[YYYY-MM-DD…] ne agrāk par

[…YYYY-MM-DD] ne vēlāk par

LKP\_LKJS\_Vidienas\_org – LKP Vidienas organizācija un LKJS Vidienas organizācijas

LKP\_kareivju\_org – LKP kareivju organizācija

SP\_CK – Sarkanās Palīdzības Centrālā komiteja

SP\_Riga\_committee – Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

LKJS\_Riga\_committee – LKJS Rīgas komiteja

LKP\_CK\_Sieviesu\_centrs – LKP CK Sieviešu centrs

LKP\_LKJS\_Zemgales\_org\_Jelgavas\_committee – LKP Zemgales apgabala organizācijas Jelgavas komiteja un LKJS Zemgales apgabala organizācijas Jelgavas komiteja

LKP\_LKJS\_Ventspils\_committee – LKP Ventspils rajona komiteja un LKJS Ventspils rajona komiteja

id: 1

file\_name: revl-n001-LKP\_LKJS\_Vidienas\_org-[1934-01-11…].txt

title: LKP un LKJS Vidienas organizācijas lapiņa par darbaļaužu smago stāvokli kapitālistiskajās zemēs, ar aicinājumu darbaļaudīm organizēties cīņai par savām ekonomiskajām un politiskajām prasībām, par Padomju Latviju

author: LKP Vidienas organizācija; LKJS Vidienas organizācija

date: [1934-01-11…]

print\_run: 5000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 9–10.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Vienotā revolucionārā frontē!

DARBU UN MAIZI! BRĪVĪBU UN VAĻU!

Jau piektā krīzes ziema. Bezdarbs un bads. Miljoniem cilvēku mirst bada nāvē vai, bada spiesti, dodas pašnāvībā. Bet tanī pat laikā spīķeri pilni ar visdažādākām pārtikas vielām. Vēl vairāk. Tās sagāž jūrā un atdod uguns liesmām. Lai runā fakti. Bostonas palīdzības komiteja publicē, ka pagājušā gadā kapitālistiskās valstīs bada nāvē miruši un, bada spiesti, izdarījuši pašnāvību 3,6 milj. cilvēku. Turpretim, lai uzturētu un paceltu preču cenas, iznīcināti 2,5 milj. kg cukura, 1,4 milj. kg gaļas, 267 500 maisu kafijas, 400 000 vagonu labības un 144 000 vagonu rīsa. Protams, šie skaitļi nav pilnīgi. Tie nāk no iestādes, kura nav ieinteresēta visā kailumā atklāt kapitālistiskās sistēmas slepkavas seju. Taču arī tas pats mazumiņš runā ļoti skaidru valodu.

Bet būs maldīgi, ja domāsiet, ka tas tā tikai citās zemēs. Tikpat liels bezdarba un bada posts ir arī Latvijā. Bet, kā citur, arī te tiek pieliktas visas pūles, lai šo postu «likvidētu». Šinī sakarībā tautas labklājības ministrs izdevis jaunus bezdarbnieku reģistrācijas noteikumus. Un proti: 1) bezdarbniekus reģistrē tikai tad, ja izbeigti lauku darbi un tad tikai atsevišķās vietās; 2) reģistrēšanās tiesības ir tikai tiem, kuri pēdējo divu gadu laikā nodzīvojuši attiecīgā pilsētā vismaz vienu gadu; 3) reģistrē tikai ģimeņu galvas; 4) no bezdarbniekiem strīpo kuru katru, kas nav spējīgs vai negrib par dažiem desmit santīmiem dienā salt mežā vai grants rakšanas darbos, kā arī tos, kas negrib ļauties sevi nodot verdzībā lauku budžiem. Taču šāda bezdarba un posta «likvidēšana» ir darbaļaužu izsmiekls. Izsmiekls un buržuāzijas nevarība kapitālistiskās sistēmas rāmjos likvidēt šai sistēmai piemītošās pretrunas.

Ko darīt?

Nav vairs divu domu, ja jūs, bezdarba un bada postam pakļautie Latvijas darbaļaudis, negribat sevi atdot pamazām bada nāvei, jums jāgatavojas cīņai. Grūtai un neatlaidīgai revolucionārai cīņai. Jums jāsatriec kapitālistiskā sistēma, tā sistēma, kura ar savām iekšējām pretrunām gulstas uz jūsu darba cilvēku pleciem. Bet, lai to veiktu, jums jau šodien jācīnās pret ikkatru buržuāzijas uzbrukumu, reizē norobežojoties no sociāldemokrātu līderu nodevīgās politikas, kura nesola neko citu kā to pašu fašisma asiņaino slaktūzi, kurp tā sistemātiski visus šos gadus ievadīja Vācijas un Austrijas darbaļaudis. Pastāvot bezdarbam, neatliekot ne minūti, jums jāorganizējas bezdarbnieku grupās. Tas jādara visur: biržās, sabiedriskos darbos, lauku pagastos, dzīves vietās. Dariet to kopā ar sociāldemokrātu strādniekiem. Izvēliet bezdarbnieku komitejas, cīnieties par savu vēlēto orgānu atzīšanu un legalizēšanu. Sasauciet bezdarbnieku masu sapulces un konferences. Apspriediet tur bezdarbnieku stāvokli un prasības un organizējiet revolucionāru uzstāšanos. Organizējiet labi sagatavotus ekonomiskus un politiskus streikus sabiedrisko darbu vietās. Gatavojieties uz visas Latvijas bezdarbnieku dienu. Neļaujiet valdībai ar policiju un špikiem izrēķināties ar revolucionāriem cīnītājiem, kas organizē un vada bezdarbnieku uzstāšanos. Organizējiet stipras pašaizsardzības grupas. Meklējiet sakarus ar nelegālo Komunistisko partiju un komunistisko jaunatni.

Par darbu un maizi!

Par brīvību un varu!

Pret fašismu un sociālnodevējiem!

Pret buržuāzijas diktatūru!

Par proletariāta diktatūru!

Par Padomju Latviju!

Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienības Vidienas organizācijas izdevums.

id: 2

file\_name: revl-n002-LKP\_kareivju\_org-[1934-01-11…].txt

title: No LKP kareivju organizācijas lapiņas ar kareivju prasībām un aicinājumu izdienējušiem kareivjiem. kopā ar revolucionāro strādniecību cīnīties par padomju varu Latvijā

author: LKP kareivju organizācija

date: [1934-01-11…]

print\_run: 1500

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 11–12.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

VISIEM DARBA KAREIVJIEM!

Biedri kareivji! Latvijas saimniecību krīze ir novedusi galīgā sabrukumā. Darbaļaužu lielākā daļa atrodas trūkumā un badā. Bezdarbnieku armija pilsētās un uz laukiem pārsniedz 160 tūkstoš cilvēku. Darbaļaudis mostas pret verdzisko kapitālisma iekārtu. Valdība... vajā revolucionāro strādniecību un rosīgi gatavo asiņaino fašisma diktatūru. Zemnieku savienības satversmes grozīšanas projekts ar «labojumiem» tiks pieņemts.

Latvijas buržuāzija ciešā sadarbībā ar kaimiņvalstīm, zem Anglijas un Vācijas vadības, gatavojas karam pret Padomju republiku. Baltijas valstu blokā tiek iesaistīta arī Zviedrija. Ārlietu ministrs Salnais brauc uz Vāciju saņemt instrukcijas un uz Zviedriju un Somiju — apspriesties. Igaunijas un Latvijas ģenerāļi aicina tautu pabalstīt bruņošanos. Kara briesmas ir vistuvāk kā jebkad.

Darba kareivji! Arī armijas fašizācijai piegriež nopietnu vērību. Virsnieki atklāti slavina «stingro varu». Kareivjus — fašisma piekritējus visādi atbalsta. Par mazāko pretrunu un niecīgu pārkāpumu mūs bargi soda. Slikti tiekam ārstēti, dod sliktu ēdienu utt.

Uzstādīsim mūsu ikdienišķās prasības un pieprasīsim to izpildīšanu. Neizpildīšanas gadījumā atteiksimies izpildīt pavēles.

