόσμου. Στις θερμές τροπικές και υποτροπικές χώρες, αντίθετα, η φύση μόνη της ή με ελάχιστη εργασία αποδίδει άφθονους καρπούς, ενώ η ζέστη κάνει καθές συνεχή προσπάθειας μαρτυρία. Απ’ αυτές ακριβώς τις χώρες πρέπει να προέρχεται η ρήση, ότι το να τρέω καινές το ψώμι του με τον ιδράτο του προσώπου του αποτελεί για τον άνθρωπο τη χειρότερη κατάρα. Η μονότονη ομοιομορφία του κλίματος, που διακόπτεται μόνο από την αλλαγή των εποχών, αποκράτηνε την ενεργητικότητα. Ακόμα και οι ίδιοι οι λευκοί, όταν μένουν για πολύ καιρό στις τροπικές χώρες, υφίστανται τις επιδράσεις που κάνουν την οκνηρία θεμελιώδες χαρακτηριστικό και τη ναρκάνα υπέρτατο ιδεώδες. Ολα αυτά τα συμπεράσματα της επιστήμης είναι βέβαια σωστά στη θεωρία, αλλά στην πράξη θέλουμε ότι οι αγρότες της Ινδίας και της Ιάβας καλλιεργούν τη γη τους και κατασκευάζουν τα τεχνουργήματά τους με ακάματο ξηλό και επιμέλεια. Οχι φυσικά με τον καταλυτικό για τα νεύρα ρυθμό της σύγχρονης εργοστασιακής εργασίας: ο χαρακτήρας της εργασίας τους καθορίζεται από την οικονομική αναγκαιότητα.

Η αστική τάξη της Δύσης θεωρεί την κυριαρχία της στις αποκινές σαν φυσική και μόνιμη κατάσταση, εξιδανικευόντας τη σαν καταμερι-
σμό καθηκόντων που είναι επωφελητικός και για τα δύο μέρη. Κατά τα λεγόμενα της, η ενεργητική και ευφυής φυλή των πολιτών τόπων χρησιμοποιεί σως καθοδηγητής της παραγωγής, ενώ οι οικημές και αμελείς έγχρωμες φυλές εκτελούν υπό την αρχηγία της τη χειρονακτική εργασία που δεν απαιτεί διανοητικές χαρούτητες. Ετσι, ευσέβονται στο παγκόσμιο εμπόριο τα τροπικά προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν απαραίτητες πρότεις ύλες και αξιόλογα ορεκτικά. Και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο αποκομίζει επάξια την κέρδη του, εφόσον με τη διακυβέρνησή του εξασφαλίζει στους μιορολάτρες ιδανικές την επιβίωση, την ασφάλεια, την ειρήνη κι ακόμα, με τις ιατρικές υπηρεσίες του και τα υγειονομικά του μέτρα, την υγεία. Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι αυτή η ιδανική εικόνα μιας πατερναλιστικής διακυβέρνησης, είτε πρόκειται για ειλικρινή αυτακτάτη είτε για απατηλή φιλαρεία θεωρητικών και αξιωματούχων, είναι τόσο αληθινή, όσο είναι παραπλανητική, στην πραγματικότητα, υπό τον καπιταλιστικό ζυγό. Και πάλι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα αξέπληρο δίλημμα: αν με την κατάπαυση των πολέμων, των επιθεών και της παιδικής θνησιμότητας ο πληθυσμός αυξάνεται, το αποτέλεσμα θα είναι η ελλείψη καλλιεργήσιμης γης, παρ’ όλη την άρδευση και το έξεχροσμα που απλώς μεταδόθηκε στο πρόβλημα στο μέλλον. Η εκβιομηχανία για εξαγωγές, που αν κυριολεκτίσωμε είναι αφικτικό λόγο για τα πιο ευρύα εδάφη, μόνο προσορινά μπορεί να ανακουφίσει. Όταν ένας πληθυσμός που κυβερνείται από τα πάνω αφήνεται στα δίκια του ζωόδη ένατικτα, καταλήγει αναστάτως σε μια τέτοια κατάσταση. Κάθε οικονομικό σύστημα αναπτύσσει τη δική του μέθοδο πληθυσμικής αύξησης. Όταν μια δεσποτική διακυβέρνηση από τα πάνω κατανίμαζε τα ασθήματα υπευθυνότητας, τότε εκλείπει κάθε ενεργός δύναμη αυτοσυγκράτησης, και κυριαρχία τέτοιων στις βιοτικές συνθήκες. Η απειλούμενη σύγκρουση ανάμεσα στην αύξηση του πληθυσμού και τον περιορισμό των μέσων συντήρησης μπορεί να βρει τη λύση της μόνο με μια ισχυρή εκδήλωση εσωτερικής ενεργητικότητας και θέλησης ενός λαού, η οποία πηγάζει από την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία του ή από έναν ενεργητικό αγώνα για την ελευθερία.

Στα τέλη του 19ου αιώνα και μετέπειτα, τις αποκείμενες δεν τις εκμεταλλεύεται πια κατά κύριο λόγο το εμπορικό κεφάλαιο. Σε ολόκληρο αρχιμό, εμφανίζονται καπιταλιστικές επιχειρήσεις: εν μέρει αγροτικές και εξοριστικές, για την καλλιέργεια καουτσούκ, καφέ και τσαγιού, την άντληση πετρελαίου ή την εξόρυξη καστήρου και άλλων μετάλλων και εν μέρει βιομηχανικές ή μικτές, για την κατεργασία των τροπικών πρώτων υλών, όπως τα υφαντοργεία και ζαχαροπωλεία. Πρόκειται κυρίως για ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο αντλεί υπηρήμα κέρδη απ’ αυτή την εκμετάλλευση. Στην Ινδία και ειδικότερα σε πόλεις σαν τη Βομβάη, η τάξη των πλούσιων εμπόρων που ζει εκεί συμμετέχει σ’ αυτή τη διαδικασία και αποτελεί το πρόπλασμα μιας σύγχρονης ινδικής αστικής τάξης. Αυτή η ινδική βιομηχανία αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από υφα-
ντουργικά εργοστάσια. Και πρέπει να σημειωθεί ότι, από το σύνολο των υφαντουργικών προϊόντων που καταναλώνονται στην Ινδία, σχεδόν το 60% εισάγεται από την Αγγλία και την Ιαπωνία, το 20% προέρχεται από την οικογενειακή χειροτεχνία και μόνο το 20% παράγεται από ινδικά εργοστάσια. Πάντας η μεταφορά και εμφάνιση ορισμένων όγκων της σύγχρονης εργασίας και ζωής αρκούν για να εμπνεύσουν ένα εθνικιστικό κίνημα που να ζητάει την αποτίμηση του χυράου των δυτικών δυναστών. Οι εκφραστές του είναι οι διανοούμενοι και ιδιαίτερα η νεότερη γενιά, που έχουν εξοικειωθεί με τη δυτική επιστήμη και, σε αντίθεση προς αυτήν, μελετούν με ζέστη και τονίζουν τη δική τους εθνική κουλτούρα. Νωθούν βαθιά πληγωμένοι από τη φυλετική αλαζονεία των λευκών, που τους δέχονται μόνο στα κατάτερα αξιώματα. Προβάλλουν σαν ηγέτες των καταπεισομένων μαζών, παρασύροντάς τες στον αγώνα τους για την ανεξαρτησία. Κι αυτό δεν δύσκολο, αν αναλογιστούμε την οξεία αντίθεση της ξεδιάντροπης χλιδής των δυναστών και της αξιοθρήνητης μιξηρίας των μαζών. Μολονότι ο αγώνας σ’ αυτό το στάδιο δεν μπορεί να είναι παρά μόνον ειρηνική προπαγάνδα, παθητική αντίσταση και άρνηση συνεργασίας, δηλαδή άρνηση κάθε σύμπραξης με την αγγλική κυβέρνηση, θέτει σε συναγερμό την κοινή γνώμη στην Αγγλία, εμπνεύοντας στους κυβερνώντες τόση ανησυχία ώστε να καταφέρουν σε αόριστες υποχρέσεις αυτοδιοίκησης και συγχρόνως σε αμείλικτες διάξεις. Το κίνημα είναι βέβαια ακόμα πολύ αδύναμο για να αποτιμάει την κυριαρχία του δυτικού κapitalisme. Μάζι με τα καπιταλιστικά εργοστάσια εμφανίζεται μια τάξη βιομηχανικών εργατών με εξαιρετικά μικρούς μισθούς και απιστευτά χαμηλό βιοτικό επίπεδο και ξεσπούν απεργίες εναντίον τόσο των Ινδών όσο και των Ευρωπαίων εργοδότων. Αλλά σε σύγκριση με τον τεράστιο πληθυσμό, άλλα αυτά δεν είναι παρά μια αστήματη αρχή, η οποία σπουδαιοτάτα της είναι ότι υποδεικνύει τη μελλοντική εξέλιξη.

Me toν τορινό παγκόσμιο πόλεμο, η αποικιακή εκμετάλλευση καθάς και το πρόβλημα της απελευθέρωσης αποκτούν μια νέα όψη. Ενώ η ασυγκράτητη αυξανόμενη ισχύ του κapitalisme, ένας αγώνας για ανεξαρτησία με την παλιά του έννοια δεν έχει πια πιθανότητες επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό ότι στο εξής το παγκόσμιο κεφάλαιο, κάτω από την αμερικανική ηγεμονία, θα επενεργήσει σαν επαναστατικός παράγοντας. Με ένα ορθολογικότερο σύστημα εκμετάλλευσης αυτών των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, το κεφάλαιο θα είναι σε θέση να επιτύχει μια τεράστια αύξηση των κερδών του: ακολουθώντας διαφορετική μέθοδο από τις προηγουμένες πρακτικές και εξαθλιωτικές μεθόδους λεηλασίας, ανεβάζοντας την εργασία στις αποικίες στον υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητα, βελτιώνοντας την τεχνική και τις μεταφορές, επενδύοντας περισσότερα κεφάλαια, θεσπίζοντας μια κοινωνική νομοθεσία και πραγματοποιώντας μια πρόδοση στην εκπαίδευση. Ο-
λα αυτά δεν είναι εφικτά χερις την παραχώρηση αρκετής ανεξαρτησίας ή τουλάχιστον αυτοδιοίκησης στις αποικίες.

Η αυτοδιοίκηση των αποικιών, της Ινδίας και των νήσων της Μαλαισίας, έχει ήδη εξαγγελθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινοβούλια στην Ευρώπη και οι γενικοί διοικητές που στέλνονται από εκεί δεν μπορούν πια να κυβερνούν δεσποτικά. Δεν σημαίνει όμως ότι οι εργαζόμενοι μάζες θα είναι από πολιτική άποψη αφέντες του εαυτού τους, ότι σαν ελεύθεροι παραγωγοί θα ελέγχουν τα μέσα παραγωγής. Η αυτοδιοίκηση αναφέρεται αποκλειστικά στις ανάτερες τάξεις αυτών των αποικιών. Οι τάξεις αυτές όχι μόνο θα ενσωματώθουν στα κατώτερα κλιμάκια της διοίκησης, αλλά θα καταλάβουν και τις ηγετικές θέσεις, βοηθούμενες φυσικά από λευκούς «συμβούλους» και ειδήμονες ώστε να εξασφαλίσει η ενδειγμένη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Ηδή από τις ανάτερες τάξεις της Ινδίας έχει ξεχωριστεί μια αρκετά πολυάριθμη ομάδα διανοούμενων, οι οποίοι είναι ικανοί, αναλαμβάνοντας ηγετικά αξιώματα, να εκσυγχρονίσουν την πολιτική και κοινωνική ζωή.

Στα πλαίσια της επίδειξης να χαρακτηριστεί η σύγχρονη καπιταλιστική παραγωγή σαν ένα σύστημα όπου οι εργάτες, από δική τους ελευθερηγούνται και δύναμιν θέλησης, οθηνούνται στη μέγιστη προσπάθεια, έχει συχνά χρησιμοποιηθεί η έκφραση ότι ο ελεύθερος εργάτης δεν είναι κούλης. Σήμερα, το πρόβλημα της Ασίας είναι ακριβώς να γίνει ο κούλης ελεύθερος εργάτης. Στην Κίνα, η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει: εκεί οι εργαζόμενοι των παλιών καιρών είχαν έναν ισχυρό ατομικισμό. Στις τροπικές χώρες, θα είναι πολύ δυσκολότερο να μετατραπούν οι παθητικές και συνθλυμένες μάζες, που τη βαριά καταπίεση της κράτησε στη βαθιά αμάθεια και τη διεισδυσαμονία, σε ενεργητικούς και καταρτισμένους εργάτες με ικανότητα χειρισμού των συγχρονών παραγωγικών μηχανισμών και δυνάμεων. Ετσι, το κεφάλαιο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ο εκσυγχρονισμός του κυβερνητικού μηχανισμού μέσω της αυτοδιοίκησης είναι αναγκαίος, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα: η δυνατότητα κοινωνικής και πνευματικής οργάνωσης και πρόδοσης με βάση τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες καθώς και μια επαρκής γενική παιδεία. Δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά πόσον το παγκόσμιο κεφάλαιο θα είναι ικανό και πρόθυμο να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Αν το κάνει, τότε οι εργατικές τάξεις αυτών των χωρών θα είναι σε θέση να διεξάγουν έναν ανεξάρτητο αγώνα για τα ταξικά τους συμφέροντα και την ελευθερία, μαζί με τους δυτικούς εργάτες.

Για όλους τους λαούς και τις φυλές που ζουν με πρωτόγονες μορφές παραγωγής στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία η εξολόθρευση του καπιταλισμού από την εργατική τάξη θα σημαίνει φυσικά μια κοσμοστορική αλλαγή. Αντί για σκληρούς εκμεταλλευτές και αδυνατητού τύπου, οι λευκοί θα έρθουν σαν φίλοι για να τους βοηθήσουν και να τους διδάξουν πώς να συμμετάσχουν στην αδιάκοπη ανάπτυξη της ανθρωπότητας.
4. Ρωσία και Ευρώπη

Μ’ αυτό τον πόλεμο η Ρωσία, η αυτοτίτλοφορούμενη Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, έκανε την είσοδό της στους κόλπους των αναγνωρισμένων καπιταλιστικών δυνάμεων. Στις δυτικές χώρες έχει σημειωθεί μια ριζική μεταστροφή όσον αφορά την εκτίμηση της Ρωσίας και του μπολσεβικισμού και τη στάση απέναντί τους. Βέβαια, ο αρχικός φόβος μιας κομμουνιστικής επανάστασης και οι συνακόλουθες συκοφαντίες είχαν ήδη σβήσει βαθμιαία μέσα στις άρχουσες τάξεις. Ομως δεν αισθάνονταν τελείως καθησυχασμένες με τους εργάτες τους και, όσο το Κ.Κ. εξακολουθούσε να μιλάει για παγκόσμια επανάσταση, οι αναφορές για χαλκουμένες ή πραγματικές αμότητες αποτελούσαν ένα κίνητρο για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την κοινότητα των πολιτισμένων χωρών.

Όταν ομώς χρειάστηκαν τη Ρωσία σαν σύμμαχο εναντίον της Γερμανίας, τότε τα αισθήματα άλλαξαν, αν και στην αρχή μόνο με τη μορφή του ευσεβούς πόθου να δουν τις δύο δικτατορίες να αλληλοκαταβροχίζονται. Στη συνέχεια, συνάντησαν εκεί κυβερνητικούς ηγέτες, αξιωματούχους, στρατηγούς και αξιωματικούς, διευθυντές εργοστασίων, διανοούμενους, μια ολόκληρη καλοντυμένη, πολιτισμένη και εύπορη τάξη που εξουσιάζει τις μάζες, ακριβώς όπως συνέβαινε και στις δικές τους χώρες. Έτσι, καθησυχάστηκαν. Μόνο η εκκλησία κρατήθηκε στη θέση της στη συνέχεια, εξαιτίας της μπολσεβικής αντιθρησκευτικής προσαγάνδας.

Η ομοιότητα των πολιτικών μορφών και μεθόδων διακυβέρνησης στη Ρωσία και τη Γερμανία είναι εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακή. Και στις δύο χώρες, η ιδία δικτατορίας μιας μικρής ομάδας ηγετών με τη βοήθεια ενός ισχυρού, καλοοργανωμένου και πειθαρχημένου κόμματος, η ιδία παντοδύναμης της άρχουσας γραφειοκρατίας, η ιδία απουσία ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας λόγου, η ιδία ισοπέδωσης της πνευματικής ζωής στο κοινόμενος μιας θεωρίας που στηρίζεται στην τρομοκρατία, η ιδία αμότητα απέναντι στην αντιπολίτευση ή την από κριτική. Ομώς η οικονομική βάση είναι διαφορετική. Στη Ρωσία, υπάρχει ο κρατικός καπιταλισμός, στη Γερμανία, ο διευθυνόμενος από το κράτος ιδιωτικός καπιταλισμός. Στη Γερμανία υπάρχει μια πολυάριθμη τάξη ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής, μια αστική τάξη που, εξαιτίας των δυσκολιών του αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία, πρόσφερε στον εαυτό της μια τυραννική δικτατορία. Και στην τάξη αυτή προστίθεται μια διογκονόμενη γραφειοκρατία αξιωματούχων. Στη Ρωσία, η γραφειοκρατία είναι κόριος των μέσων παραγωγής. Αλλά η συμμόρφωση με τις αναγκαίες μορφές της πρακτικής διακυβέρνησης και διοίκησης, της καταδιάστασης από τα πάνω, έδωσε στις δύο χώρες το ίδιο σύστημα δικτατορίας.
Ομοιότητα παρατηρείται επίσης και στον χαρακτήρα της προπαγάνδας τους. Και οι δύο χρησιμοποιούν την ιδεολογία της κοινότητας, γιατί και οι δύο αντιπροσωπεύουν τον οργανωμένο κapitalισμό σε αντίθεση προς τον ανοργάνωτο. Όπως στην Ρωσία η αντίθεση προς τον παλιό κapitalισμό εκφράζεται με το σύνθημα του κομμουνισμού, έστω στη Γερμανία εκφράζεται με το σύνθημα του σοσιαλισμού. Αυτές είναι οι ονομασίες κάτω από τις οποίες, με μια εντατική προπαγάνδα, προβάλλονται στις μάζες την αγάπη τους για κυριαρχία επί των παλιών κapitalιστικών δυνάμεων σαν αγάπη εναντίον του κapitalισμού. Έτσι, παρουσιάζονται σαν κάτι περισσότερο από απλά εθνικιστικά καθεστώτα: διακηρύσσουν νέες παγκόσμιες αρχές, κατάλληλες για όλες τις χώρες, που θα πραγματοποιηθούν με την παγκόσμια επανάσταση και τον παγκόσμιο πόλεμο εναντίον των υπέρμαχων της παλιάς τάξης πραγμάτων, του αγγλικού και του αμερικανικού κapitalισμού. Μ' αυτό τον τρόπο, βρίσκουν μέσα στη χώρα των αντιπάλων τους υποστηρικτές της υπόθεσης τους, οποιοδήποτε τους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να υπονομεύσουν από τα μέσα τη δύναμη αντίστασης της χώρας τους.

Σαν παρόμοιοι αλλά εχθρικοί ανταγωνιστές, βρίσκουν μια βάση για την αντίθετη τους στην προέλευσή τους και στις συνακόλουθες παραδόσεις. Ο εθνικοσοσιαλιστικός ανεβήκε στην εξουσία και κράτησε με το παλιό εργατικό κίνημα και έχει καταλήξει στη συνεδρίαση μιας οριστικής εχθρότητας προς τις «μαρξιστικές» τάξεις της σοσιαλδημοκρατίας και του κομμουνισμού. Αλλά μόνο στη δική του χώρα μπορούσε να αυτοανακηρύσσεται κόμμα τους εργατών και να επιβάλει με την συνομοσπονδιακή προπαγάνδα τους σε καθενό την κοροδία σε οποιεσδήποτε δι- χαίς κριτικής και δικτατορίας. Η Ρωσική ιδεολογία προήλθε όμως από μια επανάσταση που έκανε όλους τους εργάτες κάτω από την κομμουνιστική σημαία και ε- πικαλέστηκε μαρξιστικές θεωρίες που είχαν προς προσαρμοστεί στους σχολικούς της. Αλλά μόνο στις ξένες χώρες μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι πράγματι αντιπροσωπεύει μια δικτατορία των εργατών. Εκεί μπορούσε να γοητεύει μια νεολαία που ήθελε να πολεμήσει τον κapitalισμό και την ειρήνη, ενός εθνικοσοσιαλισμός θεωρούσαν παντού γνήσιος ε- χθρός των εργατών και εβρισκόταν συμπάθειας μόνο στα ανώτερα και κατώτερα στρώματα της αστικής τάξης.

