**Из показания рабочего Александровского прииска П. П. Лебедева комиссии сенатора Манухина по расследованию причин забастовки на Ленских приисках**

6 июня 1912 г.

Я нанялся горнорабочим на Александровский прииск Ленского товарищества 6 июня 1911 г. по общему договору и за все время моего пребывания на приисках с Александровского прииска переводим на другие не был. Работал я поденно и отрядно, зарабатывал в месяц от 30 до 45 руб.

29 февраля 1912 г. забастовал Андреевский прииск, а 2 марта-Александровский, причем забастовали все рабочие приисков сразу. Я про себя говорю, что все равно, была бы общая забастовка или нет, но я бы, в силу тяжелых условий работы и жизни на приисках, не вышел бы на работу. С Андреевского прииска на Александровский при начале забастовки рабочие не приходили и не уговаривали последних забастовать, а узнали рабочие Александровского прииска про забастовку по слухам и тогда забастовали сами в силу сложившихся условий жизни.

Причинами начавшейся забастовки были следующие обстоятельства: работа после свистка в обед и вечером в течение получаса или 40 минут; плохое помещение для рабочих-очень холодное; освещение за счет рабочих; баня в 1,5 версты, полы в казармах корявые, потолок с подпорками; плохие припасы - тухлая рыба, лук и картофель наполовину гнилые, дурное мясо, непросеянный хлеб, отпуск служащим мяса хорошего качества, а рабочим дурного при одинаковой цене; отсутствие сушилок для сушки мокрой одежды, одежда сушится тут же около плиты, где приготовляется еда; принуждение раннего выхода на работу, так я должен был приходить на раскомандировку в 4 часа 30 минут утра, а оканчивал работу в 7 часов вечера; грубое обращение служащих, постоянно ругаются матерной бранью; посылка рабочих на такие работы, которые угрожают опасностью их жизни, так, например, от плохой настилки шпал (при работе на отвале) у меня и других 4 рабочих сорвалась раз вагонетка, нагруженная породою, и я полетел вместе с нею под отвал, причем получил ушибы; расплата талонами на магазин, а не деньгами, которых выдавали обыкновенно только одну треть того, что просил рабочий выдать. Талоны выдавались именные. При покупке в магазинах товарищества товаров за наличные деньги их отпускали дешевле, чем при расплате талонами; плохая медицинская помощь и отказ в ней, так, например, когда я упал под отвал и получил ушиб в спину, то врач, меня осматривавший, сказал, что я здоров и отказал мне в выдаче лекарств; запрещение покупать что-либо на стороне, за это промысловое управление угрожало расчетом.

2 марта утром на Александровский прииск приехали Теппан, начальник 2-й дистанции Савинов, инженер Савельев и урядник Каблуков и предложили рабочим избрать из своей среды выборных для переговоров и выработать требования. От рабочих Александровского прииска был избран я и еще 9 других, которых я не знаю. В течение 2 и 3 марта рабочие призывали меня к ним и заявляли мне свои жалобы, которые я записывал я книжечку. 4 марта выборные рабочие должны были представить Теппану, по его требованию, жалобы рабочих и этого числа как выборные, так и рабочие Александровского прииска отправились к Народному дому, куда собрались и выборные, и рабочие с других приисков. В Народном доме было битком набито рабочих и там читали требования, причем почти что все они были совершенно одинаковы. Затем все требования были сведены к одному и это последнее было отнесено тремя выборными Теппану. Были выработаны 18 пунктов требований, из которых я теперь помню: увеличение заработной платы на 30%, 8-часовой рабочий день, непринуждение женского труда, отдельное размещение холостых от женатых, освещение казарм за счет товарищества, улучшение пищи, вежливое обращение и увольнение служащих с ведома рабочей комиссии. Промысловое управление не согласилось на увеличение заработной платы, на 8-часовой рабочий день и на увольнение некоторых служащих [товарищества].

Таким образом, соглашения достигнуто не было, и забастовка продолжалась. 4 апреля днем толпа рабочих с Андреевского прииска, около 700 человек, пришла на Александровский, и несколько человек из нее подошли к рабочим Александровского прииска и сказали, что рабочие Андреевского прииска согласились между собою пойти на Надеждинский к начальству подать прошение, на выдачу припасов семейным по числу их семейства, а не как холостым, как это тогда делалось, и просить, кроме того, об освобождении арестованных. Тогда рабочие Александровского прииска, прочитав прошение, решили пойти с андреевскими рабочими на Надеждинский прииск. Рабочие с того и другого прииска смешались между собою и пошли дорогою, вытянувшись в длинную линию. Я шел в передних рядах. Ни камней, ни палок у рабочих в руках не было. При приближении к Народному дому дорога шла между изгородью и штабелями дров. Саженях в 100 от Народного дома на дорогу, по которой шли рабочие, выходит дорога с Надеждинского прииска и, свернув на эту последнюю, рабочие увидели бежавшего им навстречу инженера Тульчинского. Саженях в 70 от этого места были выстроены поперек к Народному дому войска, как мне казалось, в один ряд. Тульчинский, подбежав к рабочим, спросил их, что им нужно и зачем они пришли. Тогда рабочие объяснили ему, зачем они пришли, и подали ему свои прошения. Тульчинский, взяв прошения, сказал, что он знает, что в них написано, что это будет удовлетворено и что рабочие должны разойтись по казармам, а не то в них будут стрелять. Тогда какой-то молодой рабочий взобрался на штабель дров и начал говорить сидевшим и стоявшим рабочим, что Тульчинский сказал расходиться по домам и что требования будут удовлетворены. В это время раздался первый залп, после которого Тульчинский и рабочие легли на землю. Затем Тульчинский вскочил и крикнул по направлению к войскам, махая фуражкой: "Николай Иванович, что вы делаете, зачем стреляете в народ, ведь это не бараны!" Через несколько секунд после первого залпа последовал второй и затем третий, причем Тульчинскня после каждого вскакивал и кричал, чтобы перестали стрелять. Звук от выстрелов сливался не в один гул, а производил такое впечатление, будто палкой провели по тыну. После того, как кончили стрелять, кто-то из стоявших вблизи войска крикнул: "Разойдись, а то и оставшихся перебьем!", после чего рабочие разошлись по казармам.

Петр Потапов Лебедев.

ГАИО, ф. 600, оп. 1, д. 3, лл. 132-133. Заверенная копия. Машинопись.