Biedri, mēs tak dienam «tēvijas» labā vairāk kā 11 mēnešus. Ko mums dod Latvijas «demokrātija»? Mūsu vecāki, brāļi un māsas cieš trūkumu un badu. Pēc armijas arī mēs būsim bez darba un maizes. Iepriekš atstāt armiju, organizēsimies un pieprasīsim no pulka priekšniecības izpildīt sekojošas mūsu prasības:

1. Armiju atstājot, izsniegt katram vienreizēju naudas pabalstu no 50 līdz 75 latiem.

2. Izsniegt jauno civilo apģērbu un apavus.

3. Izdienējušus kareivjus nekavējoši apgādāt ar darbu.

4. Armiju atstājot, apgādāt uz vairākām dienām ar pārtiku.

5. Trūcīgo kareivju ģimenes atsvabināt no nodokļiem un no valsts apgādāt ar pārtiku, malku u. c. Pārbraucot mājās, cīnīsimies plecu pie pleca kopā ar revolucionāriem strādniekiem!

Iesim zem Kompartijas vadības pret fašismu un karu, par padomju varu. Padomju valdība visiem darbaļaudīm nodrošinās patiesās biedrošanās, preses, sapulču u. c. politiskās brīvības. Atjaunos rūpniecību, un visiem būs darbs. Darba zemniecībai tiks atlaisti visi parādi, nodrošinās ar zemi un inventāru.

Lai dzīvo strādnieku, darba zemnieku un kareivju vienotā. fronte pret fašismu! ...

LKP kareivju organizācija

id: 3

file\_name: revl-n003-SP\_CK-[…1934-01-21].txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības CK lapiņa, kas veltīta V. I. Ļeņina, K. Lībknehta un R. Luksemburgas piemiņai, ar aicinājumu darbaļaudīm cīnīties pret fašisma draudiem un palīdzēt politieslodzītajiem

author: LKP kareivju organizācija

date: […1934-01-21]

print\_run: ?

typography\_name: «Sarkanās Palīdzības» spiestuve

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 12–14.

text:

[Visu zemju proletārieši, savienojieties!]

BIEDRI, LATVIJAS DARBAĻAUDIS!

1934. g. 21. janvārī paiet 10 gadi kopš lielākā krievu proletariāta vadoņa Ļeņina nāves dienas. Ļeņina vadībā krievu proletariāts uzvarēja Oktobra revolūcijā. Viņš iemācīja proletariātam, kā saņemt varu savās rokās un kā viņu noturēt un nostiprināt, viņš parādīja Krievijas darbaļaudīm ceļu uz sociālismu un sociālistisko celtniecību.

Kaut gan ģeniālais starptautiskā proletariāta vadonis ir miris, tomēr viņa uzsāktais darbs tiek turpināts: pirmā piecgade sociālistiskā celtniecībā ir nobeigta un iesākta jau otrā piecgade Padomju Savienība, viena sestā daļa no zemeslodes, ir vienīgā zeme, kur nav bezdarba, krīzes, vienīgā zeme, kur darbaļaužu sociālais un kulturālais līmenis strauji aug.

Turpretim visās kapitālistiskajās zemēs, kā arī Latvijā krīze ar katru dienu vairāk padziļinās, plašās darbaļaužu masās un sīkpilsonībā trūkums un posts aug arvienu lielāks, aug arī līdz ar to nemiers un neapmierinātība, kas apdraud buržuāzijas varu. Buržuāzija, lai noturētu varu savās rokās, ieved fašistisko diktatūru, lai plašo masu nemieru apslāpētu ar balto teroru. Vienīgo izeju no krīzes buržuāzija redz jaunā asiņainā pasaules karā.

1934. g. 15. janvārī paiet 15 gadi, kad zvēriski tika noslepkavoti Vācijas proletāriskie vadoņi Kārlis Lībknehts un Roza Luksemburga. Viņi krita no Vācijas s.-d. līdera Noskes rokaspuišu rokām. Arī tagad katru dienu Vācijā tiek slepkavoti strādnieki, kuri turpina Kārļa Lībknehta un Rozas Luksemburgas uzsākto darbu. Tikai starpība ir tā, ka tagad darbaļaužu slepkavošanu izdara nevis s.-d. līderu Šeidemaņa-Eberta, Noskes rokaspuiši, kas 1919. g. paspēja noslepkavot 20 tūkstošus strādnieku un matrožu, 1921.—1923. g. arī krita no tām pašām rokām milzums strādnieku, bet tagad to izdara Gēringa-Hitlera un s.-d. ielikteņa Hindenburga bendes.

Tā pati Vācijas s.-d. partija, kas lika noslepkavot Vācijas proletariāta vadoņus Kārli Lībknehtu un Rozu Luksemburgu, vezdama «mazākā ļaunuma» politiku, nodeva Vācijas proletariātu asiņainā Hitlera terora varā.

Vācijas Sarkanā Palīdzība tiek vajāta, tāpat kā pārējās strādnieku revolucionārās organizācijas Vācijā. Viņas aktīvākie biedri ir tūkstošiem sabāzti cietumos un koncentrācijas nometnēs, tomēr Vācijas Sarkanā Palīdzība izpilda savu pienākumu pret asiņainā fašisma terora upuriem.

Vācijas cietumos un koncentrācijas nometnēs ir ieslodzīti desmitiem tūkstoši strādniecības cīnītāju. Hitlera asiņainā valdība var lepoties ar 50 nāves sodiem, kuru skaits ar katru dienu aug. Desmitiem tūkstošu vidējo slāņu, inteliģencei ir ņemta iespēja dzīvot. Ebreju vajāšanas, desmiti tūkstoši, kuri savas pārliecības dēļ ir dabūjuši emigrēt, zinātnisko vērtību iznīcināšana — tāda ir hitleriešu valdīšanas 10 mēnešu bilance.

Bet Vācijas proletariāts un visi antifašistiskie darbaļaudis nav aizmirsuši Kārli Lībknehtu un Rozu Luksemburgu, viņi, neskatoties uz šausmīgo teroru, revolucionāro organizāciju vadībā turpina cīņu.

Pieminot mūsu mirušos proletariāta vadoņus, mēs nedrīkstam aizmirst fašistu noslepkavotos upurus Bulgārijā, Polijā, Indoķīnā, Ķīnā u. c. koloniju zemēs.

Biedri Latvijas darbaļaudis! Arī pie mums trako fašistu terors. Latvijas cietumi līdz pēdējai iespējai ir pārpildīti ar revolucionāriem strādniekiem, priekš viņiem un arī pārējiem neapmierinātiem tika ievests važu režīms, ar ko varētu pat lepoties bijusī cara valdība. Strādnieku-zemnieku vēlēto pārstāvju apcietināšana ir arī solis tuvāk atklātai fašistiskai diktatūrai, arī 3 strādnieku noslepkavošana: — Gaiļa, Smiltēna, Levina — ir mūsmāju fašistu roku darbs. Lai varētu noslepkavot daudz plašākos apmēros Latvijas bezdarbā un badā novārdzinātos strādniekus, buržuāzija nodibināja atklātas fašistu bandas, kā «Pērkoņkrustu», leģionārus, karlsoniešus. Lai maldinātu Latvijas darba tautu, buržuāzija rāda, it kā viņa vestu cīņu ar atklātam fašistu bandām, jo Latvijas darba tauta viņās redz vācu baronu rokaspuišus.

Katrs daudzmaz apzinīgs Latvijas darba cilvēks saprot, ka Latvijas buržuāzija strauji soļo Hitlera pēdās, bet ko dara tie, kas saucas arī par strādniecības aizstāvjiem. Arī viņi ir gājuši un iet tos pašus ceļus, ko Vācijas un pārējo zemju s.-d. līderi.

1919. g. viņi nebija vis revolucionāro strādnieku rindās, bet kopā ar Latvijas buržuāziju un vācu baronu karaspēku — landesvēru. Tātad savu kolēģu Noskes-Šeidemaņa pēdās.