Η εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Επανάστασης ήταν λογικό επακόλουθο των θεμελιώδων της ιδέων. Εκείνη μια σοσιαλιστική κοινότητα αντιμετωπίζει διαφορικά τον κίνδυνο επίθεσης από τα κapitalιστικά κράτη πρέπει να προέτοιμαζείται για πόλεμο. Εξάλλου, η παγκόσμια επανάσταση, η εξολόθρευση του κapitalισμού σ' όλο τον κόσμο, παραμένει ο ν- πέρτατος σκοπός. Μόνο μ' αυτό τον τρόπο, απελευθερώνοντας τους ερ- γάτες αλλού, μπορεί το σοσιαλιστικό κράτος να εξασφαλίσει την ελευθε- ρία του. Κατά συνέπεια, το σοσιαλιστικό κράτος εξαπλώνεται και προε- τοιμάζεται στρατιωτικά όχι μόνο για άμνη, αλλά και για επίθεση. Κατά- πληκτοι οι αφελείς ιδεαλιστές αντιλαμβάνονται ότι εκείνο το φαινόταν
για καταφύγιο ειρήνης αποκαλύπτεται τάρα δύναμη πολέμου και αναρωτιούνται αν πράγματι ο εξαναγκασμός της ξιφολόγχης μπορεί να φέρει την ελευθερία στους άλλους.

Η αντίφαση είναι εύκολο να εξηγηθεί. Εκείνο που αποκαλούνταν κρατικοί σοσιαλισμοί φανερώνεται σε πραγματική κατακεκλησία, σαν έξοδια μιας νέας εκμεταλλευτικός τάξης, της γραφειοκρατίας, που είναι κύριος του παραγωγικού μηχανισμού, όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες με την αστική τάξη. Η γραφειοκρατία ζει κι αυτή από την υπεραξία. Όσο μεγαλύτερο είναι το βασίλειό της, η ισχύς της, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μεριδίο της, ο πλούτος της. Έτσι, γι’ αυτήν ο πόλεμος αποκτά την ίδια σημασία όπως και για την αστική τάξη. Συμμετέχει στην παγκόσμια διαμάχη των διάφορων δυνάμεων ακριβώς όπως και τα άλλη κράτη, αλλά με την αξίωση να είναι ο παγκόσμιος υπέρμαχος της εργατικής τάξης. Και μολονότι απέναντι στις συμμαχικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να κάνει υπερβολικά μεγάλη επίδειξη των προθέσεων της, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να επιβάλει προσωρινά στην Κομιντέρν μια μετριοπαθή γραμμή, γνωρίζει ότι σ’ όλες τις ξένες χώρες υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που δουλεύουν για λογαριασμό της. Έτσι, αρχίζει να αποσαφηνίζεται ο ρόλος της Ρωσίας στη διάρκεια του πόλεμου και μετά απ’ αυτόν. Πίσω από τους παλιούς παί και απατηλούς στόχους της επέκτασης του πεδίου του κομμουνισμού, βρίσκεται η πραγματικότητα της επέκτασης της δικής της διεθνούς ισχύος. Αν η γερμανική αστική τάξη προσπαθεί να ακολουθήσει τα χνάρια της Αγγλίας ή της Αμερικής, η εργατική τάξη, εχοντας εμποδιστεί για πολλά χρόνια να βρει τον δρόμο της, είναι σε θέση να γεννήσει κομμουνιστικά κόμματα που θα είναι όργανα της ρωσικής ηγεμονίας στη Κεντρική Ευρώπη.

Αυτή η πολιτική της ρωσικής γραφειοκρατίας και η θέση της ανάμεσα στις άλλες καπιταλιστικές δυνάμεις, έχουν τη βάση τους σε μια εσωτερική αλλαγή πολιτικής μέσα στην ίδια τη Ρωσία. Ο κρατικός καπιταλισμός εδράωσε την εξουσία του μέσα στον πόλεμο και μέσω του πόλεμου, που ολοκληρώσει την προγενέστερη εξέλιξη. Μετά την επανάσταση, υπήρξε ένας διαρκής αγώνας ανάμεσα στις σημαντικές κοινωνικές ομάδες. Πρώτα η κρατική γραφειοκρατία, με όργανο της το Κομμουνιστικό Κόμμα και ελέγχοντας κυριαρχικά την μηχανική παραγωγή, υπέταξε μετά από σκληρό αγώνα τους αγόριτες με την εκστρατεία της για την ίδρυση των κολχών. Αλλά διέποντα αυτή τη γραφειοκρατία υπήρχαν οι αξιωματικοί του στρατού και οι πολυάριθμοι τεχνικοί ειδήμονες και στελέχη των εργοστασίων, που συνήθως αποκαλούνταν μηχανικοί. Αυτοί είχαν μια σημαντική λειτουργία σαν τεχνικοί γιγάντες της παραγωγής, είχαν δικό τους συνδιάτη και τις περισσότερες φορές ήταν εξοκομικοί. Οι πατίγνωστες δίκες των μηχανικών με χαλκευμένες κατηγορίες για συμποτάς αποτέλεσαν ένα επεισόδιο του σωπηρού αγώνα. Οι καθηγορουμένοι καταδικάστηκαν, όχι επειδή είχαν διαπράξει τα
εγκλήματα που τους αποδίδονταν, αλλά για εκφρασμό και για να αποτρεπεί κάθε απόπειρα ανεξάρτητης πολιτικής δράσης. Παρόμοια, στη δίκη του στρατηγού Τουχατσέφσκι και άλλων αξιωματικών, όλα τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε φόβος ότι θα ακολουθήσουν ανεξάρτητη δράση εκτελέστηκαν και αντικαταστάθηκαν από άλλους. Έτσι, η πολιτική γραφειοκρατία παρέμεινε κυρίαρχη, αλλά χρειαζόταν να επιτρεπεί τις άλλες ομάδες.

Ο πόλεμος έκανε αναγκαία και ταυτόχρονα εφικτή, μια ενσωμάτωση όλων αυτών των δυνάμεων στη βάση ενός-έντονου εθνικισμού με επεκτατικές βλέψεις. Στα προηγούμενα χρόνια, είχαν εξαγγελθεί μερικές υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως εξατίκησαν της ανυπαρξίας ελευθερίας λόγου και τύπου δεν είχαν καμία σημασία για τις εργαζόμενες μάζες, τέσσερις όμως προσέφεραν σε διάφορους εξορμητικούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον κυβερνητικό μηχανισμό. Η ηγεμονία του Κόμματος και η Κομιστέρν τέθηκαν στο περιθώριο. Τότε, κάτω από μια γερά εμπορική άρχουσα τάξη, οι μάζες μπορούσαν, όπως και σε κάθε κοινοτικό κράτος, να οδηγηθούν στο μέτωπο σαν αυτή της πειθαρχήμενοι γιαντίοι στρατιώτες.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος έφερε μια αύξηση της πνευματικής επιρροής του μπολσεβικισμού στη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, με την απόδειξη της αστικής τάξης τόσο κατά του οργανωμένου καπιταλισμού του μεγάλου κεφαλαίου γίνεται κυρίαρχος του κόσμου, δεν έχει την παραμικρή διάθεση να παραχωρήσει τη θέση του στον κρατικό καπιταλισμό. Ωστόσο, τόσο πολύ στους κόλπους των εργατών στην αρχή, η αναγκαστική αναγνώριση των κομμουνιστικών κομμάτων από την κυβερνήσιμη μπορεί να αυξηθεί το κύρος τους στους εργάτες που κυριαρχούνται από τον εθνικισμό, αλλά και αποτύπωση της κυβερνητικής πολιτικής απ' αυτά τα κόμματα, ο οποίος υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική απ' αυτά τα κόμματα, ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής απ' αυτά τα κόμματα, ο ο ο ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής απ' αυτά τα κόμματα, ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής απ' αυτά τα κόμματα, ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής απ' αυτά τα κόμματα, ο αντικείμενος ενός-έντονης αντικοπτευτικής φιλορίας, σύντομα, θα εκλεγόταν στα μάτια των παράγωγων εργατικών μαζών. Αντιθέτως, ο ρωσικός μπολσεβικισμός βρίσκεται σε συνέφεδες διανοούμενες.

Κάτω από την κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου, η τάξη των διανοούμενων είναι εκείνη που έχει στα χέρια της την τεχνική καθοδήγηση της παραγωγής και την πνευματική καθοδήγηση της κοινωνίας. Τάρα - στο μέτρο που δεν είναι ολότελα απορροφημένη από τη στενή επαγγελματική ενσωμάτωση - αρχίζει να αναφερόταν γιατί πρέπει η ανοίγμα διεύθυνση της παραγωγής να βρίσκεται στα χέρια των μετόχων και των χρηματιστηριακών κερδοσκόπων. Αλλά ταύτικα, είναι προορισμένο να καθοδηγήσει την κοινωνική παραγωγή σαν οργανωμένη διαδικασία, να αποτελεί την ηγεμονία μιας παρατατικής αστικής τάξης και να κυβερνήσει την κοινωνία. Ωστόσο, είναι διαμένη με κριτηρια χρησιμότητας ή άλλα: αποτελεί μια εραρχική κλίμακα όπου, μέσα στ' ένα κλίμα αμοιβαίας αντιδράσεων, μπορεί κάποιος να ανεβεί χάρη στη φιλοδοξία του, τις εκανότητές του, την ευνοία ή την πανουργία του. Οι κατάστασες και πιο
κακοπληρωμένες βαθμίδες μπορεί να προσχωρήσουν στον αγώνα της εργατικής τάξης εναντίον του κεφαλαίου. Τα ανέτερα και ηγετικά στοιχεία είναι φυσικά αντίθετα προς κάθε ιδέα κυριαρχίας των εργατών στην παραγωγική διαδικασία. Οι κορυφαίοι στοχαστές τους και οι λόγιοι, που είναι πολλές φορές εκλεπτυσμένα ή πολυμηχανισμένα μιμάλα, νιώθουν έντονα πως η πρωτοκαθεδρία τους απελευθερώνεται από το φάσμα μιας γενικής «ισοπεδωτής». Η τάξη των διανοούμενων αντιλαμβάνεται εξελίκτρονα πως τα κοινωνικά ιδεώδη της δεν μπορούν να πραγματευθούν χωρίς έναν ισχυρό μηχανισμό εξουσίας, που να ελέγχει το ιδιωτικό κεφάλαιο αλλά κυρίως, τις εργαζόμενες μάζες. Αυτό που θέλουν είναι μια ήπια δικτατορία, αρκετά της ισχυρή για να αναχαιτίζει τις απόδειξες επανάστασης, αρκετά πολιτισμένη για να εξουσιάζει πνευματικά τις μάζες και να εξασφαλίζει μια λογική ελευθερία λόγου και γνώμης στους πολιτισμένους και οποσδήποτε χωρίς την ωμή βία που έκανε τον εθνικοσοσιαλισμό μισήτο σ' όλη την Ευρώπη. Ανοιχτός δρόμος για τους προικισμένους και καθοδήγηση της κοινωνίας από τη διανοούμενη ελίτ - ιδού το κοινωνικό ιδεώδη που διαμορφώνεται σ' αυτή την τάξη.

Και το ιδεώδη αυτό το βλέπουν να πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό στο ρωσικό σύστημα, έστω και αναμιγμένο με κατάλοιπα βαρβαρότητας. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους έχουν κάνει το παν για να προσθέσουν τέτοιες ιδέες. Ήδη λίγο μετά την επανάσταση, οργανώνονταν επιστημονικά συνέδρια όπου οι συμμετέχοντες επιστήμονες όλων των χωρών γνώριζαν ηγεμονικές περιποιήσεις -παρά την πείνα που επικρατούσε στη χώρα- και αποκόμιζαν τις ευνοϊκότερες εντυπώσεις για τον νεανικό ενθουσιασμό και την ακμαία ενεργητικότητα που εμφανίσθηκε η νεοδημοκρατική κοινωνία στην επίστημη και την τεχνική. Φυσικά, δεν τους έδειχναν τα στρατόπεδα του Σολοβιέτσκι, όπου οι εκτοπισμένοι αγρότες και εργάτες υφίστανται κακομεταχείριση μέχρι θανάτου1. Όπως ήξεραν για τα φονικά καταναγκαστικά έργα εκατομμυρίων θυμάτων στις παγωμένες ερημιές της Σιβηρίας. Ίσως ακόμα να μη συνάντησαν τους απλούς εργάτες της βάσης στα εργοστάσια που επικρατούσαν. Κάτι τέτοιες διδακτικές εμπειρίες ασφαλώς θα εντυπωσίαζαν τους νεότερους δυτικούς διανοούμενους. Οι ελάχιστες πληροφορίες που διέρρευσαν σχετικά με θηριωδίες, εύκολα επισκλήσιζαν τη λαμπρότητα των αυξανομένων δεικτών της παραγωγής στην παγκόσμια προπαγάνδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τώρα οι επιτυχίες των ρωσικών στρατευμάτων ενιαίως δημιουργήθηκαν το 1923 από τη Γκεπεού, η οποία είχε διαδεχτεί την Τσεκά και βρίσκονταν στις νήσους Σολοβιέτσκι της Λευκής Θάλασσας, στην περιοχή του Αρχαγκέλοκ. Οι εκτοπισμένοι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της διάρρηξης μεταξύ Λευκής και Βαλτικής Θάλασσας, ενώ από τα πρώτα μεγάλα σοβιετικά επιτεύγματα. (Σημ. τ. γαλλ. έκδ.)

1. Τα στρατόπεδα αυτά δημιουργήθηκαν το 1923 από τη Γκεπεού, η οποία είχε διαδεχτεί την Τσεκά και βρίσκονταν στις νήσους Σολοβιέτσκι της Λευκής Θάλασσας, στην περιοχή του Αρχαγκέλοκ. Οι εκτοπισμένοι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της διάρρηξης μεταξύ Λευκής και Βαλτικής Θάλασσας, ενώ από τα πρώτα μεγάλα σοβιετικά επιτεύγματα. (Σημ. τ. γαλλ. έκδ.)
οχισων το κυρος της Ρωσιας ως ισχυρου και πολιτισμουν συγχρονου κρατους.

Ειμαστε λοιπον σε θεση να κανουμε μερικες εικασιες για το μελλον της Ρωσιας και του μπολσεβικισμου στην Ευρωπη. Στα πλασια του αντα
γενισμου της με τις δυτικες δυναμεις του ιδιωτικου καπιταλισμου, την
Αγγλια και την Αμερικη, η ιδεολογια της μπορεi να χρησιμευει σαν πολ
λιτισμο όπλο για την υπονομευση της συμπαγους εξοιτειας των αστικων
tους ταξεων, υποκινοντασ στην αναγκη μια εργατικη αντιθεση προς αυ
tες. Σαν αναγνωρισμεν και ευνοηημπτο κομμα, το Κ.Κ. θα προσπαθησει
να κερδισει πολιτικες θεσεις επιρροης, ειτε ανταγωνιζομενο τη σοσιαλ
δημοκρατια ειτε συνεργαζομενο μαζι της. Με μια παραπλανητικη επιδε
ξη απασχολουσας αντιπολιτευτικης φλωριας, επιδιωκε να συγκε
ντρωσει τους εργατες στο μαντρι του, εμποδιζοντας τους να παρουν τον
dικο τους δρομο προς την ελευθερια. Οποια ηδη κανει, θα προσπαθησει
με μια σχεδια επιστημονικη προσπαθης στους κολπους των διανουμε
nων να τους κερδισει επειδε και αστικης μπολσεβικου ειδους δικτατορικης
dιακυβερνησης, ισως εξαραιδοντας το με τη σφραγιδα της παγκοσμιας
eπαναστασης.

Πιο άμεση και σημαντικη θα ειναι η ρωσικη επιρροη στην Κεντρικη
Ευρωπη. Τα ξηνη της συντριβης της γερμανικης στρατιωτικης δυνα
μης ακολουθει η οικονομικη σκληρα. Φα να επιβληθουν όσο το δυνατον
μεγαλιτερα βαρη στον ηπτημενο εχθρο, για να καλυφθει η αναγκη απο
καταστασης και αντισταθμισης των αμερικανων και αχαιλινων κατα
στροφων και λεηλασιων των γερμανικων στρατευματων, όμω μονο θα επι
ταξιον δια μπαρχοντα απομεινων, αλλα και θα μπορουν στον ζυγο της κα
ταναγκασης εργασιας όσοι λαοι απομεινουν. Οι νικητες πιθανω δεν
θα αφησουν, όπως μετα του Α' Παγκοσμιο Πολεμο, στα χερια της γερμα
νικης αστικης ταξης την κατοχη του παραγωγου μηχανισμου και τη
διακυβερνηση της χερας.

Προτοτο λοιπον μπορουν οι Κεντροευρωπαιοι εργατες να αναλα
βουν ουσιαστικω αγωνια για την υποθεση τους, θα χρειαστει να γινει μια
βαθια αλλαγη στη σκέψη και τη θεληση τους. Οχι μονο αντιμετωπιζουν
tην επιβλητικη υλικη δυναμη του νικηφορου παγκοσμιου καπιταλισμου, 
αλλα και θα συναντησουν εξαιρετικες δυσκολιες για να αντισταθουν στις
πνευματικες δυναμεις του μπολσεβικισμου απο τη μια πλευρα και του ε
θυνισμου απο την άλλη και να καθαρισουν τον δρομο του ταξικου τους
εργου. Σταυτο του αγωνα, πρεπει να συμπαραστουν τους Ρωσους εργα
τες. Ο ρωσικος κρατικος καπιταλισμος έχει κι αυτος εξαντληθει και
καταστραφει απο τον πόλεμο για να αποκατασταθει, θα πρεπει να ασκη
σει σκληροτερη πιεση στους εργατες. Ετσι, οι Ρωσοι εργατες θα υπο
χρεωθον να εξαναγχονταν τους αγωνια για την ελευθερια, για την αποτινα
ξη της σκληριας, σαν ένα νεο μεγαλο εργο, μαζι με τους εργατες όλου
του κοσμου.
5. Στην Áβυσσο

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος βόθισε την κοινωνία σε βαθύτερη Áβυσσο απ' οποιαδήποτε προηγούμενη καταστροφή. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αντιμαχόμενοι καπιταλισμοί αντιπαρατάχθηκαν σαν δυνάμεις παλιάς μορφής, διεξάγοντας πόλεμο με τις παλιές μεθόδους, απλώς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με βελτιωμένη τεχνική. Τότε, ο πόλεμος ανέτρεψε τις εσωτερικές δομές των κρατών και εμφανίστηκαν νέες πολιτικές δομές. Τότε, ο πόλεμος είναι «ολοκληρωτικός» και όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας είναι αφιερωμένες και υποταγμένες σ' αυτόν.

Μέσα σ' αυτόν τον πόλεμο και μέσα αυτού, η κοινωνία υποβλήται σε μια κατώτερη βαθμίδα πολιτισμού. Η αιτία δεν είναι τόσο οι τεράστιες θυσίες ζωής και αίματος. Σ' όλη τη διάρκεια της περιόδου του πολιτισμού –δηλαδή, στην περίοδο της γραπτής ιστορίας και της διάρκειας της κοινωνίας σε εκμεταλλεύστρια και εκμεταλλευόμενη τάξη, που τοποθετείται ανάμεσα στην πρωτόγονη κοινωνία της φυλής και στη μελλοντική παγκόσμια ενότητα της ανθρωπότητας– ο πόλεμος ήταν η μορφή του αγώνα για την ειρήνη. Είναι λοιπόν αρκετά φυσικό το ότι οι τελευταίες παγκόσμιες συρραξεις, πριν την τελική ενοποίηση που συμπαρασύρει όλους τους λαούς, αγκαλιάζουν μεγαλύτερες μάζες και είναι αιματηρότερες από κάθε προγενέστερο πόλεμο.

Εκείνο που προσδίδει σ' αυτά ένα χαρακτήρα οπισθοδρόμησης, είναι πρώτα απ' όλα η υπαναχώρηση από τους στρατιωτικούς και νομικούς κανόνες που κατά τον 19ο αιώνα έδιναν στον πόλεμο κάποια επίφαση ανθρωπίδας. Οι εχθροί τυπικά θεωρούνταν σαν ισότιμα ανθρώπινα όντα και στρατιώτες, τα πολιτικά δικαιώματα των ηττημένων ή κατεχομένων χωρών αναγνωρίζονταν, τα εθνικά ισοθηματα γίνονταν σεβαστά και ο άμαχος πληθυσμός συνήθως αφήνονταν έξω από τις εχθροπραξίες. Στις διεθνείς συνθήκες για τους «νόμους του πολέμου» οι αρχές αυτές προσυπογράφηκαν και, όσο συχνά κι αν παραβιάζονταν, πρόβαλαν σε διεθνείς δίκαιο το οποίο μπορούσε να επικάλεστε κάποιους ενάντια στην ανθρωποστία του νικητή, ο ολοκληρωτικός πόλεμος ποδοπατάει όλο αυτό το χαρτομάνι. Οχι μόνο όλα τα εφόδια κατάσχονται και όλη η βιομηχανία μπαίνει στην υπηρεσία του κατακτήτη, όχι μόνο οι αιγίλατοι πολέμου υποχρεώνονται να δουλέψουν για τον εχθρό, αλλά σε ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα, όλοι οι κάτοικοι των κατεχομένων περιοχών σύρονται, στα πλαίσια ενδέχεται κυνηγητή δουλήων, για να δουλέψουν στη γερμανική πολεμική βιομηχανία. Έτσι, παράγονται όπλα για τον εχθρό, εξαναγκάζονται να τον βοηθήσουν ενάντια στη δική τους χώρα, ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύονται τους εργάτες του εχθρού για να σταλούν στο μέτωπο. Τότε που ο πόλεμος είναι ζήτημα βιομηχανικής παραγωγής, η δουλειά εργασία γίνεται ένα από τα θεμέλια της διεξαγωγής του.
Είναι φυσικό το ότι στις κατεχόμενες χώρες -στη μισή Ευρώπη- εμφανίστηκε μια αντίσταση και είναι επίσης φυσικό το ότι καταπίνηκε αμελλικά, έστω κι όταν αντιπροσώπευε μόνο μερικά διστακτικά πράτα βήματα. Ωστόσο, δεν είναι φυσικό το ότι σημειώθηκε στην καταστολή ένα τέτοιο αποκορύφωμα αμότητας, πρότα στη βάση της καικομεταχείρηση και εξόντωση των Εβραίων πολιτών και στη συνέχεια, ενάντια σε κάθε εθνική αντιπολίτευση. Ο Γερμανός στρατιώτης, που ο ίδιος είναι ακούσιος δούλος του δικτατορικού μηχανισμού, εξελίσσεται σε δυνάστη και οργανο κατάπησης. Σαν επίκενδυνη νόσος, οι συνήθειες της βίας και της αμότητας επεκτάθηκαν σ’ όλη την ηπειρο αφούνιζοντας ένα απόθεμα μίσους εναντίον των Γερμανών κατακτητών.

Στους προηγούμενους πολέμους, η κατοχή μιας χώρας θεωρούνταν προσωρινή κατάσταση κι αυτό εκφράζονταν από το διεθνές δίκαιο, που ορίζει ότι η δύναμη κατοχής δεν είχε δικαίωμα να αλλάξει διόλου τον θεμελιώδη νόμο της χώρας και αναλάμβανε διότι της μόνο στο μέτρο που το απαιτούσαν οι ανάγκες του πολέμου. Τόσα όμως η Γερμανία επενέβη παντού στους υπάρχοντες θεσμούς, προσπαθώντας να επιβάλει τις εθνικοσοσιαλιστικές αρχές, ισχυρίζοντας ότι έπρεπε για την αρχή μας καινούργια εποχή για ολόκληρη την Ευρώπη, μιας εποχής όπου οι άλλες χώρες οφείλουν να ακολουθήσουν τη Γερμανία σαν σύμμαχοι, δηλαδή, σαν υποτελείς. Βρήκε υπηρέτες στον μικρό αριθμό των έξων διαστάσεων της, καθότι στον μεγαλύτερο αριθμό εκείνων που έβλεπαν τόσα μια ευκαιρία ανάδου- τοις έχοντας κυβερνήτες συμπαρατιμών τους ή αυτοί επέδειξαν το ίδιο πνεύμα σαμαντήτης βιομηχανίας. Επιβλήθηκε η ιδία πνευματικής τυραννίας όπως και στη Γερμανία και ιδιαίτερα στις δυτικές χώρες, με τις μεγάλες πολιτικές ελευθερίες τους και αυτό πρόκλασε μια εντείνομενη δισαρέσκεια, που εκφράστηκε στην παράνομη φιλολογία. Ούτε ο ηλίθιος μόδος για την ενότητα της επιτυχίας της ενωμένης ευρωπαϊκής επιτροπής επεισόδιας καθότι τόσης προσωπικής.

Η πτώση στη βαρβαρότητα οφείλεται πρώτα απ’ όλα στην καταστρεπτική δύναμη της σύγχρονης πολεμικής μηχανής. Περισσότερο απ’ όλοι οθωματίκος προηγούμενης φορά, όλη η βιομηχανική και παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, όλη η ευστροφία και αφοσίωση των ανθρώπων, τίθενται στην υπερστία του πολέμου. Η Γερμανία, συν επιτιθέμενη, έδωσε το παράδειγμα. Τελειοποίησε την αεροπορική της δύναμη κατασκευάζοντας βομβαρδιστικά που, μαζί με τα εργοστάσια πολεμικών εφοδίων, κατέστρεφαν και την τριγυρική συνοικία. Εκείνη τη στιγμή δεν είχε προβλέψει ότι η παραγωγή χάλυβα της Αμερικής ήταν σημαντική υπέρτητη της γερμανικής και ότι επομένως, όταν η Αμερική θα μετασχηματίζει τη βιομηχανία μας δύναμη σε στρατιωτική, αυτό το σύστημα καταστροφής θα επιλήθηκε με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα την ιδία τη Γερμανία. Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο χύθηκαν πολλά δάκρυα για την καταστροφή του Υπερτού και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε μερικούς γαλλικούς καθεδρικούς
ναούς. Τώρα, πρότα στην Αγγλία και τη Γαλλία και μετά σε μεγαλύτερη κλίμακα στη Γερμανία, καταστράφηκαν και ερειπώθηκαν πόλεις και ζώνες εργοστασίων, μεγάλα αρχιτεκτονικά μνημεία, υπολείμματα απαράμιλλου μεσαιωνικού κάλλους. Τη μια εβδομάδα μετά την άλλη, το ραδιοφωνο καυχόταν για τα πόσες χιλιάδες τόνοι βομβών είχαν ρίξει στις γερμανικές πόλεις. Σαν μέσο τρομοκράτησης για να γονατίσει ο γερμανικός λαός, ή για να μετασχηματιστεί η επιθυμία της ειρήνης σε αντίσταση κατά των ηγετών του, οι βομβαρδισμοί αυτοί απέτυχαν. Αντίθετα, μέσω της απόγνωσης για την αχλαδιά καταστροφή και σφαγή, ο αποθαρρυμένος πληθυσμός προσκολλήθηκε ακόμα σταθερότερα στους κυβερνήτες του. Οι βομβαρδισμοί έδιναν μάλλον την εντύπωση ότι οι κυβερνήτες των Συμμάχων, σίγουροι για τη βιομηχανική και στρατιωτική τους υπεροχή, ήθελαν να αποστρέψουν μια επανάσταση του γερμανικού λαού εναντίον των εθνικοσοσιαλιστικών κυβερνητών, η οποία θα οδηγούσε σε ιππότερος όρος ειρήνης, προτιμώντας να συντρίψουν τις γερμανικές απόπειρες κατάκτησης της παγκόσμιας κυριαρχίας για πάντα, με μια ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη.

Δίπλα στην υλική ερήμωση, η πνευματική ερήμωση που διαπράξθηκε είχε βάρος της ανθρωπότητας, αντιπροσωπεύει μια όχι μικρότερη πτώση στη βαρβαρότητα. Η ισοπέδωση όλης της πνευματικής ζωής, του προφορικού και γραπτού λόγου, ώστε να συμμορφωθεί μ' ένα κατά παραγγελία πιστεύει και η βιαστική καταστολή κάθε διαφορετικής γνώμης, εξελίχθηκαν μέσα στον πόλεμο και μέσα αυτού, σε μια ολοκληρωμένη οργάνωση του ψέματος και της αμόρτητης.

Η λογοκρίσια του τύπου είχε ήδη αποδείχτει αναγκαία στους προηγούμενους πόλεμους για να αποκλείσουν οι εντυπωσιακές ειδύλλες που ήταν επιζήμιες για την πολεμική προσπάθεια της χώρας. Στους καταστοιχίους και τους, ήταν ολόκληρη η αστική τάξη διακατεχόταν από σωφρό εθνικιστικά αίσθημα και ήταν στενά προσκολλημένη στην κυβέρνηση, οι εφημερίδες θεώρησαν καθήκον τους να συνεργαστούν με τις στρατιωτικές αρχές στη στήριξη του ηθικού, με αυτόδοξες αναλύσεις, στην επίκριση και μέωση του εχθρού και στην προσπάθεια επηρεασμού του τύπου των ουδέτερων χωριών. Αλλά η λογοκρίσια έγινε περισσότερο αναγκαία από πριν για την καταστολή της αντίστασης των εργατών, τόρα που ο πόλεμος εφερεν εντονότερες πιέσεις με τη μορφή των πολλών ορών εργασίας και του ελλείψεων τροφίμων. Όταν χρειάζεται η προπαγάνδα για να προκαλέσει τεχνητά στον λαό ενθουσιασμό για τον πόλεμο, η αντιπροπαγάνδα που ξεσκεπάζει το κεντρικό υπόβαθρο του πολέμου, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ετσι, βλέπουμε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τον τύπο να μετατρέπεται σε οργάνο του στρατιωτικού επιτελείου, με ειδικό καθήκον τη στήριξη της υποτακτικότητας των μαζών και του φιλοπόλεμου πνεύματος.
Στον τωρινό πόλεμο, αυτό ισχας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την κατάσταση από την πλευρά των Συμμάχων. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ξεπερνά κατά πολύ η προσαρμογή του ήδη υπάρχοντος υπουργείου προπαγάνδας, με το επιτελείο του των καλλιτεχνών, συγγραφέων και διανοούμενων, στις συνθήκες του πολέμου. Τότε το σύστημα του για τη χειρογράφηση της κοινής γνώμης, έχοντας τελειοποιηθεί σε υψηλό βαθμό και επεκταθεί σ’ όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτει πλήρως την αποτελεσματικότητά του. Παρουσιάζοντας την υπόθεση της Γερμανίας σαν υπόθεση της υπέρτατης δικαιοσύνης, αλήθειας και ηθικής, εμφανίζοντας κάθε ενέργεια του εχθρού σαν πράξη αδυναμίας, ποταπότητας ή αμηχανίας, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πίστης και νίκης. Αποδείχτηκε ικανό να μεταμορφώνει την πιο οφθαλμοφανή ήττα σε περιλαμπρή επιτυχία, να παρουσιάζει την απαρχή της κατάρρευσης σαν ανύλη της τελικής νίκης κι έτσι να εμπνέει μια πεισματική θέληση αγώνα και να αναβάλει την τελική κατάρρευση. Όχι ότι οι άνθρωποι τα δέχονται όλα σαν αλήθεια· δυσκολίες σε όλα όσα ακούνε, βλέπουν όμως την ακλόνητη αποφασιστικότητα των ηγετών και υιοθέτην ανίχνευτη εξαιτίας της έλευσης οργάνωσης.

Οι γερμανικές μάχες είναι λοιπόν θύματα ενός συστήματος που γίνεται διαφοράς πιο βιαστικού και ψευδολόγου όσο πλησίαζει η κατάρρευση. Έτσι, η καταστροφή της ισχύος του γερμανικού καπιταλισμού θα συνοδευτεί από την άσκηση καταστροφή και τη νέα σκλαβιά του γερμανικού λαού κι όχι από την αφύπνιση του σ’ ένα νέο αγώνα για ένα νέο κόσμο πραγματικής ελευθερίας.

Η κυριαρχία του εθνικοσοσιαλισμού πέρασε από τη Γερμανία και τις γειτονικές χώρες σαν ολόθρημα λαίλαπα. Ένας χειμαρρός οργανωμένης βαναισυνότητας και οργανωμένης ψευδολογίας πλημμύρισε την Ευρώπη και σαν δηλητηρίωδη μάφα μόλυνε τον νου, τη θέληση και τον χαρακτήρα των λαών. Αποτελούν τη σφραγίδα του νέου δικτατορικού καπιταλισμού και τα επακόλουθα τους θα είναι αισθήτα για πολύ καιρό. Δεν αντιπροσωπεύοντας ένα τυχαίο εκφυλισμό· οφείλονται σε ειδικά αίτια που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή. Οποιος αναγνωρίζει σε άστεγο αίτια τους τη θέληση του μεγάλου κεφαλαίου να διατηρήσει και να επεκτείνει την κυριαρχία του στην ανθρωπότητα, κατανοεί ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν με το τέλος του πολέμου. Ο εθνικισμός που βρίσκεται παντού σε φλογερή έξαρση, που αποδίδει όλα αυτά στον κακό φυλετικό χαρακτήρα του εχθρού προκαλώντας έτσι ισχυρότερο εθνικό μίσος, θα αποτελεί πάντα γόνιμο έδαφος για νέα υλική και πνευματική βία.

Η πτώση στη βαρβαρότητα δεν είναι βιολογικός αταβισμός τον οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να υποστεί σοβατοθύνεται. Ο μηχανισμός της λειτουργίας της είναι ξεκάθαρος. Η κυριαρχία της ψευδολογίας δεν σημαίνει πως όλα όσα λέγονται και γράφονται είναι ψέματα. Με τον τονισμό ενός μέρους της αλήθειας και την παράλειψη άλλων μερών της, το σύνολο μπορεί να μετατραπεί σε αναλήθεια. Πολλές φορές συνδυάζεται από μέρους του ομιλητή με την πεποίθηση ότι είναι αλήθεια. Αναψεό-
λα, ισχύει για τον καθένα πως ο, τι λέει δεν είναι ποτέ η αντικειμενική, υλική, ολοκληρωμένη αλήθεια, αλλά πάντοτε υποκειμενική αλήθεια, μια ιδιαίτερα χρωματισμένη, προσωπική, μονόπλευρη εικόνα της πραγματικότητας. Όταν όλες αυτές οι υποκειμενικές, προσωπικές κι επομένως, αυλοκλήρωσες, αποσπασματικές αλήθειες αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλεπίλεγχονται και υποβάλλονται σε αμοιβαία κριτική κι όταν κατά συνέπεια, οι περισσότεροι άνθρωποι υποχρεώνονται σε αυτοκριτική, αναδότεται απ’ αυτές μια γενικότερη όψη της οποία δεχόμαστε σαν την πλησιέστερη προσέγγιση της αντικειμενικής αλήθειας. Όταν όμως αυτός ο έλεγχος καταργείται και η κριτική γίνεται ανέφικτη ενώ προβάλλεται μόνο μια ιδιαίτερη γνώμη, η δυνατότητα προσέγγισης της αντικειμενικής αλήθειας εξαφανίζεται τελείως. Η κυριαρχία του ψεύματος βρίσκει την ουσίωδη βάση της στην κατάργηση της ελευθερίας του λόγου.

Η σκληρότητα στη δράση συχνά συνοδεύεται από μια ένθερμη αφοσίωση σε νέες αρχές, που εντείνεται από την αποτυχία αυτής της δράσης να κάνει αρκετά γρήγορες προόδους. Σε εμακρέες κοινωνικές συνθήκες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τέτοιες προοδούς από την υπομονετική προπαγάνδα και τη μεθοδική αυτομόρφωση κατά την επεξεργασία των επιχειρημάτων. Όταν όμως μια δικτατορία δίνει στους λίγους εξουσίες επί των πολλών, στη συνέχεια, αυτοί υποκινούμενοι από τον φόβο μήπως χάσουν αυτή την εξουσία, προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους με αυξανόμενη χρήση βίας. Η κυριαρχία της σκληρότητας βρίσκει την ουσιώδη βάση της στη δικτατορική εξουσία μιας μεσογηγίας. Αν θέλουμε στους επερχόμενους καιρούς, στον αγάνα των τάξεων και των λαών, να αποτραπεί η πτώση στη βαρβαρότητα, εκείνα στα οποία πρέπει να αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις είναι η δικτατορική εξουσία μιας μικρής ομάδας ή κόμματος και η κατάργησή ή η περιορισμός της ελευθερίας του λόγου.