Arī tagad mūsu balamutes menderi-buševici tālāk par tukšo draudēšanu ar ģenerālstreiku netiek un arī netiks, jo viņi tak nevar neko Latvijas strādniecībai parādīt, ko konkrētu viņi ir darījuši fašisma uzbrukuma gadījumos, kā važu likuma, strādnieku-zemnieku [saeimas] frakcijas aresta utt. gadījumos.

Latvijas s.-d. līderi var uzrādīt savos darbos, ka progresīvo sodu režīmu cietumos, kara lauka tiesas, ko viņi ieveda it kā priekš fašistiem, bet izbaudīt tos dabūja revolucionārā strādniecība.

Latvijas darba tauta! Vislabākā piemiņa proletariāta mirušiem vadoņiem būs asa un nesaudzīga cīņa pret Latvijas un arī citu zemju fašismu.

Atbalstiet morāliski un materiāli Latvijas u. c. zemju fašisma upurus!

Visreālāko atbalstu jūs viņiem sniegsiet, stājoties Latvijas Sarkanās Palīdzības rindās.

Katrs santīms, ko jūs ziedosiet, ir cīņa pret balto teroru!

Nost intervences gatavotājus pret SPRS!

Lai dzīvo strādnieku-zemnieku valsts Padomju Savienība!

Nost s.-d. līderus, fašistu sulaiņus!

Nost atklātos fašistus, strādniecības slepkavotājus!

Nost maskotos fašistus, bļodniekus, ulmaņus, kas Latvijas darba tautu grib pārdot Hitlera baroniem!

Latvijas Sarkanās Palīdzības Centrālā Komiteja

id: 4

file\_name: revl-n004-LKP\_CK-[…1934-01-30]-[1934-02].txt

title: LKP CK aicinājums bezdarbniekiem organizēties cīņai par ekonomiskā un tiesiskā stāvokļa uzlabošanu

author: LKP CK

date: […1934-01-30]; [1934-02]

print\_run: 3000; 10000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 15–17.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BEZDARBA STRĀDNIEKI PILSĒTĀS UN UZ LAUKIEM BEZDARBA INTELIĢENCE!

BIEDRI!

Neklausiet meliem par krīzes un bezdarba izbeigšanos! Latvijas pilsētās un laukos ir desmitiem tūkstošu bezdarbnieku, kopā ar ģimenes locekļiem vairāki tūkstoši cilvēku, kuri dzīvo badā vai. pusbadā. To starpā vairāk kā trešā daļa darba jaunatnes un 8—9000 inteliģentu. Trekna un bagāta dzīve ir tikai fabrikantiem, tirgotājiem, pelēčiem, spiegiem un ministriem, s.-d. un fašistu līderiem! Turpretim buržuāzija un visas viņas partijas līdz ar sociāldemokrātiem 15 gados un sevišķi krīzes piektā gada ziemā pierāda, ka viņi nav bijuši, nav un nebūs spējīgi nodrošināt darbu un maizi Latvijas strādniekiem. Viss, ko tie solījuši, ir bijis meli un viltus. Īstenība — pirmskara lielās fabrikas drupās, pustukšas: Ostas un dzelzceļi. Īstenība — tūkstošiem kvalificēto Latvijas. strādnieku sadzīti purvos, mežos, kūdras un kanālu rakšanas darbos — pie spaidu darbiem. Īstenība — terors, izslēgšana no sarakstiem, neganti meli par bezdarbnieku it kā rijīgumu utt. Pie: jums lien fašisti, karlsonieši, demcentristi, Zemnieku savienība: ar satversmes grozīšanām. Neticiet, ka tie nesīšot atdzimšanu, darbu un maizi. Viņi grib uzsēdināt jums uz kakla hitleriešus un: baronus. Tie grib uzsākt intervenci pret Padomju Savienību. Nost ar tiem! Vienīgi padomju vara ir spējusi iznīcināt bezdarbu. Tikai sociālisms ir spējis dot darbu un maizi. Tur rūpniecība tagad četrreiz lielāka kā pirms kara. Ja arī Latvijā būtu padomju vara, tad mums būtu pirmskara 120000 strādnieku vietā nodarbināts vismaz 300 000. Būtu pilna darba visās agrākās fabrikās. un klāt desmitām jaunas. Tikai Komunistiskā partija un padomju Vara, tikai proletāriskā revolūcija spēs satriekt buržuāzijas diktatūru, vergu darbus un nodrošināt darbu, maizi un brīvību.

Šis ceļš ir tik skaidrs, ka par to vairs nevar būt šaubu. Latvijas Komunistiskā partija var droši apņemties un apņemas. likvidēt bezdarbu un apgādāt ar darbu un maizi visīsākā laikā pēc valsts varas iekarošanas. Fašistu un sociāldemokrātu programma ir meli un krāpšana. Turpretim padomju vara, atņemot buržuāzijai fabrikas, bankas, transportu, ciešā sadarbībā ar pārējo Padomju Republiku Savienību, nevienu brīdi nekavējoties, uzsāks darbus pilnos apmēros visos Latvijas uzņēmumos. Ceļot jaunas fabrikas, dodot darbu Latvijas dzelzceļiem, ostu strādniekiem, jūrniekiem, amatniekiem. Viņai tas pilnīgi pa spēkam. Padomju valdība nekavējoši dos darbu visiem darba spējīgiem un apgādās ar pienācīgu atbalstu visus darba nespējīgos. Tādā kārtā likvidējot uz visiem laikiem bezdarbu, badu un postu. Nost ar šaubām! Nost ar fašistu un sociāldemokrātu demagoģiju. Strādnieku šķiru, visus apspiestos un izsūktos spēj glābt tikai Padomju valdība. Cīņas par to ir bezdarbnieku kustības programmas pamata akmens. Vadoties no tā, kā arī no bezdarbnieku tūlītējām vajadzībām, Latvijas Kompartija aicina noraidīt fašistu un sociāldemokrātu viltus partijas programmas un cīnīties vienotā revolucionārā frontē. Visiem darbaļaudīm, darba jaunatnei!

1. Par visu bezdarbnieku reģistrēšanās ierobežojošo noteikumu «atcelšanu, kategoriju likvidēšanu un visu bezdarbnieku — pieaugušo un darba jauniešu, visu ģimenes locekļu reģistrēšanu kā pilsētā, tā uz laukiem. 2. Par nekavējošu vienreizējo pabalstu izsniegšanu no valsts un pašvaldības līdzekļiem visiem bezdarbniekiem pilsētās un uz laukiem Ls 50 apmērā. 3. Par visu bezdarbnieku atsvabināšanu pilsētās un uz laukiem no īres maksas. Pārtraukt viņu izlikšanu no dzīvokļiem. Apgādāt visus bezdarbniekus ar bezmaksas kurināmo: malku un oglēm, satiksmi, apgaismošanu un pirtīm. 4. Par visu bezdarbnieku [apgādāšanu ar] drēbēm, apaviem, mācības līdzekļiem. 5. Par sabiedrisko ēdnīcu ierīkošanu, bezdarbnieku un viņu ģimenes locekļu bezmaksas ēdināšanu 3 reizes :dienā. Šo ēdnīcu pārvaldīšanu nodot pašu bezdarbnieku vēlētu komiteju rokās. 6. Par bezdarbnieku un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu un apdrošināšanu slimokasēs uz valsts un uzņēmēju rēķina. 7. Nekavējoši pārtraukt spaidu sūtīšanu spaidu darbos. Nekavējoši uzņemt atpakaļ visus no darba apgādes izslēgtos bezdarbniekus. 8. Nost ar jebkādām birokrātiski ieceltām bezdarbnieku lietu komitejām. Izvēlēt šīs komitejas uz visplašākiem demokrātiskiem pamatiem no pašu bezdarbnieku vidus. Nost ar bezdarbnieku terorizēšanu sabiedrisko darbu vietās. 9. Par darba algas pacelšanu visos sabiedriskos darbos līdz Ls 4 dienā un kārtīgu algas izmaksu. Mēs prasām piemērotu apavu un apģērbu izsniegšanu, apgādāšanu ar labiem un lētiem produktiem, siltiem dzīvokļiem darba vietu tuvumā, stingras darba aizsardzības organizēšanu. 10. Mēs prasām visu strādnieku apdrošināšanu pret bezdarbu uz valsts un uzņēmēju rēķina, atbrīvot visus algas strādniekus no jebkādām iemaksām. Apdrošināšanas lietu vadību nodot pašu strādnieku, strādājošo un bezdarbnieku vēlētu orgānu rokās: kamēr tas nav izvests — izsniedzams pabalsts Ls 3 dienā katram bezdarbniekam, bet nepilnu laiku strādājošiem līdz pilnas algas apmēriem. 11. Pret algu nosišanu strādājošiem, par algas pacelšanu un kārtīgu izmaksu. Par vienādu darbu — vienādu algu. Par 7 stundu darba dienu pieaugušiem, 6 stundas jauniešiem līdz 18 gadiem, nesamazinot darba algu. 12. Pret uzņēmumu slēgšanu! Slēgšanas gadījumā izmaksāt visiem strādniekiem 2 mēnešu algu uz priekšu!