Η θύελλα που τώρα παράγουν η υφίλιο γέννηση νέα προβλήματα και νέες λύσεις. Εκτός από την πνευματική ερήμωση έφερε και την πνευματική ανανέωση, νέες ιδέες για την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, με πιο περιόπτες ανάμεσά τους τις ιδέες για νέες μορφές καταστολής, εξουσιάσεως και εκμετάλλευσης. Τα μαθήματα αυτά δεν πρόκειται να ξεχαστούν από το παγκόσμιο κεφάλαιο ο γάνας του θα γίνει πειραματικότερος και η κυριαρχία του ισχυρότερη με τη χρησιμοποίηση αυτών των νέων μεθόδων. Από την άλλη πλευρά, θα εμφανιστεί στους εργάτες μια πιο ξεκάθαρη συνειδήση για το πόσο ολοκληρωτικά εξαρτάται η απελευθέρωσή τους από τους αντίρρους παράγοντες. Τώρα νιώθουν στο πετσί τους πόσο η κυριαρχία του οργανωμένου ψέματος τους εμποδίζει να αποκτήσουν και τα αμιδρότερα ψυχικά της γνώσης που χρειάζονται, πόσο η κυριαρχία της οργανωμένης τρομοκρατίας κάνει την οργάνωσή τους ανέφικτη. Η συνεργασία παρά ποτέ, θα διαμορφωθεί μέσα τους η θέληση και η δύναμη να κρατήσουν ανοιχτές τις πύλες της γνώσης αγωνι-
ξόμενοι για την ελευθερία του λόγου ενάντια σε κάθε απόπειρα περιορισμού της· να κρατήσουν ανοιχτές τις πόλες της ταξικής οργάνωσής, αρνούμενοι και αποκρούοντας κάθε απόπειρα βίας καταστολής, έστω κι αν παρουσιάζεται με κάποια αμφιβολία προληπτικό συμφέροντος.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το εργατικό κίνημα έπεσε πολύ χαμηλότερα απ’ ό, τι στον πρώτο. Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αδυναμία του, που ήρθε σε τόσο έντονη αντίθεση με την προηγούμενη υπερηφάνεια και καυχησιολογία, εκδηλώθηκε στο γεγονός ότι παρασύρθηκε, ότι εκουόσια, με τη θέλησή του, ακολούθησε την αστική τάξη και μετατράπηκε σε υπηρέτη του εθνικισμού. Αυτός ο χαρακτήρας εξακολουθήθηκε να υπάρχει στο επόμενο τέταρτο του αιώνα, με τις ανάφορες φλαβίρες και τις κομματικές μηχανορροφίες του, μολονότι ορισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις συνδεότηκαν από γενναιότερης αγάπες. Στον τωρινό πόλεμο, η εργατική τάξη δεν διέθετε πλέον δική της θέληση για να αποφασίσει τι να κάνει ήδη είχε ενσωματωθεί στο σύνολο του εθνούς. Καθώς οι εργάτες σέρνονται από εργοστάσιο σε εργοστάσιο, καθώς τους θαλίσει τη σημείωσή τους εκπαιδεύουν και τους στέλνουν στα μέτωπα, καθώς είναι αναμμένοι με τις άλλες τάξεις, όλη η ουσία της παλίρροιας εργατικής τάξης εξαφανίζεται. Οι εργάτες έχασαν την τάξη τους, δεν υπάρχουν πια σαν τάξη. Η ταξική συνείδηση έχει εξαλειφθεί μέσα στην ομόθυμη υποταγή όλων των τάξεων στην ιδεολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Το ιδιαίτερο ταξικό τους λεξιλόγιο –σοσιαλισμός, κοινότητα-προσαρμόστηκε από το κεφάλαιο για να υποδηλώσει διαφορετικά περιεχόμενα.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Κεντρική Ευρώπη, όπου στους παλιούς καυρούς το εργατικό κίνημα φαινόταν ισχυρότερο από παντού αλλιώς. Στις δυτικές χώρες απομένουν αρκετά ισχυράς αισθήματα ώστε να ξαναμπούν οι εργάτες σύντομα στον δρόμο του αγώνα για τον μετασχηματισμό της πολεμικής βιομηχανίας σε ειρηνική. Κουβαλώντας όμως το βαρύ φορτίο των παλιών μορφών και παραδόσεων, που οδηγούν σε σύγκρουση με τις παλιές μορφές αγώνα, η εργατική τάξη θα έχει κάποια δυσκολία να βρει τον δρόμο της προς τις νέες μορφές αγώνα. Ωστόσο, οι πρακτικές ανάγκες του αγώνα για την ύπαρξη και τις συνθήκες εργασίας θα την υποχρεώσουν, λίγο-πολύ, βεβαιώσει, να προβάλει και να αποσφηνίσει τους νέους στόχους της κατάκτησης της κυριαρχίας επί της παραγωγής. Οποιον όμως η δικτατορία κυριάρχησε και καταστράφηκε από την ξένη στρατωτική δύναμη, εκεί, μέσα σε νέες συνθήκες καταπίεσης και εκμετάλλευσης, πρέπει πρώτα να ανδρώσει μια νέα εργατική τάξη. Μια νέα τάξη θα ανδρώσει, για την οποία τα παλιά ονόματα και συνθήματα δεν θα έχουν πια κανένα νόημα. Βέβαια, θα είναι δύσκολο, κάτω από την ξένη κυριαρχία, να μείνει το ταξικό αίσθημα ελεύθερο και αμόλυντο από τον εθνικισμό. Αλλά με την κατάρρευση τόσο πολλών παλιών συνθηκών και παραδόσεων, ο νους θα είναι περισσότερο ανοιχτός στην άμεση επίδραση των νέων πραγματικοτήτων. Κάθε θεωρία, στρατηγική και σύνθημα δεν θα
παίρνεται τοις μετρητοῖς, ἀλλὰ θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με τὸ πραγματικό του περιεχόμενο.

Μετά τὸν πόλεμο, ο καπιταλισμός θα ὁρθωθεῖ ἵσχυρότερος ἀπὸ πριν. Αλλὰ, ἀργά ἢ γρήγορα, θα τοῦ αντιπαραταχθεῖ ἱσχυρότερος καὶ ὁ αγώνας τῶν ἐργαζομένων μαζῶν. Σὺ αὐτὸ τὸν αγώνα, οἱ ἐργάτες αναπόφευκτα θα ἀποσκοποῦν στὴν κυριαρχία επὶ τῶν ἐργοστασίων, τῆς παραγωγῆς, τῆς κοινωνίας, τῆς εργασίας, τῆς ἱδίας τοὺς τῆς ζωῆς. Η ιδέα τῆς αὐτοκυβέρνησης μέσω τῶν ἐργατικῶν συμβουλίων θα κυριεύσει τὸ μυαλὸ τοὺς, ἡ πρακτικὴ αὐτῆς τῆς αὐτοκυβέρνησης καὶ τῶν ἐργατικῶν συμβουλίων θα καθορίσει τὴ δράσις τοὺς. Ετσὶ, ἀπὸ τὴν ἀβύσσο τῆς ἀδυναμίας, θὰ ἀνυψωθοῦν σὲ μιὰ νέα εκτόλιζῃ δύναμις. Ετσὶ, θὰ οἰκοδομηθεῖ ἕνας νέος κόσμος. Μετά τὸν πόλεμο ἔρχεται μια νέα ἐποχὴ, ὅχι νηνεμίας καὶ ειρήνης, ἀλλὰ δημιουργικοῦ ταξικοῦ αγώνα.
ΜΕΡΟΣ Ε': Η ΕΙΡΗΝΗ

1. Προς ένα νέο πόλεμο

Προτού καλά-καλά πέσει το Βερολίνο, προτού καλά-καλά εκμηδενιστεί η γερμανική δύναμη, εκπομπότικε σχεδόν ομόφωνα από τον αμερικανικό τύπο μια νέα πολεμική κραυγή, που διακήρυξε σαν νέο εχθρό τη Ρωσία. Ενώ η στρατεύματα ήταν ακόμα στα πέδια των μαχών, ένας νέος πανικός πόλεμου εξαπλώθηκε στην αλληλομεταφορά την εξαντλημένη και καταβασανισμένη κόσμο. Το νέο όπλο, η ατομική βόμβα, που είχε κονιορτοποιηθεί δύο μεγάλες βιομηχανικές πόλεις, σκοτώνοντας μουνομίας μια εκατοντάδα χιλιάδες ανθρώπους, επειδή το τρόμο στις καρδιές της πολιτισμικής ανθρωποτήτας ήταν εκατ. τους Αμερικανούς να συναινεύοντος και τη δική τους ανασάλεια. «Δεν υπάρχει κανένα μυστικό, δεν υπάρχει καμία άμυνα», αυτή ήταν η ετυμολογία των ατομικών φυσικών που είχαν κατασκευάσει τη βόμβα: «δύο χρόνια κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να την κατασκευάσει και είναι δυνατό να μεταφέρει διαμέσου των ακανόνων να είναι ευαίσθητη λαθρεία χωρίς μεγάλη δυσκολία στην Αμερική. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών άρχισε μια έντονη εκστρατεία για την απομάκρυνση της απειλής. Η Αμερική πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς συμφωνίας επικοινωνίας αρχηγών, όπως θα ήταν ο μόνος κύριος του επικίνδυνου υλικού στον κόσμο και θα είχε το δικαίωμα επιβίβασης της κατασκευής του στις χώρες. Η ρωσική κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί μια τέτοια επιτροπή, με τέτοιες δικαιοδοσίες στην επικράτειά της και ζήτησε να καταστρέψει τη θύμα της Αμερικής όλες τις ατομικές της βόμβες και να εγκαταλείψει την προσκομικότητα της σε αυτό τον τομέα.

Γιατί δεν μπορούσε η ρωσική κυβέρνηση να συγκατατέθει σε ένα διεθνή έλεγχο; Οι Ρώσοι επιστήμονες, μιλώντας για λογαριασμό των κυβερνητών τους, είπαν ότι η Ρωσία, η μόνη χώρα που έχει αποτελέσει από τον καταληκτικό, δεν μπορεί παρά να μείνει αυστηρά προστημένη στην εθνική κυβερνήσα, της ίδιας ιδιοκτητική της κατασκευής του στις χώρες. Η ρωσική κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί μια τέτοια επιτροπή, με τέτοιες δικαιοδοσίες στην επικράτειά της και ζήτησε να καταστρέψει τα προσκομικά της υλικάς των Ρώσων, με τον ιδιωτικός καταληκτικός ιδιοκτήτης να ασφαλίζει ότι, εκτός από τον καταληκτικό χώρας τους, άλλως θα μπορούσε να ασφαλίσει τη στατιστική τους οικονομικούς καταληκτικούς. Αρα ο αληθινός λόγος που οι Ρώσοι κυβερνήτες αποφεύγουν μια στενότερη επαφή των υπηρεσιών τους με τους λαούς του πιο ελεύθερον ιδιωτικού καταληκτικού είναι ασφαλίζει ότι, εκτός από το παλαιότερο λεπτομερές παρόμοια με την κατάσταση στη Ρωσία: το γενικά χαμηλό υψηλότερο επίπεδο των μαζών, η
μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στους χαμηλούς μισθούς των εργατών και τούς παχυλούς μισθούς των πολιτικών και τεχνικών ηγετών, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου δέκα ή περισσότερα εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν και αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι θανάτου κάτω από τις πιο φτηνές συνθήκες εργασίας. Η ύπαρξη αυτής της τεράστιας στρατιάς εργατών-δούλων πιστοποιεί ότι, πέρα από τον τόσο εξυμνημένο και τεχνικά προηγμένο τομέα της ρωσικής οικονομίας, υπάρχει ένας μεγάλος τομέας με ανειδίκευτη καταναγκαστική εργασία του πιο χαμηλού επιπέδου παραγωγικότητας. Αυτό σημαίνει μια κατάσταση οικονομικής καθυστέρησης, που ήταν μέχρι τότε ανυπόψιαστη χάρη στους δοξαστικούς αριθμούς των πενταετών σχεδίων και του στατιστικού, μια εσφαλμένη αδυναμία κάτω από τη φαινομενική πρόοδο. Ενώ η οργάνωση και η επιδεξια σχεδιοποίηση, σύμφωνα με τη φιλική ή εχθρική σοσιαλιστική κοινή γνώμη του δυτικού κόσμου, θα έπρεπε να συνεπάγεται μια ανάτερη μορφή συστήματος παραγωγής, το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να ανατρέπεται σε μεγάλο βαθμό από τη μικτή αστυνομία, το θαμνόδεξιος όργανο της δικτατορίας, που διαρκώς βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή κάθε τεχνικού και γραφειοκράτη αξιωματούχου.

Η Ρωσία και η Αμερική δεν είναι αντίθετοι μόνον επειδή χρειάζονται και οι δύο την πετρελαιοκτητική αφθονία της Μέσης Ανατολής. Πέρα απ’ αυτό, η Ρωσία δεν μπορεί παρά να φοβάται τη δύναμη της Αμερικής. Η επίσημη παραγωγή χάλυβα το 1945 ήταν 80 εκατομμύρια τόνοι στην Αμερική έναντι 24 στη Ρωσία (μετά το τέταρτο πενταετές σχέδιο). Για τον άνθρακα, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 575 και 250 εκατομμύρια τόνοι αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι η σχετική βιομηχανική υπεροχή της Αμερικής, που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από τον μεγαλύτερο πληθυσμό της Ρωσίας (170 έναντι 130 εκατομμυρίων). Και τώρα η Αμερική μετέτρεψε τη βιομηχανική της δύναμη σε στρατιωτική και πολιτική. Αυτή η πολιτική δύναμη βρίσκει την έκφραση στην έκκληση για παγκόσμια ενότητα. «Ενας κόσμος ή κανένας», αυτή ήταν η κραυγή πανικού των ατομικών επιστημόνων όταν είδαν με φρίκη τις συνέπειες της δουλειάς τους: αν η προμαχητική αυτή δύναμη δεν χάλιναγωγηθεί μέσα της διεθνούς ενότητας, θα καταστρέψει την ιδια την ανθρωπότητα. Είναι ομοίως ευνόητο ότι σε οποιαδήποτε παγκόσμια οργάνωση «ηνωμένων εθνών», το ισχυρότερο έδρος θα κυριαρχήσει επί των άλλων. Οι Ρώσοι κυβερνητές αντιλαμβάνονται πλήρως ότι η συγκατάθεσή τους στη δημιουργία μιας υπερεξουσίας με ευρείες αρμοδιότητες, σημαίνει την υποταγή στον ισχυρότερο εταίρο, στον αμερικανικό κapitalismό και κατά συνέπεια, αρνούνται.

Ετσι και οι δύο έτοιμοι για πόλεμο. Είναι αυτός ο πόλεμος αναφορέυτος; Το μόνο που μπορούμε να δούμε και να εξετάσουμε είναι οι βαθύτερες δυνάμεις που βρίσκονται στη ρίζα αυτής της απειλής. Προτα πρέπει να στραφούμε στην Αμερική. Εδώ ο ιδιωτικός καπιταλισμός
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ο σοσιαλισμός είναι ασήμαντος, ουσιωδικά ανύπαρκτος στην πολιτική, η σχεδιοποιημένη οικονομία και η κρατική διεύθυνση της παραγωγής ήταν μόνο μια βραχύβια πολεμική αναγκαιότητα που σύντομα αντικαταστάθηκε από την ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλες οι συνθήκες και τα φαινόμενα του παλιού ελεύθερου κapitaliσμού της Ευρώπης και ιδίατερα της Αγγλίας και της Γερμανίας, επανεμφανίζονται εδώ, αλλά τώρα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ηδη το 1928, η αμερικανική παραγωγή ξεπερνούσε τη συνολική παραγωγή της Ευρώπης. Στις αρχές του πολέμου, παρά τα εννέα εκατομμύρια των ανέργων, η Αμερική παρήγαγε περισσότερα απ' όποιονδήποτε προηγούμενο χρόνο. Κατόπιν, στη διάρκεια του πολέμου, η παραγωγή σημείωσε τεράστια αύξηση, εξαιτίας τόσο του μεγαλύτερου αριθμού εργατών όσο και της γοργής ανόδου της τεχνικής παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα, παρά την τεράστια παραγωγή πολεμικού υλικού, να μη χρειαστεί η επιβολή αυστηρών περιορισμών στη λαϊκή κατανάλωση, αντίθετα απ' ό,τι συνέβη στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο πόλεμος είναι πάντα χρυσή εποχή για το κapitaliσtικό κέδρος, επειδή το κράτος, σαν αγοραστής, πληρώνει πρόθυμα τις υψηλότερες τιμές. Στην Αμερική, ήταν ένας χειμάρρος χρυσού όπου ποτέ στο παρελθόν· τα πολεμικά κέρδη δεν εκφράζονταν σε εκατομμύρια, αλλά σε δισεκατομμύρια δολλάρια. Και το τέλος του πολέμου, που ερείπωσε τον παραγωγικό μηχανισμό της Ευρώπης, βρίσκετε την Αμερική μ' ένα παραγωγικό μηχανισμό μεγαλύτερο κατά 50% απ' ό,τι στις απαρχές του, με μια βιομηχανική παραγωγή που είναι διπλάσια από την αντιστοιχία του υπόλοιπου κapitaliστικού κόσμου. Γι' αυτή την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα πρέπει να βρεθούν αγορές. Ιδού το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός κapitalισμός.

Μια εσωτερική αγορά θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί: δίνοντας μεγαλύτερο μερίδιο στην εργατική τάξη και αυξάνοντας έστι την αγοραστική της ικανότητα. Αλλά αυτή την πορεία, την περικοπή των κερδών, δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο κapitalισμός. Είναι πεπεισμένος ότι οι εργάτες, από τη στιγμή που κατορθώνουν να προμηθευτούν ένα αυτοκίνητο από τέταρτο χέρι κι ένα ψυγείο, είναι ευκατάστατοι και δεν έχουν τίποτα να επιθυμήσουν. Η ουσία του κεφαλαίου είναι την πραγματοποίηση κέρδους.

Ετσι πρέπει να βρεθούν ξένες αγορές. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει η επεισοδιακή Ευρώπη. Ο παραγωγικός μηχανισμός της πρέπει να αναστηλωθεί μέσω της αμερικανικής βοήθειας, που έρχεται με τη μορφή μεγάλων δανείων. Ένα μέρος αυτού του παραγωγικού μηχανισμού ήδη είναι αμερικανική διακρατημένη και για ό,τι παραμένει τυπικά ευρωπαϊκή διακρατημένη, θα χρειαστεί να πληρωθούν δυσβάστακτοι τόκοι στο αμερικανικό χρηματιστικό κεφάλαιο. Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται υπό τον άμεσο ελέγχο των Αμερικανών εποπτών, που θα φροντίσουν ότι οι δάνεια να μην ξοδεύοντο με τρόπο που να μπορέσει η Ευρώπη να εξελιχθεί.
σε σοβαρό ανταγωνιστή. Στην Ευρώπη, το αμερικανικό κεφάλαιο βρίσκει μια εργατική τάξη με πολύ χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση με τους Αμερικανούς εργάτες και η οποία κατά συνέπεια, υπόσχεται μεγαλύτερη κέρδη απ’ ό,τι στην Αμερική. Αλλά αυτό γίνεται εφικτό μόνο αν, πράτα αν’ όλα, αποκατασταθεί η εργασιακή της δύναμη με την αποστολή ανακουφιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, ρούχα και καύσιμα προς τους πεινασμένους και εξαθλιωμένους λαούς. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, που υπόσχεται κέρδη μόνο μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η Αμερική βρίσκεται σ’ αυτή την περίπτωση αντιμέτωπη με τη Ρωσία, που προσπαθεί να επεκτείνει το οικό της εκμεταλλευτικό σύστημα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στη συνέχεια, υπάρχει η Κίνα, η πιο ελπιδοφόρα αγορά για τα αμερικανικά προϊόντα. Αλλά εδώ ο αμερικανικός κapitalisμός έχει κάνει ό,τι του περνούσε από το χέρι για να γκρεμίσει τις ελπίδες του. Στον εμφύλιο πόλεμο υποστήριζε την καπιταλιστική κυβέρνηση εναντίον των κούκλων αγροτικών στρατιών, με μοναδικό αποτέλεσμα οι Αμερικανοί αξιωματικοί και πράκτορες να αποστρέφουν το πρόσωπό τους με ανθώς από τους ανικανούς και αρκατικούς ηγέτες του Κουζίμνταγκ: να μη μπορούν οι αγροτικές στρατιές να υπάρχουν ούτε να κατακτήσουν ολόκληρη την εξουσία κι έτσι ο ακατάπαυστος εμφύλιος πόλεμος να φέρει το χάος και να εμποδίσει την ανάρθωση. Η φυσική συμπάθεια των Αμερικανών καπιταλιστών κυριάρχησε για τις εκμεταλλεύσεις τάξεως των άλλων μερών του κόσμου και η έξοδος ταξικής προέλευσης εξαρτήθηκε προς τα λαϊκά κινήματα, τους κάνει ανικανούς να δουν το γεγονός ότι μόνο απ’ αυτά μπορεί να προκύψει η βάση μιας ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Κατά συνέχεια, θα χρειαζόταν μια πλήρης αντιστροφή πολιτικής. Το γεγονός ότι οι καμπανικες στρατιές υποστηρίζονται από τη Ρωσία ενεπεινίσει την αμερικανική εξαρτημένη προς τις κινέζικες λαϊκές μάζες, εμποδίζοντας έτσι την Κίνα να γίνει αγορά για τις αμερικανικές εξαγωγές.

Στη συνέχεια, υπάρχει η Ρωσία, η ΕΣΣΔ, που από την άποψη της έκτασης και του πληθυσμού της αποτελεί από μόνη της μια ήπειρο. Μετά τις ΗΠΑ, είναι η δεύτερη σε βιομηχανική ανάπτυξη περιφέρεια του κόσμου που βρίσκεται υπό ενιαία κρατική εξουσία, με τεράστιες πηγές των πιο πολύτιμων πρώτων υλών, με τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια παραγωγή χρυσού, με αθοδονία εύφορης γης κι ένα γοργά αυξανόμενο πληθυσμό που υπολογίζεται πως σε 20 χρόνια θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια. Είναι όμως κλειστό στο εξωτερικό εμπόριο: ένα σιδερένιο θείος την απομονώνει από κάθε ξενική επίδραση. Ο αμερικανικός κapitalisμός, που χρειάζεται τόσο πολύ αγορές για την υπερχειλίζουσα μάζα των προϊόντων του, μπορεί άραγε να αποδεχείται την ύπαρξη ενός τετοιου τείχους χωρίς να προσπαθήσει να το γκρεμίσει; Εκανέ ενα πόλεμο για την «ελευθερία» και ελευθερία σημαίνει ελευθερο εμπόριο και συναλλαγές
σ’ όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να περιέχουμε από την ισχυρότερη καπιταλιστική τάξη να ανεχτεί τον αποκλεισμός της από ένα τρίτο μέρος του βιομηχανικά ανεπτυγμένου κόσμου.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί καπιταλιστές είναι πεπεισμένοι ότι ακόμα και στην επαφή του ειρηνικού εμπορίου, η ρωσική οικονομία δεν θα μπορέσει να αντέξει, αλλά θα ανοίξει βαθμιαία τον δρόμο στην ιδιωτική ιδιωτική κτησισμό. Το ίδιο φαίνεται να σκέφτονται και οι κυβερνήτες της Ρωσίας αρνούνται να εκθέσουν την επιδείξεις κατασκευασμένη και ανάτηρη οργάνωση της σχεδιοποιημένης οικονομίας τους στις φθοροποιείς επιδράσεις του ιδιωτικού καπιταλισμού.

Κατά συνέπεια, είναι δεδομένος ότι προκυμαίος μιας διαμάχης με βαθμές ρίζες. Από την ίδια τη φύση, ο αμερικανικός ιδιωτικός καπιταλισμός είναι ουσιαστικά ο επιτιθεμένος, ο ρωσικός κρατικός καπιταλισμός υποχρεώνεται να υπερασπίσει τις θέσεις του. Βέβαια, πολλές φορές η καλύτερη άμεσα είναι η επίθεση και σε οποιαδήποτε πολεμική προετοιμασία η κάθε πλευρά αποδίδει την επιθετικότητά στην άλλη. Έτσι, η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει μία προστατευτική ζώνη πέρα από τα σύνορά της και επιχειρεί να επεκτείνει την κυριαρχία της στην Ευρώπη. Επιπλέον, στά σχεδίασης καταστάσεις χάρες έχει μια οργάνωση αφοσιωμένων οπαδών και πρακτόρων, συγγενευμένων από τις επαναστατικές παράδοσες του 1917, πεπεισμένων ότι η οργανωμένη και διευθυνόμενη από το κράτος οικονομία είναι σοσιαλισμός, αμετάκλητοι στην προοπτική ιδιωτικού καπιταλισμού μιας επικείμενης οικονομικής κρίσης που θα συγκλονίσει το σύστημα του ιδιωτικού καπιταλισμού.

Στον κόσμο των οικονομικών ειδήσεων, υπάρχει εκτός μια πλατιά διαδεδομένη γνώμη ότι η παγκόσμια βιομηχανία, δηλαδή, ιδιαίτερα η αμερικανική, πρόκειται να αντιμετωπίσει μια βαρύτατη κρίση. Η παραγωγική της ικανότητα, η παραγωγή προϊόντων της, είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν υπάρχει αγορά γι’ αυτήν. Έτσι, μετά την πρώτη έξαρση της οικονομικής δραστηριότητας με την ειρήνη, που οφείλεται στην κύρια των ανεπαρκείων των πολεμικών χρόνων, θα έρθει μια βαρύτατη κρίση με μεγάλη ανεργία και χαμηλή εμπλοκή. Αν κυριολεκτέμενη, πρόκειται για μια συνέχιση της οικονομικής κρίσης του 1930–33, μετά την οποία δεν στηρίχτηκε καμία πραγματική ανάκαμψη μέχρι το 1940. Στη συνέχεια, ο πόλεμος προάρχισε μια τεράστια αγορά για μια γοργή αυξανόμενη παραγωγή, μια αγορά που ποτέ δεν έφτανε σε κορεσμό γιατί αλλα ο προϊόντα συνέχισαν καταστρέφονταν. Τώρα που ο πόλεμος τέλειωσε, η καπιταλιστική τάξη αντιμετωπίζει πάλι το αξιοθρηνητό γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορεί να απορροφήσει τα προϊόντα της. Είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που για μια ακόμα φορά οι σκέψεις της στρέφονται σ’ αυτά τα χρυσά χρόνια των υπηλών κερδών, όταν ο θάνατος και η καταστροφή αμέτρητων ανθρώπων ζωής έφερε τόσο πλούσια συγκομιδή και ότι ακόμα και πολλοί εργάτες, με τη σημερινή καπιταλιστική νοοτροπία
τούς, αναλογίζονται εκείνους τούς καιρούς μόνο σαν χρόνια υψηλών μι-
σθάντο και συναρπαστικών περιπτετείων;

Σαν αγορά, ο πόλεμος μπορεί εν μέρει να αντικατασταθεί από την
προετοιμασία του πολέμου. Οι εξοπλισμοί ήδη απορροφούν ένα σημαντι-
κό μέρος της παραγωγικής δύναμης της κοινωνίας. Το οικονομικό έτος
1946–47, ο στρατιωτικός προοπολογισμός της Αμερικής ανερχόταν σε 12
δισεκατομμύρια δολλάρια. Σε σύγκριση με το υπολογιζόμενο συνολικό ε-
τίσιμο εθνικό προϊόν των 180 δισεκατομμυρίων, μπορεί να μη φαίνεται ε-
ντυπωσιακός, αλλά σε σύγκριση με τα 7 δισεκατομμύρια των αμερικανι-
κών εξαγωγών σε καιρό ειρήνης, αποκτά μεγαλύτερη σπουδαίτη. Το
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πάντοτε προορίζεται για την εσωτερι-
κή κατανάλωση τροφίμων, ρούχων, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λ.π., αλλά
η παρυφή των εξαγωγών και της επέκτασής είναι η ενεργός δύναμη που
tονώνει το σύνολο της παραγωγής, αυξάνοντας την ανάγκη για παραγω-
γικό εξοπλισμό και εργατικά χέρια που κι αυτά με τη σειρά τους,
χρειάζονται εμπορεύματα. Στον καπιταλισμό, κάθε πρόσθετη ζήτηση από
tο εξωτερικό τείνει να αυξηθεί, άμεσα και ακόμα περισσότερο έμμεσα,
tον ρυθμό επέκτασης της παραγωγής. Η συνεχής ζήτηση πολεμικού υλι-
κού, που προορίζεται για καταστροφή και διαρκή αντικατάσταση εφόσον
μέσα σε λίγα χρόνια αχρηστεύεται από τις νέες εφευρέσεις, μπορεί να ε-
πενεργήσει σαν δύναμη που αναβάλλει την επικείμενη βιομηχανική κρί-
ση.

Είναι όμως πολύ αμφισβητησιμό αν μπορεί να διαρκέσει επ’ άπειρον
ένας τέτοιος ρυθμός πολεμικής προετοιμασίας. Μολονότι θεωρητικά
φαίνεται δυνατόν ότι οι δύο δουλοκτήτες, που οι διαφορετικές τους μεθο-
δοι δεν είναι και τόσο διαφορετικές στην ουσία, θα προτιμούσαν, βλέπο-
ντας τους κινδύνους, να έρθουν σε συνεννόηση, αστόρι κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται μέχρι στιγμής πιθανό. Η αμερικανική καπιταλιστική τάξη, γνω-
ρίζοντας ότι στην άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος οι πολεμι-
κές προετοιμασίες συνεχίζονται με τον ίδιο πυρετόδο ρυθμό, αντλώντας
αυτοποιήση από το γεγονός ότι η Αμερική είναι τόσα υσχυρότερη στην
πολεμική τεχνική, παρακομιόμενη από την επιθυμία να ανοίξει ολο-
κλήρος ο κόσμος στο διεθνές εμπόριο, πιστεύοντας στην αποκτολή της
Αμερικής να ενοποιήσει τον κόσμο, θα μπορούσε να δελεαστεί από τον
πόλεμο και να υπερνικήσει τον φόβο της να δει τις μεγάλες πόλεις της
να γίνονται στάχτη από τις ατομικές βόμβες. Και τότε η ανθρωπότητα θα
ξαναγίνει κόλαση.

Είναι ο πόλεμος αναπόφευκτος; Δεν αποτελεί αναχρονισμό; Γιατί ο
ανθρώπος, που κατόρθωσε να ανακαλύψει τις ατομικές διεργασίες, να
μην καταρθώσει να εγκαθιδρύσει την παγκόσμια ειρήνη; Όσοι θέτουν αυ-
τό το ερώτημα δεν γνωρίζουν τι σημαίνει καπιταλισμός. Μπορεί να υπάρ-
ξει παγκόσμια ειρήνη όταν στη Ρωσία εκατομμύρια σκλάβοι δουλεύουν
μέχρι θανάτου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλος ο πληθυσμός

254
στερείται την ελευθερία του; Μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη όταν στην Αμερική οι βασιλιάδες του κεφαλαίου κρατάνε ολόκληρη την κοινωνία στην υποταγή και την εκμετάλλευση χωρίς να αντιμετωπίζουν ούτε ιχνούς αγώνα για την κοινωνική ελευθερία; Όταν η κapitalιstική πλεονεξία και εκμετάλλευση εξουσιάζει τον κόσμο, η ειρήνη παραμένει αναγκαστικά ευσεβής πόθος.

Κατά συνέπεια, όταν λέμε ότι ο πόλεμος είναι αξεχαρίστος από τον κapitalισμό, ότι ο πόλεμος μπορεί να εξαφανιστεί μόνο μαζί με τον ιδιοτύπο καθένας σε καπιταλισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος κατά του πολέμου είναι αξεχαρίστος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρις ότου καταστραφεί ο καπιταλισμός. Σημαίνει ότι ο αγώνας εναντίον του πολέμου είναι αξεχαρίστος από τον αγώνα εναντίον του καπιταλισμού. Ο πόλεμος κατά του πολέμου μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο σαν μέρος του ταξικού πολέμου των εργατών κατά του καπιταλισμού.

Αν τεθεί το ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατή η ματαίωσή ενός προμηθευτικού πολέμου, προποστάθηκε ότι υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση, που έχει τη δύναμη και την εξουσία στον πόλεμο και στην ειρήνη και τις μάζες του πληθυσμού, ιδιαίτερα την εργατική τάξη. Η εκλογική δύναμη των τελευταίων δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εφόσον υπάρχει μόνο την ημέρα των εκλογών - τα κοινωνικά τα κοινοβουλία και τα κοινοβουλικά είναι μέρος της κυβερνήτικης εξουσίας. Έτσι, το ερώτημα καταλήγει στο εξής: έχουν τις εργάτες, και γενικότερα οι λαϊκές μάζες, κατά τη στιγμή του κινδύνου, τη δυνατότητα να επιβάλουν, με μέσα διαφορετικά από τα κοινοβουλικά, την ειρηνική τους θέληση στους κυβερνήτες που έτοιμαζουν πόλεμο; Την έχουν. Αν βέβαια οντός ζεί μέσα τους μια τέτοια θέληση, αν είναι έτοιμοι να ορθώσουν το ανάστημά τους με ακλόνητη αποφασιστικότητα για τον σκοπό τους. Η μορφή του αγώνα τους θα είναι τότε η άμεση μαζική δράση.

Μια κυβέρνηση, μια άρχουσα τάξη, δεν μπορεί να ξεκινήσει πόλεμο με τον λάθο ακρόδυνα και αντιστεκόμενο. Επομένως η ηθική και πνευματική προετοιμασία δεν είναι λιγότερο απαραίτητη από την τεχνική και οργανωτική. Η συστηματική πολιτική προπαγάνδα στον πρότυπο, στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο, πρέπει να αφυπνίζει ένα φιλοπόλεμο πνεύμα και να καταστελίζει το ενστάτηδες αλλά ανοργάνωτο πνεύμα της αντιστάσεως. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι μια αποφασιστική και συνειδητή αρνητική από μέρους των λαϊκών μαζών, εκδηλωνόμενη με ανοιχτή και έντονη διαμαρτυρία, μπορεί να ασκήσει καθοριστική επίδραση στην κυβερνητική πολιτική. Μια τέτοια διαμαρτυρία θα μπορούσε να εμφανιστεί πρώτα με μαζικές συγκέντρώσεις τους γεγκρίνους καμπάς ψηφίσματα. Η διαμαρτυρία θα είναι αποτελεσματικήτερη αν οι μάζες βγουν να διαδηλώσουν στους δρόμους. Ενάντια στους δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώσεις, όλες οι απειλές και απαγορεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Και αν αυτές οι διαδηλώσεις δεν αποδειχτούν επαρκείς, ή καταστάλον με στρατιωτική βία, οι εργάτες και οι υπάλληλοι των συγκοινωνιών και
της βιομηχανίας μπορούν να απεγγίσουν. Μια τέτοια απεργία δεν είναι
gια τους μισθούς, αλλά για να σαθεί η κοινωνία από την ολοσχερή κατα-
στροφή.
Η κυβέρνηση και η άρχουσα τάξη θα προσπαθήσουν να κάμψουν
tην αντιστάση με όλα τα μέσα της ηθικής και υλικής καταστολής. Ο α-
γώνας λοιπόν θα είναι σκληρός και θα απαιτήσει θυσίες, σταθερότητα και
αντοχή. Η φιλοσοφική βάση ενός τέτοιου αγώνα δεν εμφανίζεται μο-
νομίας με άλλη τη δύναμη. Η ανάπτυξή της χρειάζεται καιρό και πραγ-
ματοποιείται μόνο σε συνθήκες πνευματικής υπερέντασης. Εφόσον οι
μεσαίες τάξεις πάντα έχουν την τάση να αμφισβαλλούνται ανάμεσα σε
αντιφατικές διαθέσεις, ανάμεσα στην καπιταλιστική πλεονεξία που εκ-
φράζεται με την εθνικιστική επιθετικότητα και στον φόβο της καταστρο-
φής, δεν πρέπει να αναμένεται απ’ αυτές επιμονή αντιστάση. Ο αγώνας
παίρνει επομένως ταξικό χαρακτήρα, με ισχυρότερο όπλο των τις μαζικές
απεργίες.
Τον 19ο αιώνα, η ιδέα μιας γενικής απεργίας κατά την έκρηξη του
πολέμου, καθώς και μιας γενικής άρνησης των εργατών να πάρουν τα ό-
πλα, προπαγανδίστηκε —ιδιαίτερα από τους αναρχικούς— σαν μια άμεση
παρεμπόδιση της επιστράτευσης και του πολέμου. Αλλά η δύναμη της
εργατικής τάξης ήταν τότε υπερβολικά μικρή. Στην πρώτη δεκαετία του
20ου αιώνα, όταν η απειλή ενός μπεριαλιστικού πολέμου γινόταν ολοένα
εντονότερη, το ζήτημα της αποτροπής του έγινε φλέγον ζήτημα στους
κόλπους των Ευρωπαίων σοσιαλιστών. Στο γερμανικό σοσιαλιστικό κόμ-
μα έγιναν συζητήσεις για μαζικές απεργίες, ενώ κέρδιζε έδαφος η ιδέα
της χρησιμοποίησης μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου. Αλλά
οι κομματικοί —και συνδικαλιστές— ήγετες αντιτάχθηκαν σε κάθε
τέτοια δράση γιατί φοβόντουσαν ότι η αυτή την περίπτωση η κυβέρνη-
ση θα καταδίωκε και θα εκμηδένιζε τις οργανώσεις τους που είχαν οικο-
δομηθεί με τόσο κόστος. Έβελαν να περιορίσουν το εργατικό κίνημα στην
κοινοβουλευτική και συνδικαλιστική δράση. Το 1912, όταν ο πόλεμος
ξεκινήθηκε απολύτως, έγινε μια διεθνής συνδιάσκεψη ευρήματος στη
Βασιλεία. Κάτω από το τελετουργικό ντιν-νταν της καμπάνας, οι εκπρό-
σωποί μπήκαν στον καθεδρικό ναό, για να ακούσουν περίτεχνους λόγους των
επιφανέστερων ηγετών σχετικά με τη διεθνή ενότητα και αδελφό-
τα των εργατών. Ένα μέρος των εκπροσώπων ήθελε να συζητήσει τους
τρόπους και τα μέσα της εναντίωσης στον πόλεμο και σκόπευε να προ-
τείνει ψηφιστάματα που θα καλούσαν τους εργάτες όλων των χωρών σε συ-
ζήτηση και μαζική δράση. Αλλά το προεδρείο είπε όχι: καμία συζήτηση
dεν επιτρέπθηκε. Ισχυρίστηκε ότι, ενώ τώρα η επιβλητική επίδειξη ενό-
τητας και θέλησης για ευρήμα θα εντυπωσίαζε και θα προειδοποιούσε
τους πολεμικοπάθεις, οι συζητήσεις που θα φανέρωναν τις διεγερμένες
gια τους τρόπους δράσης θα ενθάρρυναν τους μιλιταριστές. Φυσικά, στην
πραγματικότητα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Οι καπιταλιστές κυβερ-
νήτες δεν παραπλανήθηκαν απ' αυτή την παράσταση. Αμέσως διέκριναν την εσωτερική αδυναμία και τον φόβο. Τώρα, γνώριζαν ότι μπορούσαν να προχωρήσουν κι ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν θα αντέτασαν σοβαρή αντίσταση στον πόλεμο. Επομένως, η καταστροφή ακολούθησε την αναπότετευτη πορεία της. Όταν το 1914, στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, οι εργαζόμενες μάζες διαδήλωναν στους δρόμους του Βερολίνου, ένωθαν αμηχανία γιατί το σοσιαλιστικό κόμμα δεν είχε κατορθώσει να δώσει αποφασιστικές οδηγίες. Οι εκκλήσεις τους πνέουν από τις δυνατότητες των τυχαίων νεολαίας που εξέλισσε τον εθνικό ύμνο. Ο πόλεμος άρχισε ανεμπόδιστα, με τις εργατικές οργανώσεις να εμπλέκονται στην άρμα του.

Η Βασιλεία υπήρξε ένα σύμβολο, μια δοκιμή, ένα σταυροδρόμι. Η απόφαση που πάρθηκε εκεί ήταν καθοριστική για όλα τα μετέπειτα γεγονότα, τα τέσσερα χρόνια της σφαγής στην Ευρώπη, τον καταποντισμό κάθε ιστορίας και την πνευματική πρόοδο και, παράταση, τον Χιτλερισμό και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεχίστηκε να συμβεί κάτι άλλο; Το αποτέλεσμα της Βασιλείας δεν ήταν τυχαίο, αλλά συνέπεια της πραγματικής εσωτερικής κατάστασης του εργατικού κινήματος, της κυριαρχίας των ηγετών, της ευπεθείας των μαζών. Οι κοινωνικές εξελίξεις εξαρτώνται από τον βαθύτερο συσχετισμό δυνάμεων των τάξεων. Ακριβώς όπως στη γεωγραφία, ορισμένες μικρές δομικές λεπτομέρειες των υδροκρίτων καθορίζουν αν τα νερά θα διαχειριστούν στον ένα ή στον άλλο όχετο, έτσι και μερικές μικρές και ανεπαίσθητες διαφορές στη σχετική δύναμη σε καθορισμένες στιγμές; μπορεί να ασκήσουν αποφασιστικό επίδραση στην πορεία των γεγονότων. Αν η αντιπολίτευση των σοσιαλιστικών κομμάτων ήταν ισχυρότερη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αν εκείνη τη στιγμή το πνεύμα της ανεξάρτητης δράσης ήταν ισχυρότερο στους εργάτες, αν κατα συνέπεια, το συνεδριό της Βασιλείας αναγκαζόταν να συζητηθεί και άρα να προσφέρει μεγαλύτερη καθοριστική, αναμφίβολα ο πόλεμος και πάλι δεν θα αποφευγόταν. Αν όμως από την αρχή ξεπεραζόταν ταξικοί αγώνες, εσωτερικές διαμάχες σε κάθε χώρα, που διασπόταν την εθνική ενότητα και χαλυβδόνει το θητικό των εργατών, τότε η ιστορία των επόμενων χρόνων, η κατάσταση του σοσιαλισμού, οι σχέσεις των τάξεων, οι κοινωνικές συνθήκες, θα ήταν άλλα διαφορετικά.