Neklausiet buržuāzijas un viņas sociāldemokrātu melus, ka Šai prasību izvešanai nav līdzekļu. Spiegu un policistu uzturēšanai, kara gatavošanai pret SPRS, piemaksām lauksaimniekiem par sviestu, bekonu un labību, aizsargiem, cara pensionāriem un koruptantiem, lūk, tiek tērēts simtiem miljonu latu. Lūk, kur ir līdzekļi. Kurp aiziet nodokļu ceļā izsūktie darba tautas graši. Tāpēc atmetiet padevību un lūgšanos, ko jums māca sociāldemokrāti. Diedelēšanas vietā lai liesmo cīņa uzņēmumos, sabiedrisko darbu vietās, darba biržās, pilsētu un lauku pašvaldībās, sapulcēs, mītiņos un demonstrācijās par šīm prasībām. Biedri bezdarbnieki darba biržās, lauku pagastos un mazpilsētiņās! Visi kopā bez virzienu izšķirības izvēliet bezdarbnieku komitejas, kuras vadīs jūsu cīņu. Sasauciet sapulces, uzstādiet prasības un organizējiet revolucionāru uzstāšanos par tām. Uzņemiet nekavējoties sakarus ar Kompartiju, patrieciet sociālnodevējus, karlsoniešus, pērkoņkrustiešus un visus, kas nodod jūsu intereses. Labi sagatavojiet un organizējiet streikus sabiedrisko darbu vietās, — vienoti un disciplinēti uzstājoties ir iespējams gūt uzvaru. Uzstādiet savas prasības visās pašvaldībās, organizējiet gājienus uz pašvaldībām, pieprasiet tās izvest pilnīgu reģistrāciju un izpildīt jūsu prasības, organizējiet revolucionāras uzstāšanās darba apgādēs pret teroru, pret piespiedu sūtīšanu darbos, pret izslēgšanām. Organizējiet protesta mītiņus un demonstrācijas, pārnesiet savu aktivitāti uz ielas. Nepielaidiet bezdarbnieku izlikšanu no dzīvokļiem. Padzeniet izlicējus. Organizējiet streikus, pašaizsardzības grupas, kas aizsargātu jūsu sapulces un gājienus no policijas un s.-d. līderu rokaspuišu terora. Ikdienas cīņām sagatavojiet uzstāšanās Vislatvijas mērogā. Visu šo cīņu izvediet ciešā vienībā ar strādājošiem biedriem.

Uz cīņu. Pret bezdarba postu un badu!

Par darbu un maizi. Par brīvību un varu! Par Padomju Latviju!

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja

id: 5

file\_name: revl-n005-LKP\_CK\_LKJS\_CK-1934-01.txt

title: No LKP CK un LKJS CK uzsaukuma darba zemniekiem, būdniekiem, rentniekiem un pusgraudniekiem prasīt parādu likvidēšanu, nodokļu atcelšanu un ūtrupju izbeigšanu

author: LKP CK; LKJS CK

date: 1934-01

print\_run: 5000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 18–20.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

NOST NODOKĻU UN PARĀDU JŪGU!

LATVIJAS DARBĀ ZEMNIEKIEM, BŪDNIEKIEM, RENTNIEKIEM UN PUSGRAUDNIEKIEM!

Biedri!

Buržuju partijas, avīzes, līderi solīja jums bagātu, laimīgu dzīvi, bet pievīla. Trekni dzīvo tikai lielsaimnieki, baņķieri, fabrikanti. Lielsaimnieki saņem piemaksas par sviestu, labību, bekonu desmitiem miljoniem latu. Piemaksas saņem fabrikanti, tirgotāji. Buržuāzijas valsts ierēdņi saņem milzu algas un nodarbojas ar strādnieku un zemnieku terorizēšanu, nodokļu piedzīšanu. Armija, policija un aizsargi cīņai pret darbaļaudīm un intervences nolūkiem kopā ar Hitleru pret Padomju Krieviju, desmitiem ģenerāļu un palkavnieku aprij ik gadus 100 milj. latu!

Kur tiek ņemta šī nauda?

Šī nauda ir jūsu sviedri, darba rūķi! Ko jūs neganti smagā darbā saražojat, tas jums jāizmaksā prom nodokļos, procentos, izpirkšanas maksās. Uz jums uzvelts milzīgs parādu jūgs, kas iegrūdis jūs mūžīgās raizēs, postā, padarījis par vergu lielsaimniekam, bankai, augļotājam, pagastam, buržujiskai valstij, kuri kā vampīrs no jums izsūc beidzamo suliņu. Kad jūs vairs nespējat dot tik, cik alkst valdošai šķirai, jūs izūtrupē ar razbainieku nežēlību.

Komunistiskā partija jau 1928. g. vēlēšanās uzstādīja parādu likvidēšanas prasību. Visus šos 5 gadus komunisti par to aģitēja, aicinot cīnīties pret ūtrupēm. Par to cīnījās arī [saeimas] strādnieku-zemnieku frakcija. Bļodnieka un Zemnieku savienības partijas, tāpat sociāldemokrāti, nosauca šo prasību par neprātīgu. Bet, kad lauku darbaļaudīm kļuva arvien skaidrāk redzams, ka tikai komunisti aizstāv viņu intereses, un sāka nemaksāt nodokļus un padzīt ūtrupniekus, tad šīs partijas ķērās pie zemnieku muļķošanas. Izdeva nelielus atvieglinājumus, vispirms pelēčiem, bet parādus nedzēsa, aprakstīšanu un ūtrupes neatcēla.

Šoruden oktobrī dažādas viltus partijas, lai jūs krāptu, atkal iesniedza saeimā dažādus projektus par parādiem. Bet strādnieku-zemnieku frakciju, kura prasīja visu parādu strīpošanu, izdeva arestam, kamēr savus projektus noguldīja komisijās.

Tā jūs tiekat krāpti jau gadiem. Bet parādu uzkrājies jau 3—400 miljonu! Ūtrupju skaits jau sniedzās dažbrīd līdz 7 dienā.

Noraidiet katru Zemnieku savienības plānu par «stingro varu». Tā nav izeja. To Ulmanis dara saziņā un uzpirkts no vācu baroniem, hitleriešiem. Tas būs fašisms, baronu pātaga, zemju atņemšana jaunsaimniekiem. Tiks padzīti no zemes visi, kas nespēs maksāt parādus un nodokļus, kā to dara tagad Vācijā. Tas būs karš pret SPRS!

Noraidiet sociāldemokrātu darba parādu plānu! Uzprasiet tiem: kādēļ mums būs atpirkties no jūga, ko mums uzvēlusi buržuāzija, ar klaušu darbiem? Kāpēc mēs nedrīkstam prasīt parādu pilnīgu strīpošanu? ...

Noraidiet bļodniekus, kuri siro apkārt, iestāstīdami, ka jūs, lūk, tagad neizūtrupē. Uzprasiet, kāpēc tad jūs nekavējoši nestrīpojiet parādus un neatceļat mūsu mantu aprakstīšanu? Tāpēc, ka jūs gaidiet, kad labāk uzbrukt mūsu būdām un mūs izūtrupēt!