Τώρα, η κοινωνία στο σύνολό της και ειδικότερα η εργατική τάξη, βρίσκεται εξανά μπροστά στο ίδιο ερώτημα: μπορεί να αποτραπεί ο πόλεμος; Φυσικά υπάρχουν διαφορές σε σχέση με eκείνον τον καιρό. Τότε, η αστική τάξη στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν είχε επίγνωση του κινδύνου, ενώ τώρα είναι και η ίδια γεμάτη ανησυχίες. Τότε, η εργατική τάξη ήταν καλά οργανωμένη σ' ένα σοσιαλιστικό κόμμα που διακήρυξε την εναντίωσή του στην ιμπεριαλιστική πολιτική και τη διαδόση εχθροπρατητή του για κάθε καπιταλισμό, ενώ η σημερινή Αμερική δεν παρουσίαζε τίποτα παρόμοιο. Δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται μόνο για αδυναμία. Οι Ρώσοι εργάτες είναι τελείως ανισχυροί. Αυτοί στερούνται τις ελευθερίες
που οι Αμερικανοί εργάτες έχουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα τους: την ελευθερία του λόγου, του τύπου, της συζήτησης, της οργάνωσης, της δράσης. Έτσι, όπως και να 'χει το πράγμα, εναπόκειται στην αμερικανική εργατική τάξη να αποφασίσει αν θα βοηθήσει σαν πειθήνιο εργαλείο τους καπιταλιστές αφέντες της να γίνουν παντοδύναμοι κυριαρχοί του κόσμου ή αν, κηρύσσοντας πόλεμο κατά του πολέμου, θα μπει για πρώτη φορά στον πόλεμο εναντίον του καπιταλισμού, για την ελευθερία της.

2. Προς μια νέα σκλαβιά

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ερήμωσε την Ευρώπη. Στη Γερμανία, όλες σχέδια οι πόλεμες έγιναν συντρίμμια και στάχτη από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, ενώ 60 εκατομμύρια άνθρωποι, πεινασμένοι και γυμνοί, υποχρεώνονται να ζουν σαν άγριοι στις ποντικοφωλιές τους. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Αγγλία, μεγάλα μέρη της χώρας έχουν υποστεί παράομοια ερήμωση. Ακόμα σημαντικότερη απ' αυτή την εξοδοθαλμή ἐλλειψη στέγης, είναι η καταστροφή του παραγωγικού μηχανισμού. Στο βιομηχανικό σύστημα του καπιταλισμού, ο παραγωγικός μηχανισμός, τα εργοστάσια, οι μηχανές, οι συγκοινωνίες, είναι ο ραχοκοκκαλιά, η βάση της ζωής. Στις πρωτόγονες, προκαπιταλιστικές συνθήκες της απλής αγροτικής οικονομίας, η εξασφαλίζει τη ζωή. Στον ερειπωμένο καπιταλισμό, η αγροτική οικονομία, οπισθοδρομική όπως είναι, αδυνατεί να προμηθεύσει αρκετά τρόφιμα για τα εκατομμύρια των εργαζομένων της βιομηχανίας, ενώ η κατεστραμμένη βιομηχανία αδυνατεί να προμηθεύσει εργαλεία και λιπάσματα για την ανάρθωση της οικονομίας. Έτσι, η Ευρώπη μετά τον πόλεμο αντιμετωπίζει σαν πρώτο και κύριο καθήκον το πρόβλημα της ανάρθωσης.

Η ανόρθωση, η ανασυγκρότηση, ήταν το σύνθημα που διακηρύχθηκε και ακούστηκε παντού. Αλλά σήμαινε περισσότερα από την απλή ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού, από την κατασκευή νέων μηχανών, πλοίων, φορτηγών και εργοστασίων. Σήμαινε την ανασυγκρότηση του συστήματος παραγωγής, του συστήματος των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, την ανασυγκρότηση του καπιταλισμού. Ενώ στη διάρκεια του πολέμου εμφανίζονταν και ακούγονταν ιδέες για ένα νέο κόσμο που θα ερχόταν μετά τον πόλεμο, ένα καλύτερο κόσμο αρμονίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου, ή ακόμα και κοινωνισμού, τώρα έγινε σαφές, ότι στην πράξη, ο καπιταλισμός και η εκμετάλλευση θα εξακολουθούσαν να ακοπελάθουν τη βάση της κοινωνίας. Και πώς θα μπορούσε να γίνει άλλως; Εφόσον στη διάρκεια του πολέμου οι εργάτες έδρασαν μόνο σαν πειθήνιοι υπηρέτες, σαν στρατιώτες για να νικήσουν τους εχθρούς των αφεντών τους, χωρίς την παραμικρή σκέψη 258
μιας δράσης για τη δική τους ελευθερία δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε αλλαγής στη βασική αρχή της κοινωνίας, την καπιταλιστική εκμετάλλευση.

Αυτό δεν σημαίνει την παλινόρθωση του παλιού κapitalismou. Ε-κείνος έχει παρέλθει οριστικά. Οι συνθήκες άλλαξαν. Ο κapitalismos βρίσκεται σε κατάσταση. Είμαστε φτωχοί. Όπου η παραγωγική δύναμη έχει καταστραφεί με τέτοια μεθοδικότητα, είναι ευνόητο ότι αναπόφευκτα θα υπάρχει έλλειψη όλων των χρεών της ζωής. Όμως δεν είναι μόνον αυτό. Η φτώχεια δεν είναι ίσα κατανεμημένη. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος Τρούμαν, οι μισθοί αυξήθηκαν λιγότερο και τα κέρδη περισσότερο από τις τιμές. Οι φτωχοί είναι τάρα φταχώτεροι, οι πλουσιότεροι από πριν. Αυτό δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα πρόσκαρ-


ρων συνθηκών. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του θα πρέπει να εξε-


tάσουμε τη βαθύτερη οικονομική βάση των νέων κοινωνικών συνθηκών.

Προηγουμένως, σε ομάλοις καιροίς, η βαθμιαία ανανέωση του παραγω-


γικού μηχανισμού στο μέτρο της φθοράς ή απαρχαιώσης του, απορρο-


φούσε έναν περίπου σταθερό ποσοστό της συνολικής εργασίας της κοινω-


νίας. Τάρα, η μαζική καταστροφή απαιτεί μια μαζική ανανέωση σε σύ-


ντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εργασίας πρέπει να αναλωθεί για την παραγωγή μέσων παρα-


γωγής, ενώ απομένει ένα μικρότερο μέρος για τα καταναλωτικά αγαθά.

Στον κapitalismο, τα μέσα παραγωγής είναι ιδιοκτησία της καπιταλιστικής τάξης και η ανανέωσή τους εξασφαλίζεται από την υπεραξία. Κατά-


συνέπεια, χρειάζεται περισσότερη υπεραξία. Αυτό σημαίνει ότι ένα με-


gαλύτερο μερίδιο του προϊόντος πρέπει να περιέλθει στην καπιταλιστική τάξη κι ένα μικρότερο μερίδιο στην εργατική τάξη. Όπως το εκφράζει η καπιταλιστική κοινή γνώμη στην αστική φιλολογία: για την επανόδο της 


eυπηρεσία η πρωταρχική προοπόθεση είναι η παραγωγή κεφαλαίου, η 


συστάθεση κερδών, οι υψηλοί μισθοί αποτελούν εμπόδιο στην ταχύ-


ρρωμή ανόρθωση.

Έτσι το κύριο πρόβλημα της καπιταλιστικής πολιτικής μετά τον 


πόλεμο είναι πώς να αυξήσει την υπεραξία, συμπίεζοντας το βιοτικό επί-


πεδίο των εργατών. Αυτό ήδη σημβαίνει αυτόματα με τη διαρκή άνοδο 


των τιμών, που είναι επακόλουθο της ακατάπαυστης έκδοσης χαρτονομι-


σματος σε κατάσταση στάσης των γαθών. Οι εργάτες χρειάζονται λοιπόν 


ολέθρα να αγονίζονται για την αύξηση των ονομαστικών μισθών, ολέθρα να απομόνων, για να επιτύχουν απλώς και μόνο μια βραδυρρόμηθη αύξηση 


των μισθών που ακολουθεί από απόσταση την αύξηση του κόστους ζωής. 


Ενδέχεται πάντως μερικοί μεμονωμένοι εργοδότες να δείξουν προθυμία - 


λόγω της έλλειψης εργασιακής δύναμης - να πληρώσουν περισσότερα από 


την καθορισμένη κλίμακα των μισθών. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος επεμβάλλει για το συμφέρον του συνόλου της καπιταλιστικής τάξης. 


Πρώτα απ' όλα, μέσω του θεσμού των μεσολαβητών. Αυτό οι διορισμέ- 


νοι από το κράτος μεσολαβητές, που παλιότερα αναλάμβαναν τη διαιτη-
σία σε περίπτωση μισθολογικών διαφορών, έχουν τώρα τη λειτουργία της επιβολής μισθολογικών προτύπων, ανάτατα μισθών που δεν πρέπει να τους υπερβεί κανένας εργοδότης. Τώρα συμβαίνει σε μια απεργία ο εργοδότης να είναι πρόθυμος να δώσει αυξήσει και το κράτος να του το απαγορεύει. Η ακόμα να κηρύσσει το κράτος μια γενική καθήλωση των μισθών που, εν όψει της αύξησης των τιμών, σημαίνει τον διαρκή υποβιβασμό του βιοτικού επιπέδου. Έτσι, η απεργία ενάντια σε μεμονωμένους εργοδότες ή εργοδοτικές ενώσεις χάνει το νόημά της. Κάθε απεργία στρέφεται και πρέπει να στρέφεται συνειδητά ενάντια στην κρατική εξουσία.

Τώρα, τα συνδικάτα αποκτούν κι αυτά μια νέα λειτουργία. Παρεμβαίνουν άμεσα σαν επίσημα αναγνωρισμένοι θεσμοί που διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμφωνίες, εν συνώμοι των εργατών, με την κυβέρνηση και τα καπιταλιστικά όργανα. Η κυβέρνηση προσδίδει νόμιμη ισχύ στις αποφάσεις του συνδικάτου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργάτες δεσμεύονται ηθικά και νομικά από τις συμβάσεις που υπογράφουν οι συνδικαλιστές ηγέτες, οι θεσμούντωσαν σαν αντιπρόσωποι τους. Παλιότερα, οι ίδιοι οι εργάτες αποφάσιζαν στις συνελέυσεις τους για τους νέους όρους εργασίας και μπορούσαν με την ψήφο τους να τους αποδεχτούν ή να τους απορρίψουν. Τώρα, αυτή η επίσημη ανεξαρτησία, αυτή η επίσημη τις τυπικά τουλάχιστον ελεύθερης απόφασης κατά τη διαπραγμάτευση, τους αφαιρείται. Εκείνο που οι συνδικαλιστές ηγέτες κανονίζουν και αποδέχονται στις συνομίλιες τους με την κυβέρνηση και τους καπιταλιστές, θεωρείται νόμιμο για τους εργάτες. Κανείς δεν τους ρετάει και αν τυχόν αρνηθούν, όλη ηθική και οργανωτική δύναμη του συνδικάτου χρησιμοποιεί για να τους επιβάλει υποταγή. Είναι φανερό ότι τα συνδικάτα, σαν τυπικά αυτοδιοικούμενες οργανώσεις των εργατών με εκλεγμένους ηγέτες, είναι πολύ πιο ικανά να επιβάλουν τους νέους δισμενείς όρους εργασίας από οποιοδήποτε κρατικό θεσμό εξαναγκασμού. Έτσι, γίνονται τιμή του μηχανισμού εξουσίας που καταδυναμεί την εργατική τάξη.

Το συνδικάτο είναι ο πολλητής της εργασιακής δύναμης των εργατών και μέσω των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους κρατικούς αξιωματούχους, την πουλάει στους εργοδότες.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τώρα τα συνδικάτα και οι ηγέτες τους αποδέχονται όλα ανεξαρτήτως τα καπιταλιστικά αιτήματα. Αν το έκαναν, το κύρος τους συντόμως θα κατέρρευσε, όπως άλλωστε συμβαίνει ως ένα βαθμό σήμερα. Επιπλέον, η στάση τους συχνά εξαρτάται από πολιτικές σκοπιμότητες, είτε βρίσκονται ολόψυχα στο πλευρό της κυβέρνησης ή ποτέ στην Αγγλία είτε την αντιμεταπάτησες εχθρικά, όπως στη Γαλλία. Οι συνδικαλιστές ηγέτες της Γαλλίας, που ανήκουν στο Κ.Κ. κι άρα είναι όργανα των Ρώσων ηγετών, δεν έχουν τώρα κανένα συμφέρον να υποστηρίξουν τη γαλλική καπιταλιστική τάξη και την κυβέρνηση τής, αντίθετα απ’ ό,τι έκαναν μερικά χρόνια νωρίτερα όταν συμμετείχαν οι ιδιοι.
στην κυβέρνηση και αντιτάσσονταν στις εργατικές απεργίες. Έτσι, ο αγώνας των εργατών ενάντια στην εξαθλίωση, χρησιμοποιείται από τα πολιτικά κόμματα σαν επικουρικό μέσο στην πάλη ανάμεσα στο δυτικό σύστημα του ιδιωτικού κapitalismou kai to ρατσικό σύστημα του κρατικού κapitalismou.

Αλλά το πρόβλημα που τίθεται στον ευρωπαϊκό καπιταλισμό είναι ακόμα ευρύτερο. Δεν πρόκειται απλά για τους μισθούς. Το ζήτημα είναι κατά πόσον, μετά απ' αυτή την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, οι εργαζόμενες μάζες είναι διατεθειμένες να το ανοικοδομήσουν. Ο καπιταλισμός γνωρίζει ότι «μόνον η εργασία μπορεί να μας σώσει». Η σκληρή δουλειά και οι χαμηλοί μισθοί είναι οι προϋποθέσεις της ανάρτωσης. Αραγε οι εργάτες, που θυμούνται τη σκληρή ζωή κάτω από την καπιταλιστική εκμετάλλευση πριν από τον πόλεμο, θα αποδεχτούν μια ακόμα σκληρότερη ζωή για να επαναφέρουν αυτή την κατάσταση; Αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον κατορθωθεί να πειστούν ότι τώρα μπορούν για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο όπου η τάξη τους θα απολαμβάνει ελευθερία, για τον σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός είναι η μαγική λέξη που κατορθώνει να μεταφράζει τους απίθανους δυσφορούντες σε πρόθυμους συνεργάτες.

Σε πλατιά στρώματα της μεσαίας τάξης διαμορφώθηκε η πεποίθηση ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο σοσιαλισμός ήταν απαραίτητος για την ανάρτωση. Στις περισσότερες χώρες εμφανίστηκαν σοσιαλιστικές υπουργικότητες, ενώ οι σοσιαλιστικές και οι κομμουνιστικές κυριάρχησαν στα κοινοβούλια. Στην Αγγλία, το σύνθημα ήταν: «μόνο οι Εργατικοί μπορούν να μας σώσουν». Η συνδυασμένη μαζική ψήφος της μεσαίας τάξης και των εργατών έδωσε συντριπτική πλειονεστία στον Εργατικό Κόμμα, που είχε δείξει την αφοσίωσή του στον καπιταλισμό, συμμετέχοντας σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Εφόσον μια γνήσια καπιταλιστική κυβέρνηση θα ήταν ανίκανη να καταπνίξει με τη βία την αντίσταση των εργατών και να τους επιβάλει τις νέες σκληρές βιοτικές συνθήκες, η κυβέρνηση των Εργατικών αντιπροσώπευε τη μόνη διάδοχο.

Η Αγγλία ήταν πράγματι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε εξαντλήσει το απόθεμα των εξωτερικών επενδύσεων της, των οποίων οι τόκοι έφερναν προηγούμενες στη χώρα ένα ποτάμι απλήρωτων καταναλωτικών αγαθών. Ο θείος Σάλοκ1 είχε δώσει τη γενναιόδωρη βοήθεια του μόνον αφού ο στρατιώτες άμεσα ήταν στην παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του –παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος ουσιαστικά χρησιμοποιείται στην καταστροφή του πιο επικίνδυνου αντικειμένου της Αμερικής για την παγκόσμια κυριαρχία, μιας Γερμανίας που δίεθετε τους πόρους ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπειρού. Η Αγγλία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει μεγάλο μέρος των αποικιών της και δεν

---

1. Οι ΗΠΑ. Ο Σάλοκ, κύριος χαρακτήρας του συζήτητρα «Εμπόρου της Βενετίας», ήταν ένας ανελέητος τοκογλύφος. (S.t.M.)

261
μπορούσε πια να αντέξει τα έξοδα του ρόλου της μεγάλης δύναμης. Βλέ-
πουμε ακόμα την αγγλική αστική τάξη να χάνει την παλιά της αυτοπε-
ποίθηση. Για παράδειγμα, η εξωτερική της πολιτική στην Εγγύς και Μέ-
ση Ανατολή παρουσιάζει σημάδια διστακτικότητας. Η προνομιούχα θέ-
ση που κατείχε προηγουμένως η βρετανική εργατική τάξη, έχοντας ένα
μερίδιο στην εκμετάλλευση του κόσμου από την Αγγλία, ανήκε στο πα-
ρελθόν. Τότε το Εργατικό Κόμμα αντιμετώπιζε το καθήκον της εκκαθά-
ρισης μιας πτωχοποιημένης περιουσίας.

Ο σοσιαλισμός πάντως δεν επρόκειτο να είναι μόνο για τα μάτια. Μια 
γερή δόση σοσιαλισμού ήταν πραγματικά αναγκαία για την ανάθε-
ση του κapitalισμού. Μερικές από τις βασικές βιομηχανίες της καπιτα-
λιστικής παραγωγής, όπως η εξόρυξη άνθρακα και οι σιδηροδρομικές με-
tαφορές, αποτελούσαν ένα γελοιό συνονθύλευμα αναπτυσσαμικότη-
τας, εξαιτίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας που βαρνόταν με μια τελειώς α-
ναχρονιστική έκλειψη οργάνωσης. Για την ανεπτυγμένη καπιταλιστική 
παραγωγή, η καλή οργάνωση ορισμένων βασικών κλάδων, όπως ο άνθρα-
κας, ο χάλυβας και οι μεταφορές, είναι εξής αυταγκαία όπως του ταχυ-
δρομείου και των τηλεπικοινωνιών. Η εθνικοποίηση είναι λοιπόν μια 
καπιταλιστική αναγκαίατης στην οποία δίνεται το όνομα κοινωνικοποίη-
ση. Μελοντό νεκ τέρα το επαναστατικό, οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις σέβονταν υπερβολικό την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία για
να ικανοποιήσουν αυτές τις γενικές ανάγκες. Χρειάζονταν μια «σοσια-
λιστική» κυβέρνηση Εργατικών για να εγκαθιδρύσει την καπιταλιστική
αποτελεσματικότητα. Όταν τάρα οι ανθρακωρύχοι παραπονούνται ότι
δεν βρίσκουν καμία διαφορά μεταχείρισης ανάμεσα στους παλιούς ιδιο-
κτήτες των ορυχείων και τη νέα Επιτροπή Άνθρακα, πρέπει να αναλογι-
ζονται πας η μεταρρύθμιση δεν έγινε γι' αυτούς αλλά για τον καπιταλ-
ισμό. Δεν επρόκειτο για μια επίθεση εναντίον της καπιταλιστικής ιδιο-
κτησίας. Οι μετοχές των ορυχείων «αμφίβολης αποδοτικότητας» αντικα-
ταστάθηκαν από κρατικά ομόλογα. Αυτή η διευθέτηση κατά κανένα τρό-
πο δεν μείωσε την εκμετάλλευση των εργατών.