Neklausiet bahmaņu un šternu meliem, ka parādu strīpošana izputinātu Zemes banku un atnestu arī jums ļaunumu. Tas nav tiesa! 80% no Zemes bankas aizdevumiem iet nevis saimniecību uzlabošanai, bet parādu dzēšanai un izpirkšanas maksām, iedzenot jūs vēl lielākā postā. Tikai pilnīga visu parādu likvidēšana un atcelšana ir jūsu interesēs. Negaidiet sava stāvokļa uzlabošanu no fašistiskajām partijām!

Nemaksājiet ne graša parādus! Prasiet strīpot visus parādus (izņemot algu strādniekiem) visām līdz 30 ha lielām saimniecībām! Sasauciet sapulces, pieņemiet protestus un nosūtiet šīs prasības saeimai un strādnieku-zemnieku deputātiem.

Nepielaižiet jūsu mantu aprakstīšanu! Boikotējiet ūtrupes! Laukstrādnieki, būdnieki, visi darba rūķi, jaunie un vecie, sievas un bērni, saistieties visi vienotā cīņas ķēdē un, izbīdot drošākos un spēcīgākos priekšgalā, nepielaižiet neviena darba cilvēka izūtrupēšanu! Viens par visiem, visi par vienu! Mācieties no strādniekiem, kā viņi sīvās streiku cīņās ar policiju, uzņēmējiem un streiklaužiem izcīna algu pielikšanu jeb nepieļauj to nosišanu. Sapulcējieties visi, ievēliet cīņas komiteju, sasauciet visus apkārtnes darbaļaudis palīgā, patrenciet izūtrupētājus, kad tie nāk sētā, kā laupītājus un neliešus! Pārmāciet katru «mājas vilku», kas gribētu lēti iepirkties ūtrupēs. Pienaglojiet tos pie kauna staba!

Prasiet atsvabināt strādniekus, būdniekus, trūcīgos zemniekus no jebkādiem nodokļiem! Nevienu santīmu pagonu, valsts, policijas, fašisma un kara budžetam! Visus nodokļus uzlikt buržuāzijai!

Uzvaru un atbrīvošanu no parādu jūga jums nesīs tikai Komunistiskā partija. Padomju Krievijā darbaļaudīm nav ne graša parādu. Tos visus likvidēja revolūcija.

Likvidēt parādus spēj tikai lielinieki un revolūcija. Padomju vara ar dzelzs roku noslaucīs visus augļotājus, baronus, fašistus, buržuāzijas diktatūru un atstās pilnīgi neaizskartus visus būdnieku, sīkzemnieku un vidējo zemnieku, arī graudnieku un rentnieku īpašumus, piegriezīs tiem zemi, apgādās ar inventāru un tūliņ likvidēs visus parādus, nodrošinās tiem viņu darba augļus.

Nost ar viltus partijām!

Prasām visu parādu strīpošanu!

Prasām pilnīgu atsvabināšanu no nodokļiem!

Boikotēt ūtrupes! Nesaudzīgu pretsparu ūtrupētājiem!

Mēs prasām izsniegt visām saimniecībām līdz 30 ha vienreizēju pabalstu Ls 50 apmērā uz kara un policijas budžeta rēķina!

Nost ar fašismu un viņa ievedējiem — Bļodnieka valdību un Zemnieku savienību!

Lai dzīvo Komunistiskā partija!

Lai dzīvo sociālistiskā revolūcija!

Latvijas Kompartijas Centrālkomiteja

Latvijas komjaunatnes Centrālkomiteja

id: 6

file\_name: revl-n006-LKJS\_Riga\_committee-1934-01.txt

title: LKJS Rīgas komitejas lapiņa ar tekstilrūpniecības strādnieku prasībām un aicinājumu Rīgas tekstilrūpniecības strādniekiem uzsākt vispārēju streiku par savu prasību apmierināšanu

author: LKJS Rīgas komiteja

date: 1934-01

print\_run: 3000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 20–22.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

TEKSTILSTRĀDNIEKI UN TEKSTILSTRĀDNIECES!

GATAVOSIMIES UN IZIESIM VISPĀRĒJĀ TEKSTILNIEKU STREIKĀ!

PRET DARBA ALGU NOSISANU!

PAR ALGAS PAAUGSTINĀŠANU UN DARBA APSTĀKĻU UZLABOŠANU!

Biedri! Nekad tekstilifabrikantu peļņa nav bijusi tik liela kā tagad. Tie paplašina fabrikas («Feldhūns»), ieved jaunas mašīnas («Latrekord», «Tekstilag») un ceļ sev lepnas vasarnīcas, tas pateicoties augstajiem muitu vaļņiem un pastiprinātai strādnieku izsūkšanai. Dienu no dienas, mēnesi no mēneša fabrikanti nosit strādnieku algas, un, salīdzinot ar agrākiem gadiem, tās iztaisa vairs tikai 55—60%. Audējām algas nosistas no Ls 4—4,80 līdz Ls 2—2,40, spolētājām līdz Ls 2 un kopētājām līdz Ls 2—2,40. Tās pašas niecīgās algas vēl tiek ieturētas. Jaunās strādnieces spiestas strādāt 2—3 nedēļas par brīvu. Par brīvu izkalpina arī mācekles un pirmos mēnešus liek vēl piemaksāt. Bet pēc izmācīšanās viņas tiek atlaistas un viņu vietā pieņem jaunas. Kā ņirgādamies uzņēmējs pasaka: «Sakiet paldies, ka mēs jūs iemācījām vēl amatā.» Māceklēm jāmaksā arī par slimokasi.

Bez tam strādniecēm tiek uzlikti dažādi sodi. Soda par visu, kur tik var piesieties. Par darba aizsardzību neviens nedomā, un nelaimes gadījumi seko viens pēc otra.

Strauji iet uz priekšu arī uzņēmumu fašizēšana, kas sevišķi izceļas «Rīgas audumā», «Juglas manufaktūrā», «Latrekordā» u. c. Uzņēmēji spiež strādniekus iestāties atklātās fašistiskās organizācijās un vēlēšanu laikā spiež nobalsot par fašistiskiem sarakstiem. Lai šķeltu strādnieku vienoto fronti, tad vienai daļai strādnieku par dažiem santīmiem paaugstina algu, bet pārējiem nosit vēl zemāk. Plaši noorganizēta strādnieku izspiegošana, revolucionārie strādnieki tiek izmesti no uzņēmuma.

Tagad tekstilstrādnieku mērs ir pilns. Visiem jāgatavojas un jāiziet streikā par sava stāvokļa uzlabošanu. Nepieļausim izmest no uzņēmuma tos savus labākos biedrus, kas aizstāv strādnieku intereses, kas aģitē par streiku.

S.-d. arodbirokrāti arī padzirdējuši, ka tekstilstrādnieki gatavojas iziet vienotā streikā Kompartijas un komjaunatnes vadībā. To šie bonzas nedrīkst pielaist. Lai mazinātu pašu strādnieku aktivitāti, tie izstrādā prasību tikai par algas paaugstināšanu, aizmirstot visas pārējās sasāpējušās tekstilnieku prasības. Streika gatavošanas vietā sākās pazīstamās «sarunas» ar uzņēmējiem. Birokrāti jau sāka lielīties, ka uzņēmēji šiem solot 15% paaugstinājuma. Bet tā bija tikai mānīšanās. Fabrikanti labprātīgi neatteiktos no savas lielās peļņas. Ja višņas un veckalni uzsāk «sarunas», «draud» ar streiku, bet to nesagatavo, tad tas fabrikantiem tikai vajadzīgs. Bet, ja tekstilstrādnieki Kompartijas un komjaunatnes vadībā izies streikā, tad šie «sarunu» vedēji tūlīt centīsies tikt streika vadībā, lai to salauztu. Tāpēc neuzticieties šiem diedelniekiem.

Katram strādniekam jāsaprot, ka, izejot vispārējā tekstilnieku streikā, mēs piespiedīsim «visspēcīgo» tekstilnieku sindikātu, kas vienu uzņēmumu slēdz un otru paplašina, pie sienas un panāksim savu prasību izpildīšanu. Pagājušajā gadā Polijas tekstilstrādnieki Lodzā un Belostokā Kompartijas vadībā panāca varenās streiku cīņās savu prasību izpildīšanu. Sekosim mēs viņu varonīgajam piemēram.

Biedri tekstilnieki! Jums paceļas jautājums, ko darīt, kā sagatavot streiku, lai panāktu savu prasību izpildīšanu. Sasauciet apspriedes un sapulces, izstrādājiet sīkas sava uzņēmuma prasības, organizējieties revolucionārās arodgrupās. Izvēliet no apzinīgākiem strādniekiem streika komiteju, kas droši jūs vadītu cīņā par sava stāvokļa uzlabošanu. Esiet visi kā viens, — tad uzvara būs droša.

Mūsu prasības ir:

1. Paaugstināt algu līdz 1930. g. līmenim!

2. Pret akorda darbiem, par 8 stundu darba dienu!

3. Atcelt uz visiem laikiem dažādus sodus!

4. Jaunpieņemtām strādniecēm maksāt algu ar pirmo dienu un neizkalpināt viņas 2—3 nedēļas par brīvu!

5. Uzlabot darba apstākļus un darba aizsardzību!

6. Atcelt mācekļiem mācību maksu, ievedot tiem 6 stundu darba dienu.

7. Garantēt mācekļiem Ls 1,60 dienā!

8. Apmācīt mācekļus visos darbos un pēc izmācīšanās neatlaist!

9. Pret fašistisko režīmu un administrācijas patvaļu!

10. Atļaut fabrikas komiteju!

11. Atsvabināt strādnieku-zemnieku frakciju!

12. Noslēgt kolektīvo līgumu ar uzņēmuma strādniekiem!

Lai dzīvo vispārējs tekstilnieku streiks!

Lai dzīvo vienotā cīņas fronte!

Lai dzīvo strādnieku-zemnieku frakcija!

Lai dzīvo fabriku komitejas!

Lai dzīvo Kompartija un komjaunatne!

Latv. Kom. jaun. sav. Rīgas komiteja

id: 7

file\_name: revl-n007-SP\_Riga\_committee-1934-01.txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības Rīgas komitejas lapiņa par buržuāzijas teroru pret revolucionāro strādniecību, ar aicinājumu darbaļaudīm palīdzēt apcietinātajiem revolucionāriem

author: Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

date: 1934-01

print\_run: ?

typography\_name: «Sarkanās Palīdzības» spiestuve

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 23–24.

text:

Visu zemju proletārieši, savienojieties!

VISAI DARBA TAUTAI!

Biedri! 1933. g. bija fašisma pastiprināšanas un mežonīgā terora gads visās buržujiskās valstīs. Tikai viena gada laikā kapitālistiskās un koloniālās zemēs tika spīdzināti un nogalināti 46 000 revolucionāri, apcietināti — 228 000. Latvija nepaliek pakaļ terora ziņā. 1933. g. arī te šāva strādniekus, apcietināja revolucionārās strādniecības pārstāvjus saeimā — strādnieku-zemnieku frakciju, ieveda jaunus sodu likumus, kas ir vēl vairāk mežonīgi nekā vecie cara likumi. Gandrīz katru nedēļu var lasīt [par] jauniem tiesas spriedumiem revolucionāriem — par 5—6—8 gadiem cietuma vai spaidu darbos. Tanī laikā Latvijas buržuāzija ieveda jaunu režīmu cietumos, kas atļauj viņai fiziski iznīcināt apcietinātos.

Latvijas fašismam ir divi balsti. Pirmais ir Latvijas reakcionārā buržuāzija, — fabrikanti, bagātie tirgotāji, lielie zemes īpašnieki. Viņi grib ievest fašistu diktatūru (tāpēc viņi finansē «Pērkoņkrustu», grib mainīt satversmi utt.). Viņi grib iznīcināt strādnieku kustību, lai varētu vēl vairāk izsūkt strādniekus, lai paceltu pārtikas preču cenas, lai dabūtu vēl lielākas piemaksas sviestam un bekonam. Otrais fašisma balsts ir hitleriskā Vācija. Viņa gatavo karu pret Padomju Krieviju, tāpēc viņa grib pastiprināt savu fašistisko iespaidu Latvijā, Baltijas valstīs. No otras puses, viņa jau sen grib visu Baltijas piekrasti padarīt par savu koloniju, tāpēc Vācijas buržuāzija sūta milzīgas summas Latvijas fašistiem un šie pēdējie (sākot no pēdējā «Pērkoņkrusta» huligāna un beidzot ar Mīlbergu un Salno) jau sen ir Hitlera padevīgie alpi.

Biedri, neļausim Latvijas fašistiem 1934. g. terorizēt strādniekus, nepielaidīsim asiņainu reakcijas diktatūru, kas draud 1934. g. Vispirms neaizmirsīsim tos simtus revolucionāru, kas smok Latvijas cietumos! Viņus apcietināja tāpēc, ka viņi cīnījās pret fašismu, pret bezdarbu, badu un karu. Cietumu režīms ir tāds, ka viņi ļoti bieži saslimst un bieži no viņiem ir miruši. Viņu ģimenes cieš no bada un sala. Visas Latvijas darba tautas un katra apzinīgā strādnieka uzdevums ir piedalīties Latvijas Sarkanās Palīdzības ziemas kampaņā.

Biedri, palīdziet apcietinātiem revolucionāriem un viņu ģimenēm! Sociāldemokrātiskie strādnieki! 1933. g. valdība noliedza «SSS» darbību; buržuāzija baidās, ka jūs pāri jūsu līderiem revolucionāri ar viņu cīnīsaties. Var būt, ka 1934. g. buržuāzija slēgs arī citas jūsu biedrības. Katru no jums, kas protestēs, fašisti apcietinās. Jūsu līderi sauc jūs aiztāvēt «demokrātiju» pret fašismu, bet 1933. g. mēs jau diezgan labi redzējām šīs demokrātijas «jaukumus»; biedri, kopā ar visu revolucionāro strādniecību cīņā pret fašismu! Vispirms neaizmirstiet šīs cīņas upurus. Palīdziet apcietinātiem revolucionāriem!

Bezpartejiskie strādnieki! Nedomājiet, ka buržuāzija terorizē tikai tos strādniekus, kas pieder Komunistiskai partijai, nē, — katru, kas cīnās pret algu nosišanu, pret nodokļiem, par labākiem apstākļiem darba vietās — policija nosauc par komunistu un arestē; pēc jauniem sodu likumiem katram strādniekam, kas sauc savus biedrus iziet streikā, draud sods, ne mazāks par 3 gadiem cietumā. Jūs redziet, biedri, ka gribot vai negribot jūs esat ievilkti cīņā pret buržuāziju, pret teroru. Tāpēc neaizmirstiet tos, kas sēž cietumā ne kādu personīgu iemeslu dēļ, bet taisni šīs cīņas dēļ, tāpēc ka viņi aizstāvēja visas strādnieku šķiras intereses.

Palīdziet apcietinātiem revolucionāriem! Darba sievietes, mātes un sievas! Padomājiet par tām daudzām sievietēm, kas slimas sēž cietumos. Padomājiet par tām mātēm, kuru bērni ir notiesāti uz 7 vai 8 gadiem spaidu darbos, padomājiet par tām sievām, kas tagad ar maziem bērniem palikušas bez vīra un mirst badā! Ņemiet dalību Latvijas Sarkanās Palīdzības kampaņā! Palīdziet apcietinātiem revolucionāriem!

Darba inteliģence! Latvijas fašisms ir tikpat barbarisks un mežonīgs kā ikkatrs fašisms. Latvijas buržuāzija baidās no patiesības un aizliedz viņu. Mēs Latvijā nedrīkstam kritizēt hitleriešus, kas Vāciju plūdina asinīs, kas iznīcina kultūru. Te nedrīkst teikt arī patiesību par mūsu pašu stāvokli: tiem rakstniekiem, kas to darīja, vajadzēja aizbēgt no Latvijas. To cilvēku, kas droši un atklāti stāstīs par teroru Latvijā, par fašismu Latvijā, tiesās [un] tūliņ apcietinās. Ja jūs tiešām gribiet brīvību, tad cīnieties ar reakciju un neaizmirstiet viņas upurus.