Το κράτος υποχρεώνεται να αναλάβει στον παραγωγικό μηχανισμό
λειτουργίες που προηγούμενας ανήκαν στη σφαίρα της ιδιωτικής επιχει-
ρήσης. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα τον κρατικό καπιταλισμό, όπως στη
Ρωσία, αλλά έναν διεθνώς μεταρρυθμιστικό καπιταλισμό, κάποια τα
ρόμαν με τη ναζιστική Γερμανία. Και η ομοιότητα δεν εξανελείτι σε έ
να μόνο σημείο. Το κεφάλαιο στανοί στην μεταπολεμική Ευρώπη, όπως
συνέβαινε στην Γερμανία μετά τον 'Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιβάλλεται
λοιπόν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Οπός στο κάθη
στός του γερμανικού φασισμού, έτσι και τώρα δεν μπορεί να αφεθεί στη
ελεύθερη βούληση της καπιταλιστικής τάξης η καταστάληση του δια-
thέσιμου εθνικού κεφαλαίου με την εισαγωγή ειδών πολυτελείας ή υλι-
κών για την παραγωγή τους. Για να ανοικοδομήσει τον παραγωγικό μη-
262
χαρισμό της χώρας, η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο και το πρόσταγμα σ’ όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές, σ’ όλες τις διακινήσεις αξίων διαμέσου των συνόρων. Οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται εμπορικές συνθήκες, πολλές φορές αυστηρά διμερείς, για ποσότητες που αντι-προσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εισόδων διατροφής και της βιομηχανικής παραγωγής όλης της χώρας. Εκείνο που η ναζιστική Γερμανία καθιέρωσε σαν νέο ολοκληρωτικό σύστημα εμπορίου, βρίσκει τώρα μίμηση σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αποτελώντας και στις δύο περιπτώσεις μέτρο έκτακτης ανάγκης. Αλλά ο χαρακτήρας της έκτακτης ανάγκης είναι διαφορετικός. Εκεί το ζήτημα ήταν να εξοικονομηθούν δυνάμεις εν όψει μιας νέας εφόδου για την κατάκτηση του κόσμου, να προετοιμαστεί ο παγκόσμιος πόλεμος. Εδώ το ζήτημα είναι να αποτραπεί η λιμοκτονία και η επανάσταση, να ανατραπεί μια κατάσταση που είναι συνέπεια του παγκόσμιου πολέμου. Κάθε κυβέρνηση υποχρεώνεται να εισάγει τρόφιμα από το εξωτερικό –η παραγωγή στηρύνοντας την Ευρώπης μειώθηκε στο 2/3 του προπολεμικού της επιτέλους εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους και της έλλειψης χερών– από φόβο μήπως ο πεινασμένος πληθυσμός εξεγερθεί και φέρει στην εξουσία το Κ.Κ. Ομος οι εισαγωγές πρέπει να πληρωθούν με την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων που αφαιρούνται από τον λαό της χώρας, ή με δάνεια από την Αμερική η οποία δένει τη Δυτική Ευρώπη με τα δεσμά της χρεωστικής σκλαβίας στον κυρίαρχο του παγκόσμιου χρυσού.

Ετσι το κράτος έχει τώρα πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες από πριν, γεγονός που είναι συνέπεια των πολεμικών καταστροφών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μια προσωρινή ανάμιξη κατάσταση. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί στο εξής να επανέλθει ο παλιός ιδιωτικός καταληκτισμός. Το αυξανόμενο μέγεθος των επιχειρήσεων, η αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας, η συγκέντρωση του κεφαλαίου, όλα αυτά απαιτούν σχεδιοποίηση και οργάνωση, έστω κι αν χρειάζονται πού και πού κάποιες καταστροφές για να ενισχυθούν αυτές οι τάσεις. Οι μεταπολεμικές συνθήκες αποτελούν μια μετάβαση, ένα προανάκρυσμα και πάνω στο κόσμιο, του κόσμου του σχεδιοποιημένου καπιταλισμού. Το κράτος ορθόνοιται σαν πανισχυρή δύναμη πάνω από την κοινωνία. Ελέγχει κυριαρχικά και ρυθμίζει την οικονομική ζωή, διευθύνει τη σχεδιοποιημένη παραγωγή, διανέμει τα τρόφιμα και τα άλλα χρεώνει σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση για την ιεράρχηση των αναγκών, κατανέμει την υπεραξία που παράγουν οι εργάτες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου, διευθύνει λίγο και πολύ ακόμα και την πνευματική τροφοδοσία, ελέγχοντας τη διανομή του χρηματού που χρειάζεται για την εκτίμηση των βιβλίων.

Στα πλαίσια της οργάνωσής του, τα πολιτικά κόμματα είναι οι θορυβω-ικοί διαφημιστικοί των πράκτορων και τα συνδικάτα αποτελούν μέρος της γραφειοκρατίας του. Και, το σημαντικότερο, το ολοκληρωτικό κράτος ενσωματώνει στην κοινωνική του οργάνωση τους εργάτες σαν πειθή-
νίους παραγωγούς της αξίας και της υπεραξίας. Αυτό επιτυγχάνεται
βασιζόμενα τον σχεδιοποιημένο καπιταλισμό με το όνομα του σοσιαλισμού.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς για σφετερισμό μιας ονομασίας. Καμία
απλή λέξη, κανένα απατηλό όνομα δεν έχει τέτοια δύναμη. Η ονομασία
αποτελεί έκφραση μιας πραγματικότητας. Ο σοσιαλισμός ήταν το σύνθημα
των πασχόντων και αγανιζομένων εργατών του περασμένου αιώνα, το
μήνυμα της απελευθέρωσής τους, η μαγική λέξη που δέσποζε στην καρδιά
tους και στο μυαλό τους. Δεν έβλεπαν ότι αυτή στήμανε μόνο μια ατελή
απελευθέρωση, την κυριαρχία των προτέρων τους ως νέων αφεντών που
έχουν στη διάθεσή τους τον παραγωγικό μηχανισμό και το προϊόν. Ο σοσιαλισμός ήταν το πρόγραμμα των προτέρων και πολιτικών τους οποίους έστελναν στα κοινοβούλια για να πολεμήσουν από εκεί τον κapιταλισμό και την εκμετάλλευση. Ο σκοπός του σοσιαλισμού, μετά την κατάκτηση της ιδιωτικής εξουσίας, ήταν η οργάνωση της παραγωγής, η σχεδιοποιημένη οικονομία, που θα μεταβιβάζει τον παραγωγικό μηχανισμό στα χέρια της κοινότητας με εκπρόσωπο του το κράτος. Τότε, στον 20ό αιώνα, ο καπιταλισμός που βρισκόταν σε κατάσταση ανάγκης χρειάζεται τη σχεδιοποιημένη οικονομία, τη διεύθυνση και την οργάνωση της παραγωγής μέσω της ιδιωτικής εξουσίας και το παλιό σύνθημα των εργατών ρατιονιστεί θυμάμαι στις νέες ανάγκες του καπιταλισμού. Εκείνο που αποτελούσε έκφραση του ισχυρού ελπίδων τους για απελευθέρωση, γίνεται τότε εργάλειο για την πρόθυμη καθυπόταξή τους σε μια βαρύτερη σκλαβιά. Οι
λεις οι παραδόσεις των παλιών επιδιώξεων, θυσιών και ορισμένων
γενών, που δενεύουν τους σοσιαλιστές εργάτες με το πιστεύουν τους και με το κόμμα
tους και συμπεριλαμβάνουν στον όρο σοσιαλισμός, επενεργούν τότε σε
τροχοπέδη που παρεμποδίζει την αντίσταση ενάντια στην αυξανόμενη
dύναμη του νέου καπιταλισμού. Αντι να βλέπουν ξεκάθαρα την κατάσταση
cαι να αντιστέκονται, έχουν τυφλωθεί από τα προσφυλή στον παραδοσιακό συνθήμα και περιεύνονται προς τη νέα σκλαβιά.

Αυτός ο σοσιαλισμός είναι για την Ευρώπη, δεν είναι ούτε για την
Αμερική ούτε για τη Ρωσία. Γεννήθηκε στην Ευρώπη και καλείται να
σώσει την καπιταλιστική Ευρώπη. Πάς βρέθηκε η Ευρώπη σε μια τέτοια
πλήρη αδυναμία; Έχει, χωρίς τη Ρωσία, 400 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή, περισσότερους από τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ μαζί, είναι πλούσια σε
πρότες ύλες για τη βιομηχανία και σε εύφορη γη, διαθέτει μια πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία, ένα μορφωμένο και καταρτισμένο πληθυσμό και
αφθονία κεφαλαίου. Γιατί λοιπόν τόση έλλειψη καπιταλιστικής ισχύος; Γιατί η Ευρώπη είναι διαιρεμένη σε πολλά εδάφη, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες κι έτσι καταρχάικα από οξύτατους μακραίωνους αναγορισμούς και εθνικά μίση. Στην εποχή της ανάδομο του καπιταλισμού, τα έθνη αυτά είχαν το κατάλληλο μέγεθος στην οικονομικές ενότητες. Αλλά τότε που η καπιταλιστική αποτελεσματικότητα απαιτεί μεγαλύτερες ε-
νότητες, η Ευρώπη μειονεκτεί απεναντί στις νέες δυνάμεις, την Αμερική και τη Ρωσία. Οι εσωτερικές ασβεστες εχθρότητες και πόλεμοι της εποχής δείχνουν ότι η επέμβαση αυτών των υπερωδίων αντιζηλών που δημιούργησαν πολλά και οικονομικά. Εκείνο που στα τέλη του μεσαίωνα συνέβη στις ιταλικές πόλεις, οι οποίες υπήρξαν γενέτερες της εξουσίας των ελευθερών πολιτών και του πρώτου καπιταλισμού αλλά, σπαρασσόμενες από τις αμοιβαίες έχθρες και μίση τους, δεν κατάρθισαν να εγκαθιδρύσουν μια ευρύτερη εθνική ενότητα κι έτσι, ολοσχερώς, συνετρίβησαν από τις γαλλικές και φανακές στρατιωτικές και υποτάχτηκαν σε ανεξάρτητες ξένες δυνάμεις, συνέβαινε έτσι σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός πέφτει τότε θώμα αυτού του εθνικισμού που κάποτε ήταν η δύναμή του. Όταν μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ο πρόεδρος Ουντσών, σαν διατηρητής των ευρωπαϊκών υποθέσεων, διακήρυσε την αρχή η εθνικής αυτοδιάθεσης, αυτό ήταν ακριβώς το μέσο για να κρατηθεί η Ευρώπη ανίχνευση, διαφεύγει σε μια πλειάδα ανεξάρτητων και αλληλεπιγραφικών τμημάτων. Είναι απόλυτα φυσικό το ότι τώρα οι σοσιαλιστές πολιτικοί προπαγανδίζουν την ιδέα μιας ενωμένης σοσιαλιστικής Ευρώπης. Αλλά είναι πολύ αργά. Η Ευρώπη ήδη είναι διαμελισμένη σε έναν ανατολικό και έναν δυτικό συνασπισμό. Η ίδια η ιδέα της προσπάθειας να γίνει η σοσιαλιστική Ευρώπη μια τρίτη παγκόσμια δύναμη που θα χαλαρώσει την επιθετικότητα των άλλων, ανήκει στη σφαίρα της αστικής ιδεολογίας που βλέπει μόνο αντιμαχόμενα έθνη, τώρα σε επίπεδο ηπείρου. Η ιδεολογία αυτή αποβλέπει στη σκηνή της καπιταλιστικής Ευρώπης.

Κοιτάζοντας το ζήτημα γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας κάνει αναπόφευκτη την κοινωνική τους οργάνωση στα πλαίσια μιας καλοσχεδιασμένης ολότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι ο τρόπος του κεφαλαίου, που κάνει την κρατική εξουσία διευθυντική δύναμη της παραγωγής και δίνει στους διορισμένους από τα πάνω διευθυντές το πρόσταγμα επί της εργασίας. Αυτό οδηγεί σε ολοκληρωτικό διαφόρων βαθμών, όπου το κράτος επεκτείνει τον έλεγχο του σε ολόκληρα μεγαλύτερους τομείς της ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας. Οδηγεί σε δικτατορία, περισσότερο ή λιγότερο συγκαλυμμένη, με κοινοβουλευτικός και ψευδοδημοκρατικός τύπος. Μια τέτοια δικτατορία δεν παίρνει αναγκαστικά τις κτηνώδεις μορφές που είδαμε στη Γερμανία και στη Ρωσία, με μια παντοδύναμη μυστική αποστολή που να κρατάει όλες τις τάξεις στον αμείλητο κλοιό της. Για την εργατική τάξη, η διαφορά ανάμεσα στις δυτικές δημοκρατικές και τις ανατολικές δικτατορικές μορφές διακυβέρνησης δεν είναι ουσιώδης από οικονομική άποψη. Και στις δύο περιπτώσεις, υπόκειται στην εκμετάλλευση μιας άρχουσας τάξης αξιωματικών που διοικεί την παραγωγή και κατανέμει το προϊόν. Και το να ορθώσει το ανάστημα της ενάντια στο κράτος, τον παντοδύναμο αφέντη του παραγωγικού μηχανισμού, σημαίνει την ακάλεμπη μεγάλων μέρους
αυτής της περιορισμένης ελευθερίας δράσης με την οποία μπορούσε παραλίστα να αντιστέκεται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου.

Ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος της εργατικής τάξης, της κατάκτησης της κοινωνικής εξουσίας και της κυριαρχίας πάνω στον παραγωγικό μηχανισμό.

3. Προς μια νέα ελευθερία

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος εγκαίνιασε μια νέα εποχή. Αλλάζει τη δομή του κεφαλαίου κόσμου περισσότερο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο κι έτσι έφερε μια θεμελιωδή αλλαγή στις συνθήκες του αγώνα των εργατών για την ελευθερία. Αυτές τις νέες συνθήκες, η εργατική τάξη πρέπει να τις γνωρίσει, να τις κατανοήσει και να τις αντιμετωπίσει. Και πρώτα απ' όλα, πρέπει να εγκαταλείψει τις ψευδαισθήσεις, τις ψευδαισθήσεις για το μέλλον της στον καπιταλισμό και τις ψευδαισθήσεις της για έναν εύκολο δρόμο προς την κατάκτηση της ελευθερίας, για ένα καλύτερο κόσμο.

Τον περασμένο αιώνα, στην πρώτη περίοδο του εργατικού κινήματος, η ιδέα του σοσιαλισμού κατακυρώθηκε στον νου. Οι εργάτες συγκρότησαν τις οργανώσεις τους, τα πολιτικά κόμματα καθώς και τα συνδικάτα, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του καπιταλισμού και των καταπολέμησαν. Επρόκειτο για έναν αγώνα μέσω των ηγετών. Εκείνοι που έκαναν στην πραγματικότητα τον αγώνα ήταν οι βουλευτές σε ακρόπολες των εργατών, ενώ γινόταν αποδεκτό ότι μετέταπται, εκείνοι που θα έφεραν πραγματικά σε πέρας το έργο της απαλλοτρίωσης των καπιταλιστών και της οικοδόμησης του νέου σοσιαλιστικού κόσμου ήταν οι πολιτικοί και τα στελέχη. Όπου ο μεταρρυθμισμός διαπότισε τα σοσιαλιστικά κόμματα, διαμορφώθηκε η πεποίθηση ότι με μια σειρά μεταρρυθμίσεων αυτά βαθμιαία θα αμβλύνανε και τελικά θα μετασχηματίζαν τον καπιταλισμό σε πραγματική κοινοπολιτεία. Αργότερα, στα τέλη του Α' Παγκόσμιου Πόλεμου, γεννήθηκαν μεγάλες ελπίδες για μια επικείμενη παγκόσμια επανάσταση υπό την καθοδήγηση του κομμουνιστικού κόμματος. Διακρύσθηκε της απόσταση υπακοή των εργατών στους ηγέτες κάτω από το νόμο της πειθαρχίας, αυτό το κόμμα πίστευε ότι ήταν σε θέση να γκρεμίσει τον καπιταλισμό και να εγκαθιδρύσει τον κατακόρυφο σοσιαλισμό. Τόσο στο σοσιαλιστικό όσο και στο κομμουνιστικό κόμμα καταγγέλλονταν τον καπιταλισμό και υπόσχονταν ένα καλύτερο κόσμο δίχως εκμετάλλευση, κάτω από την εξουσία τους. Έτσι, ακολουθήθηκαν από εκατομμύρια εργάτες, που πίστευαν ότι θα νικούσαν τον καπιταλισμό και θα απελευθερώναν το προληπτικό από τη σκλαβιά.

Τότε, αυτές οι ψευδαισθήσεις έχουν καταρρέει. Πρώτα απ' όλα, οι ψευδαισθήσεις σχετικά με τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός που αντι
μετωπίζουμε όχι μόνο δεν είναι αμβλωμένος, αλλά είναι ακόμα χειρότερος. Το βάρος της καπιταλιστικής ανάρθωσης υποχρεώνεται να το επωμίστει η εργατική τάξη κι έτσι αναγκάζεται να αγωνιστεί. Διαρκώς ξεφούν απεργίες. Μολονότι όμως είναι φαινομενικά επιτυχημένες, δεν κατορθώνουν να απομακρύνουν τη στέρηση και τη μιξέρια. Απέναντι στην πελάτρια δύναμη του καπιταλισμού, είναι πολύ αδύναμες για να μπορέσουν να προσφέρουν μια ανακούφιση.

Το ίδιο και οι ψευδαισθήσεις για τον κομματικό κομμουνισμό. Αλλάστε, αυτές ποτέ δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, εφόσον το Κ.Κ. ποτέ δεν έκρυψε την πρόθεσή του να εγκαθιδρύσει μια δεσποτική εξουσία επί της καθυστερημένης εργατικής τάξης. Ο στόχος αυτός είναι ριζικά αντίθετος προς τον στόχο των εργατών να γίνουν οι ίδιοι ελεύθεροι κυριάρχοι της κοινωνίας.

Υπήρχαν ακόμα ψευδαισθήσεις για τον σοσιαλισμό και τα συνδικάτα. Τώρα οι εργάτες ανακαλύπτουν ότι οι οργανώσεις τις οποίες θεωρούσαν κομμάτι του εαυτού τους ορθάνονται εναντίον τους σαν εξουσία. Τώρα βλέπουν ότι οι ηγέτες τους, οι πολιτικοί και συνδικαλιστές ηγέτες, τάσσονται στο πλευρό του κεφαλαίου. Οι εργατικές απεργίες είναι αγρείς απεργίες. Στην Αγγλία, το Εργατικό Κόμμα έχει αναλάβει τις κυβερνητικές λειτουργίες για λογαριασμό του καπιταλισμού που βρίσκεται σε ανάγκη, ενώ τα συνδικάτα έχουν ενσωματώθει σαν τμήμα του κρατικού μηχανισμού. Οπως είπε ένας ανθρακωρύχος κατά την απεργία του Γκράμβορπ σ’ένα δημοσιογράφο: «Ως συνήθως, εμείς είμαστε ενσωμένοι και οι πάντες είμαστε εναντίον μας».

Εδώ πράγματι βρίσκονται τα σημεία των νέων καιρών. Ολες οι παλίες δυνάμεις τάσσονται ενάντια στους εργάτες, καθοδηγώντας τους, κάνοντας καλοπίαντάς τους και τις περισσότερες φορές καταγγέλλοντάς τους και εξαπατώντας τους: οι καπιταλιστές, οι πολιτικοί, οι ηγέτες, τα στελέχη, το κράτος. Μόνο στον εαυτό τους μπορούν να στηρίξουν οι εργάτες. Αλλά μέσα στον αγώνα τους είναι άρρητα ενωμένοι, πιο άρρητα, πιο αδιάσπαστα απ’ό,τι στους παλιότερους αγώνες: η αλληλεγγύη τους τους σφυρηλατεί σαν ένα ενιαίο και συμπαγές σώμα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται μια προεικόνιση του μέλλοντος. Φυσικά, αυτές οι μικρές απεργίες δεν μπορούν να είναι τίποτα περισσότερο από μια διαμαρτυρία μια προειδοποίηση που φανερώνει τις διαθέσεις των εργατών. Η άρρητη ενότητα σε τέτοιες μικρές ομάδες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια υπόσχεση για το μέλλον. Για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση χρειάζονται μαζικές απεργίες.