Palīdziet apcietinātiem revolucionāriem!

Biedri! Jo aktīvāk jūs piedalīsieties Latvijas Sarkanās Palīdzības ziemas kampaņā, kuras [mērķis] ir palīdzēt visiem politiskiem arestētiem un viņu ģimenēm, jo spilgtāk redzēs mūsu biedri aiz restēm, ka viņu cīņa nav bijusi lieka. Ar to jūs viņus stiprināsiet ne tikai materiāli, bet arī morāliski. Jo vairāk jūs ziedosiet apcietinātiem, jo vairāk redzēs buržuāzija, ka viņa var arestēt vienu vai otru, bet nevar iznīcināt proletariāta solidaritāti.

SP Rīgas komiteja

id: 8

file\_name: revl-n008-SP\_Riga\_committee-1934-01.txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības Rīgas komitejas lapiņa LKJS CK sekretāra E. Smiltēna piemiņai

author: Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

date: 1934-01

print\_run: ?

typography\_name: «Sarkanās Palīdzības» spiestuve

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 25.

text:

«BĒGOT NOŠAUTS»

21. janvārī 1933. g. Rīgā, Pārdaugavā, tika no policistiem nošauts strādnieks Smiltēns. «Bēgot nošauts» — tā paskaidroja policija, tā rakstīja avīzes. To pašu mēs lasījām avīzē arī 6. janvārī pagājušā gadā par Fr. Gaili, kuru zvēriski noslepkavoja politpārvaldē. «Bēgot nošauts» arī tika divus mēnešus atpakaļ strādnieku jauneklis Daugavpilī.

Biedri, pēc gada fašisma valdīšanas Vācijā mēs labi zinām, ko nozīmē «bēgot nošauts»; pēc simtiem un tūkstošiem «bēgot nošautiem» strādniekiem Vācijā neviens netic fašistu slepkavām. Visi zin, ka asiņainā terora upuri ir miruši ar lodi krūtīs, bet ne mugurā.

Biedri, pieminēsim Smiltēnu, neaizmirsīsim visus citus neskaitāmos mūsu cīņas varoņus un upurus. Bet, biedri, pieminēsim ne vārdiem, bet ar tālāko neatlaidīgo cīņu. Tādu cīņu, kas Latvijā iznīcinās uz visu mūžu fašistu slepkavas.

Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

id: 9

file\_name: revl-n009-LKJS\_CK-1934-02-10.txt

title: No LKJS CK uzsaukuma darbaļaudīm piedalīties tautas nobalsošanā par sociāldemokrātu ierosināto likumprojektu par pilnīgu apdrošināšanu bezdarba, darba nespējas un vecuma gadījumā un uzstādīt prasības par bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanu

author: Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

date: 1934-02-10

print\_run: 3000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 26–28.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

CĪŅĀ PAR PILNĪGU APDROŠINĀŠANU BEZDARBA, DARBA NESPĒJAS UN VECUMA GADĪJUMĀ!

Jaunie strādnieki, darba zemnieki, kareivji, darba inteliģence, skolu jaunieši!

24.—25. februārī māk nobalsošanā sociāldemokrātu ierosinātais likumprojekts par apdrošināšanu bezdarba, darba nespējas un vecuma gadījumā. Vai šis likumprojekts domāts patiesai nodrošināšanai pret bezdarbu, badu un salu? Vai viņš ir tiešām tāds, kāds vajadzīgs veciem, darba nespējīgiem un bez darba palikušiem strādniekiem, amatniekiem, kalpotājiem, laukstrādniekiem un trūcīgiem zemniekiem? Vai viņš kaut mazākā mērā var nodrošināt strādnieku, lauku un studējošo jaunatni? Nekādas paļaušanās uz to! Viņš nav domāts patiesai apdrošināšanai pret augošo darbaļaužu postu, bet masu atturēšanai no revolucionāras cīņas, ilūziju sēšanai, ka ar s.-d. līderu «gādību» parlamentāriskā ceļā darbaļaudis var uzlabot savu nepanesami grūto stāvokli.

Šinī likumprojektā nav nevienas īstas strādnieciskas prasības. Tas ir tikai strādnieku prasību surogāts un viltojums!

Projekts paredz pensijas piešķiršanu tikai vecākiem par 65 gadiem, vai kas zaudējuši darba spējas pāri 50%. Pabalstus tikai tādiem bezdarbniekiem, kuri iepriekšējā gadā «nostrādājuši vismaz 3 mēnešus» un kuriem darbu «nevar apgādāt» darba apgādes vai vietējās pašvaldības. Visa šī «lielā valsts gādība», pēc s.-d. līderu domām, vajadzīga 26—30 nedēļas gadā. Pensiju apmērs Ls 30.

Viltus apdrošinātāji, atbildiet, no kā lai pārtiek vecīši, kas vēl nav sasnieguši 65 gadus un nevar sagādāt sev pārtiku? Kur lai paliek tie, kas zaudējuši darba spējas līdz 50% un tomēr darbu nekur nedabū, bet no darba apgādes tiks izslēgti kā «negribētāji strādāt», jo izsmiekla pēc tiem liks priekšā, kā liek jau sen, tādus darbus, kādus viņi nespēj? Kā lai pierāda savas tiesības uz bezdarbnieku pabalstiem tie tūkstoši strādnieku un jauniešu, kuri ne tikai kā nav varējuši nostrādāt iepriekšējā gadā «3 mēnešus», bet jau vairākus gadus vārgst bez darba? Kas gādās par tiem, kuri nāk tieši no skolas sola un vairs netiek ierauti ražošanā? Kā lai iztiek strādnieka vai kalpotāja ģimene ar Ls 30 mēnesī? No kā lai pārtiek tās 22—26 nedēļas, kurās pēc likumprojekta pabalsts nav paredzēts? Un, beidzot, kam tad «nevar apgādāt darbu», ja valdība var izdzīt par velti vergot lauku budžiem un strādniekus desmitiem bendēt mežu, purvu susināšanas un grants rakšanas darbos pie tik niecīga atalgojuma, no kura nevar ne paēst, ne apģērbties?...

Ko darīt strādniekiem un darba jaunatnei!

Vai balsot par šo likumprojektu?

Mēs aicinām visus balsot «par»! Mēs aicinām katru darba cilvēku ņemt visaktīvāko dalību tautas nobalsošanā! Mēs aicinām strādniekus dot visasāko pretsparu valdības un buržujisko partiju mēģinājumiem šo nobalsošanu jaukt, pretim stādot vēl sliktākus likumprojektus un atturot strādniekus no nobalsošanas ar draudiem.

Balsodami «par», mēs izsakām savu gatavību cīnīties par katru vissīkāko strādnieku prasību un cīnīties par pilnīgu nodrošināšanu bezdarba, darba nespējas un vecuma gadījumā, pieprasot bezdarbniekiem pabalstus ne mazāk kā Ls 90 un vecuma pensijas Ls 75 mēnesī. Mēs izsakām gatavību cīnīties pret katru buržuāzijas uzbrukumu, pret pašu buržuāziju, par strādnieku-zemnieku padomju varu, kas vienīgā mūs pilnīgi nodrošinās no bezdarba, bada un sala!

Darba jaunieši! Vislielāko proletārisko aktivitāti tautas nobalsošanas kampaņā! Tūlīt sasauciet sapulces fabrikās, sabiedrisko darbu vietās, mācību iestādēs, uz laukiem! Dibiniet uz vienotas frontes pamatiem pie kopējām vēlēšanu komitejām jaunatnes komitejas. Apspriediet savas prasības! Rīkojiet 24.—25. februārī kopējus gājienus uz vēlēšanu iecirkņiem un fabrikām, darbnīcām, sabiedrisko darbu vietām, armijas daļām, mācības iestādēm, muižām un lauku sētām; balsojiet «par» un uzstādiet savas prasības par pilnīgu apdrošināšanu, par nekavējošu pabalstu izsniegšanu visiem bezdarbniekiem un trūkumcietējiem.