Στη Γαλλία και στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση προσπάθησε να διορθώσει την καθήλωση των μισθών χωρίς να κατορθώνει να αποτρέψει την άνοδο των τιμών, έξοδασαν μαζικές απεργίες που τώρα πράγματι στρέφονται συνειδητά ενάντια στην κυβέρνηση και συνδυάστηκαν με σχυρότερες μορφές αγώνα, με καταλήψεις εργοστασίων και γραφείων σε πό οι εργάτες. Αλλά δεν επρόκειτο για καθαρή ταξική δράση των ερ
γατών· ήταν ταυτόχρονα και πολιτικός ελιγμός στα πλαίσια της κομματικής διαμάχης. Οι απεργίες διευθύνονταν από την Κεντρική Επτροπή των Συνδικάτων (CGT), όπου δέσποζε το Κομμουνιστικό Κόμμα και προ- ορίζονταν να χρησιμεύσουν σαν αντεπίθεση της ρωσικής πολιτικής ενά- ντια στις δυτικές κυβερνήσεις. Ετσι, είχαν εξαρχής μια εγγενή αδυναμί- α. Ο αγάνας εναντίον του ιδιωτικού κapitalismou πήρε τη μορφή της υ- ποταγής στον κρατικό κapitalismo. Κατά συνέπεια, του αντιάρθηκαν ό- σοι αποστέρησαν την κρατικοκapitalistikή εκμετάλλευση σαν χειρότερη κατάσταση. Ετσι, οι εργάτες δεν μπορούσαν να επιτύχουν μια πραγματική ταξική ενότητα. Η δράση τους δεν μπορούσε να φανεί σαν πραγματική μαζική ταξική δράση. Ο μεγάλος τους στόχος της ελευθερίας σκιαζόταν από την υποταγή τους στα κapitalistikά κομματικά συνθήκες.

Ο σφοδρός ανταγωνισμός που εμφανίστηκε στα τέλη του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τις δυτικές δυνάμεις, άλλαξε τη στάση των τάξεων απέναντι στον ρωσικό κομμουνισμό. Ενώ οι δυτικοί διανοούμενοι τάσο- νται στο πλευρό των κapitalιστών αφεντών τους ενάντια στη δικτατορία, μεγάλα τμήματα των εργατών βλέπουν και πάλι τη Ρωσία σαν σύμμαχό τους. Ετσι, η δυσκολία για την εργατική τάξη είναι σήμερα ότι παρασύ- ρεται στη διαμάχη των δύο παγκόσμιων δυνάμεων, που και οι δύο της εξουσίας και της εκμετάλλευσης, ενώ καταγγέλλουν την εκμετάλ- λευση στην άλλη πλευρά για να την κάνουν υπάκουο στον τους. Στον δυτικό κόσμο, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι πράκτορας του ρωσικού κρατικού κapitalismou, παρουσιάζεται σαν σύμμαχος και ηγέτης των εργατών εναντίον του κapitalismou της χώρας τους. Με υπομονετική, καθημερινή δουλειά στα πλαίσια των οργανώσεων, γαντζώθηκε στις ηγετικές διοικητικές θέσεις, δείχνοντας πάω μια καλοοργανωμένη μειοψηφία μπορεί να επιβληθεί στην πλειοψηφία. Αντίθετα από τους σο- σιαλιστικές ηγέτες, που είναι προσκολλημένοι στον κapitalismou της χώ- ρας τους, δεν διστάζει να προβάλει τα πιο ριζοσπαστικά αιτήματα για τους εργάτες, ώστε να κερδίσει έτσι την ευνοία τους. Στις χώρες όπου ο αμερικανικός κapitalismos διατηρεί στην εξουσία τις αντιδραστικότερες ομάδες, το Κ.Κ. τίθεται επικεφαλής των λαϊκών κινήματων, σαν μελλοντικός κυρίαρχος, για να τα μετατρέψει σε συμμάχους της Ρωσίας αν τυ- χόν επικρατήσουν. Αν στην ίδια την Αμερική οι εργατικές μάζες κατα- λήξουν σε μαζική δράση εναντίον ενός νέου πολέμου, το Κ.Κ. αμέσως θα προσχωρήσει στις γραμμές τους και θα επιχειρήσει να κάνει τη δρά- ση πιθανή πνευματικής σύγχυσης. Αντιστρόφως, ο αμερικανικός κapitalismos δεν θα αργήσει να παρουσιαστεί σαν ελευθερωτικός των υποδολομέ- μενων ρωσικών μαζών, επιδιώκοντας έτσι την υποστήριξη των Αμερικανών εργατών.

Αυτό δεν είναι μια τυχαία κατάσταση της σημερινής συγκυρίας. Η κapitalistikή πολιτική πάντοτε συνίσταται στη διαίρεση της εργατικής
τάξης με τη μετατροπή των εργατών σε οπαδούς δύο αντίπαλων κοινωνικών κομμάτων. Οι κοπιταλιστές νιώθουν ευντικτικό τις μι' αυτό τον τρόπο η εργατική τάξη γίνεται ανάσχυρη. Έτσι, όσο περισσότερο είναι ιδιώς οι δύο μερίδες των κερδοθηρούντων εκμεταλλευτών και θεσιοθηρούντων πολιτικών, τόσο περισσότερο τοιχίζουν τις συχνά παραδοσιακές τεχνιτές διαφορές τους με ηχηρά συνήθημα που πλασάρονται για θέματα αρχές. Έτσι, συνεβάλλει στην εισβολή της πολιτικής κάθε χώρας, ετσι συμβαίνει τάρα και στη διεθνή πολιτική ενάντια στην παγκόσμια εργατική τάξη. Αν ο κοπιταλισμός κατόρθωσε να εγκαθιδρύσει έναν «ευανεμένο κόσμο», σίγουρα θα ανακάλυπτε την ανάγκη να διασπαστεί σε δύο αντιμαχόμενα κομμάτια για να παρεμποδίσει την ενότητα των εργατών.

Ακόναντι σε αυτό, η εργατική τάξη χρειάζεται οξύνοια. Όχι μόνο τη γνάση της κοινωνίας και των διαδόχων της, αλλά και τη διαοικητική οξύνοια που πηγάζει από τις συνθήκες ζωής της, την ανεξαρτησία πλειοψηφίου της συμβάνται στην κρυσταλλική αρχή του ταξικού αγώνα για την ελευθερία. Τη στιγμή που οι δύο κοπιταλιστικές δυνάμεις προσπαθούν να κερδίσουν τις εργαζόμενες μάζες με τη δορυφόρη προπαγάνδα τους κι έτσι να τις διαιρέσουν, οι μάζες πρέπει να αντιληφθούν ότι ζε αυτές ανήκει το τρίτος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα για τη δική τους κυριαρχία στην κοινωνία.

Ο αγώνας εμφανίζεται σαν προέκταση των σημερινών περιορισμένων αποπειράτων τους να αντισταθούν. Μέχρι τώρα οι εργάτες χτυπούσαν χωριστά: όταν το ένα εργοστάσιο ή βιομηχανία κατέβαινε σε απεργία, οι άλλοι παρέμεναν θεατές, φαινομενικά αδιάφοροι. Αλλά έτσι το μόνο που κατόρθωνε ήταν να δημιουργήσουν μερικά προβλήματα στους κυβερνήτες, οι οποίοι στη χειρότερη περίπτωση τους κατευνάζει με μικροπαραχώρησεις. Από τη στιγμή τόσο μέχρι και τρέχοντας την προτάση δράσης, θα αρχίσουν να ορθώνουν την ταξική τους δύναμη ενάντια στην κρατική εξουσία. Μέχρι τώρα αφήνοντας να κατευθύνονται από τα κοπιταλιστικά συμφέροντα. Από τη στιγμή που θα κατανοήσουν ότι η άλλη και όχι λιγότερο προταρχική προπόθεση είναι να κρατάνε τη διεύθυνση στα δικά τους χέρια, μέσα των εκπροσώπων τους, των απορριματικών επιτροπών τους, των εργατικών συμβουλίων τους και δεν θα επιτρέπουν σε κανένα ηγέτη να τους καθοδηγεί, θα έχουν πια πάρει τον δρόμο προς την ελευθερία.

Σήμερα, είμαστε μάρτυρες των απαρχών της κατάρρευσής του κοπιταλισμού ως οικονομικού συστήματος. Αυτό δεν είναι ορατό σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά στην Ευρώπη, που είναι και η γενέτειρά του. Ο κοπιταλισμός έκανε την εμφάνισή του στην Αγγλία, στην Ευρώπη και σε ηλικία λαδιού απλάθηκε ακάθεκτα στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα οι επόμενες διεθνείς διπλωματικές μορφές για να αποσβήσει την καταστροφή και δείχνοντας στις ακ-
μάζουσες σήμερα νέες περιοχές του, την Αμερική και την Αυστραλία, που θα είναι το μέλλον τους.

Απαρχές της κατάρρευσης: εκείνο που θεωρούνταν ζήτημα του μέλλοντος, το περιορισμένο μέγεθος της υδρογείου σαν εμπόδιο για την παραπέταση του καπιταλισμού, ήδη αναφέρεται. Η αργή αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύπτει αυτή την πτώση, ενώ η βαθιά κρίση του 1930 δεν έχει υπερνικηθεί από μια νέα ευμερία. Αυτή η επιβράδυνση δεν είχε συνειδητοποιηθεί τότε από τους ανθρώπους: μπορούσε να γίνει αντιλήπτη μόνο εκ των υστέρων, από τα στατιστικά στοιχεία. Σήμερα, η κατάρρευση αποτελεί συνειδητό βίωμα: οι πλατείες μάζες του λαού την νιώθουν και την γνωρίζουν και προεπιθυμούν πανικόβλητες να βρουν μια διέξοδο.

Κατάρρευση ενός οικονομικού συστήματος: όχι ακόμα ενός κοινωνικού συστήματος. Οι παλιές εξαρτήσεις των τάξεων, οι σχέσεις μιας κυριαρχίας και μιας υποταγμένης τάξης, το θεμελιώδες γεγονός της εκμετάλλευσης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ. Για την εδραίωσή τους καταβάλλονται απεγνωσμένες προσπάθειες – μετασχηματισμός της οικονομίας που διέπεται από το τυχαίο σε σχεδιοποιημένη οικονομία, αύξηση του κρατικού δεσποτισμού, ενατικοποίηση της εκμετάλλευσης.

Απαρχές της κατάρρευσης ενός παλιού συστήματος: όχι ακόμα απαρχές της εμφάνισης ενός νέου συστήματος. Η εργατική τάξη βρίσκεται πολύ πίσω από την άρχουσα τάξη, όσον αφορά την αναγνώριση των αλλαγμένων συνθηκών. Ενώ οι καπιταλιστές δραστηριοποιούνται για τον μετασχηματισμό των παλιών θεσμών και την προσαρμογή τους σε νέες ισχυρίσεις, οι εργάτες παραμένουν πεισματικά προσκολλημένοι στα παλιά αισθήματα και ενέργειες και προεπιθυμούν να πολεμήσουν το κεφάλαιο, δίνοντας την εμπιστοσύνη τους σε όργανα του καπιταλισμού, σε συνδικάτα και κόμματα. Αναμφίβολα, οι άγριες απεργίες αποτελούν της πρώτης ενδείξεις νέων μορφών αγώνα. Αλλά μόνο όταν ολόκληρη η εργατική τάξη θα διαποτιστεί από τη νέα κατανόηση της σπουδαιότερης της αυτενέργειας και του αυτοκαθορισμού, θα ανοίξει ο δρόμος προς την ελευθερία.

Η κατάρρευση του καπιταλισμού είναι ταυτόχρονα κατάρρευση του παλιού σοσιαλισμού, επειδή ο σοσιαλισμός αποκαλύπτει σήμερα σαν μια ακόμα σκληρότερη μορφή καπιταλισμού. Ο σοσιαλισμός, όπως τον κληρονομίσαμε από τον 19ο αιώνα, ήταν η πίστη σε μια κοινωνική αποστολή των ηγετών και των πολιτικών: να μετασχηματίσουν τον καπιταλισμό σε ένα σύστημα διεθνούσμενος από το κράτος οικονομίας δίχως εκμετάλλευση, που θα παρήγαγε αφθονία για όλους. Ο άξονας της ταξικής πάλης των εργατών ήταν η έποιησή ήταν η μεταβιβάζοντας τη διακυβέρνηση στα χέρια αυτών των σοσιαλιστών, θα εξασφάλιζαν την ελευθερία τους. Γιατί δεν συνέβη κάτι τέτοιο; Επειδή το ρίζη μιας μυστικής ψήφου ήταν κο-
λός ασήμαντη προσπάθεια για να μετρήσει σαν πραγματικός ταξικός αγώνας. Επειδή οι σοσιαλιστές πολιτικοί βρίσκονται μονάχοι μέσα σ’ εξ’ ολόκληρο το καπιταλιστικό οικοδομήμα της κοινωνίας ενάντια στην τεράστια δύναμη της καπιταλιστικής τάξης που ήταν αφέντης του παραγωγικού μηχανισμού, ενώ οι εργατικές μάζες απλά τους παρακολουθούσαν, περιμένοντας από ένα τέτοιο μικρό απόστασμα να αναποδογυρίσει τον κόσμο. Τι άλλο ήταν δυνατό να κάνουν οι πολιτικοί παρά να διαχειρίζονται τις υποθέσεις με τον συνήθη τρόπο και να ελαφρύνουν τη συνείδησή τους, επαναφέροντας τις χειρότερες καταχρήσεις; Τώρα γίνεται αντίληπτο ότι ο σοσιαλισμός, με την εννοια της διευθυνόμενης από το κράτος σχεδιοποιημένης οικονομίας, σημαίνει τον κρατικό καπιταλισμό και ότι ο σοσιαλισμός, με την εννοια της χειροφέτησης των εργατών, είναι εφικτός μόνο με αλλαγή προσανατολισμού. Ο νέος προσανατολισμός του σοσιαλισμού είναι η αυτοδιεύθυνση της παραγωγής, η αυτοδιεύθυνση του ταξικού αγώνα, διαμέσου των εργατικών συμβουλίων.

Αυτό που αποκαλούν αποτυχία της εργατικής τάξης και που ανησυχεί πολλοί σοσιαλιστές, διδαχή, η αντίφαση αναμένεται στην οικονομική κατάρρευση του καπιταλισμού και την ανικανότητα των εργατών να αποκτήσουν την κυριαρχία και να εγκαθιδρύσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν είναι πραγματική αντίφαση. Οι οικονομικές αλλαγές μόνο βαθμίδες παράγουν αλλαγές νοστραπία. Οι εργάτες, διακαιδευγημένοι με την πιτσί της ανάλυση του σοσιαλισμού, χρησιμοποιούν από σύγχυση τάρα που βλέπουν πως το αποτέλεσμα είναι το ακριβός αντίθετο, μια πιο δυσβάστακτη σκληριά. Το να κατανοήσουν ότι ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός είναι τάρα και οι δύο θεωρίες υποδούλωσης, αποτελεί ένα δύσκολο έργο. Ο νέος προσανατολισμός χρειάζεται καιρό· ισας μόνο μια νέα γενιά θα τον κατανοήσει σ’ όλη του την έκταση.

Στα τέλη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, η παγκόσμια επανάσταση φαινόταν να βρίσκεται κοντά. Η εργατική τάξη ορθωνόταν γεμάτη ελπίδες και προσδοκίες ότι τώρα τα παλιά της άνεια θα εβγαίναν αληθινά. Ομοίως ήταν όνειρα μιας ατελούς ελευθερίας και δεν μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα, στα τέλη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, μόνο η σκληριά και η καταστροφή φαινόταν να βρίσκονται κοντά. Οι ελπίδες είναι πολύ μακρινές. Ομοίως ανυπολόγιστες ένα καθήκον, ο μεγάλος σκοπός της πραγματικής ελευθερίας. Ο καπιταλισμός ορθωνόταν να τον λαμβάνει από πριν σαν αφέντης του κόσμου. Η εργατική τάξη πρέπει να αναδειχθεί εισχυρότερη από πριν στον αγώνα της για την κυριαρχία στον κόσμο. Ο καπιταλισμός είναι βρει εισχυρότερος μορφές καταστολής. Η εργατική τάξη πρέπει να βρει και να χρησιμοποιήσει εισχυρότερες μορφές αγώνα.

Έτσι, αυτή η κρίση του καπιταλισμού θα γίνει ταυτόχρονα το ξεκίνημα ενός νέου εργατικού κινήματος.

Εναν αιώνα πριν, όταν οι εργάτες ήταν μια μικρή τάξη συνθήματος κατώτατων ατόμων, ακούστηκε το κάλεσμα: προληπτικοί άλλων των χωρών ενωθείτε! Δεν έχετε τίποτα να χάσετε εκτός από τις αλυσίδες
σας, έχετε να κερδίσετε έναν κόσμο. Εκτόσε, οι εργάτες έγιναν η μεγαλύτερη τάξη. Και έχουν ενωθεί- αλλά μόνο με ανολοκλήρωτο τρόπο. Μόνο σε ομάδες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, όχι ακόμα σαν μια συμπαγής ταξική ενότητα. Μόνο επιφανειακά, στις εξωτερικές μορφές, όχι ακόμα στη βαθύτερη ουσία. Και εξακολουθούν να μην έχουν τίποτα να χάσουν εκτός από τις αλυσίδες τους - οτιδήποτε κι αν έχουν δεν μπορούν να το χάσουν με τον αγώνα, αλλά μόνο με την πειθήνια υποταγή. Και ο κόσμος που μέλλει να κερδίσει αρχίζει να γίνεται αντιληπτός, έστω και αμυντικά. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να σχηματιστεί η εικόνα ενός ξεκάθαρου σκοπού, για τον οποίο να ενωθούν. Επειδή, οι οργανώσεις τους έγιναν τελικά εργαλεία του καπιταλισμού. Τώρα ο σκοπός γίνεται σαφής. Ενάντια στην εντονότερη καταδυνάστευση της διευθυνόμενης από το κράτος σχεδιοποιημένης οικονομίας του νέου καπιταλισμού, ορθώνεται αυτό που ο Μάρξ αποκαλούσε συνένωση των ελεύθερων και ίσων παραγωγών. Επειδή, το κάλεσμα για ενότητα πρέπει να συμπληρωνείται από μια υπόδειξη του σκοπού: Πάρτε τα εργοστάσια και τις μηχανές! Επιβάλλετε την κυριαρχία σας στον παραγωγικό μηχανισμό! Οργανώστε την παραγωγή μέσω των εργατικών συμβουλίων!
"Ο όρος "εργατικά συμβουλιά" δεν υποδηλώνει μια μορφή οργάνωσης καθορισμένη και επεξεργασμένη μια για πάντα, της οποίας θα απέμενε μονάχα να τελειοποιηθούν οι λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια αρχή, για την αρχή της εργατικής αυτοδιευθύνοντας των επιχειρήσεων και της παραγωγής. Η υλοποίηση αυτής της αρχής κατά κανένα τρόπο δεν περνάει μέσα από μια βεβηρική συζήτηση γι' αυτό τους καλύτερους τρόπους εφαρμογής. Είναι ζήτημα πρακτικής πάλης εναντίον του καπιταλιστικού μηχανισμού εξουσίας... Τα εργατικά συμβουλία εκφράζουν την ταξική πάλη... την επαναστατική δράση εναντίον της κρατικής εξουσίας...

Επομένως, η ιδέα των εργατικών συμβουλίων δεν έχει καμία σχέση μ' ένα πρόγραμμα πρακτικών μέτρων - το οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί αύριο ή του χρόνου. Είναι απλώς και μόνο ενα κατευθυντήριο νήμα για τον μακρόχρονο και σκληρό αγώνα της χειροφέτησης, τον οποίο η εργατική τάξη εξακολουθεί να έχει μπροστά της."