Prasiet apdrošināt pret bezdarbu visu pilsētu un lauku darbā jaunatni uz uzņēmēju un valsts rēķina.

Prasiet reģistrēt un piešķirt pabalstus visiem darba jauniešiem, kas vairs netiek ierauti ražošanā.

Prasiet atcelt kategorijas un pārtraukt piespiedu izsūtīšanu mežu un lauku darbos. Prasiet nodrošināt sabiedriskos darbos atalgojumu Ls 4 dienā, ievest darba aizsardzību un uzlabot darba apstākļus. Prasiet nodrošināt darba jauniešus un viņu apgādājamās ģimenes slimokasēs uz valsts un uzņēmēja rēķina. Apgādāt bezpajumtes jauniešus ar brīviem dzīvokļiem, apģērbu un uzturu.

Atcelt personības nodokli un piešķirt jaunatnei balsstiesības no 18 gadiem.

Cīnīsimies par šīm prasībām Kompartijas vadībā vienotā frontē ar s.-d. strādniekiem un jauniešiem! Trieksim ratā s.-d. līderus, kuri muļķo masas, ka pensijas un pabalsti pēc nobalsošanas nāks paši no sevis, ka par to rūpēsies saeima.

Bez cīņas darbaļaudis nepanāks ne santīma! Buržuāziju pildīt strādnieku prasības var piespiest tikai revolucionārā cīņā. Tāpēc pārvērtīsim revolucionārā cīņā nobalsošanas kampaņu! Šo cīņu sāksim tūlīt!

Par pilnīgu apdrošināšanu pret bezdarbu un darba nespēju!

Pret fašismu un karu!

Par strādnieku-zemnieku deputātu atsvabināšanu!

Par revolucionāru izeju no krīzes!

Par Padomju Latviju!

Vienotu revolucionāru fronti!

Latvijas Komun. jaunatnes savienības Centrālkomiteja

id: 10

file\_name: revl-n010-LKJS\_Riga\_committee-[1934-02-11…].txt

title: No LKJS Rīgas komitejas uzsaukuma tekstilstrādniekiem uzsākt vispārēju streiku Latvijas Komunistiskās partijas vadībā

author: LKJS Rīgas komiteja

date: [1934-02-11…]

print\_run: 1000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 28–30.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BIEDRI TEKSTILSTRĀDNIEKI!

SOCIĀLDEMOKRĀTISKIE STRĀDNIEKI UN JAUNIEŠI

Latvijas strādniecība, sevišķi tekstilstrādnieki, apavnieki, drēbnieki un kokstrādnieki ir gatavi lielām un asām cīņām par sava saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu. Bet ap viņiem luncinās sociāldemokrātu līderi, lai šīs cīņas nodotu. Katram jaunietim, katram strādniekam jābūt skaidram [par] tiem paņēmieniem, [ar kādiem] s.-d. līderi nodod strādnieku cīņu un šķeļ vienotu cīņas fronti.

Pagājušā gadā, kad notika tekstilstrādnieku streiks, piesteidzās arī s.-d. līderi, lai uzmestos par lieliem strādnieku aizstāvjiem. Viņi iesniedza fabrikantiem prasību paaugstināt strādniekiem darba algas par 25%. Kas viņus uz to pilnvaroja? Neviens. Pat viņu pašu arodbiedrības biedri ne. Fabrikanti tika uzaicināti uz sarunām. Ar ko? Ar līderiem. Kāpēc? Lai aiz strādnieku mugurām izdiedelētu dažus santīmus un tā aizkavētu strādniekus iziet patiesā cīņā par sava stāvokļa patiesu uzlabošanu. Fabrikanti neņēma savu rokaspuišu padomu vērā. Ko viņi darīja? Visu iespējamo, lai novērstu draudošo streiku. Sasauca strādnieku sapulces, kurās pateica, ka fabrikanti nav ar mieru paaugstināt darba algas un ka streiks strādniekiem neko nedos. Tādā kārtā, balstoties uz tiem strādniekiem, kuri viņiem vēl tic, viņi nosita strādnieku cīņas sparu.

7. janvārī 1934. g. sasauktā dažādās sociāldemokrātiskajās organizācijās apvienoto tekstilnieku sapulcē Fr. Balodis centās strādniekiem iestāstīt, ka streiks nav izdevīgs. Šai sapulcē viņš uzstājās pret darba vietu sapulcēm, streika vadības izvēlēšanu no pašu strādnieku vidus, bet streika vadība viņiem jāpaturot viņu rokās visiem līdzekļiem. Drīzāk viņi nodošot streiku nekā izlaidīšot streika vadību no savām rokām. Kāpēc? Strādnieki sapulcēs un pašu vēlētās streika komitejās izbīdot paši savas prasības, novēršoties no sociāldemokrātiem kā no nodevējiem, un viņi nevarot to atspēkot. Vēl kāpēc? Lai aiz strādnieku mugurām kopā ar fabrikantiem varētu labāk streiku salauzt. Pret streiku viņi centās nostāties arī 14. janvārī sasauktā sapulcē, bet tur strādnieki aizbāza viņiem muti. Kā īsts maitas krauklis šis pats Balodis pierāda sevi 11. februārī sasauktā lielāko tekstiluzņēmumu pārstāvju apspriedē, kurā dalību ņēma tikai sociāldemokrātu partijas biedri. Streikā nevarot iziet... Strādnieki sapulcēs uzstājoties pret līderiem. Tamdēļ turpmāk viņi sapulces sasaukšot jo mazāk, un arī tās, kuras notikšot, nedrīkstot vairs būt bez viņiem vajadzīgā «štimmunga». Viņi sūtīšot uz sapulcēm daudzus savus biedrus, kuru uzdevums traucēt kreisos runātājus, tos piekaut, izmest no zāles un nodot policijai. Darba vietās lai nododot savus kreisos biedrus administrācijai un izmetot no darba. Lai nesaucot savus kreisos biedrus vairs par komunistiem, jo tas strādniekus vairs nebaidot, bet gan par «rokaspuišiem». Beidzot Balodis nonācis pie tādām nejēdzībām, ka kreisās strādniecības uzsaukumus izdodot par uzņēmēju naudu, lai grautu s.-d. iespaidu.

Sesks nesmird tik stipri kā šie buržuāzijas diendera vārdi. Tamdēļ viņi arī šīs samazgas izgāž tikai tur, kur domā esam sev līdzīgus. Atklāti viņi to neiedrošinās, jo tad strādnieki izsvilptu viņus uz vietas. Tā tiek izvesta dzīvē viņu vienotā fronte. Kamdēļ viņi uzņem uz sevis šo žandarma lomu? Lai paglābtu fabrikantus, lai nodotu strādnieku intereses. Tā vairs nav vienkārša politiska izrēķināšanās, bet atklāta fabrikantu interešu aizstāvēšana. Fabrikantu interesēs ir nosist strādnieku garastāvokli, novilcināt streiku, palaist garām sezonu un tad izgrūst strādniekus streikā, sašķelt strādniekus un paturēt streika vadību līderu rokās. Tā kā fabrikanti tieši to nevar izvest, tad viņi šo darbu nodod saviem sulaiņiem, arodbiedrību birokrātiem.

Biedri tekstilnieki! Tā līderi pārdod jūs fabrikantiem un ne tikai jūs. Tā viņi pārdod drēbniekus un citus strādniekus. Kā riebīgākos rāpuļus atkratiet viņus no sevis. Ir laiks iziet cīņā par savām prasībām, kamēr streiks izdevīgs un nav vēl par vēlu. Izejiet streikā Kompartijas un komjaunatnes vadībā, kuras jau daudzus streikus novedušas līdz uzvarai un nekad nenodos strādnieku intereses fabrikantiem. Tamdēļ visi cīņā:

Par darba algas paaugstināšanu!

Par darba apstākļu uzlabošanu!

Par kolektīvo līgumu ar pašiem strādniekiem!

Pret uzņēmuma fašizēšanu, par aizsargu, pērkoņkrustiešu un baltgvardu izmešanu no uzņēmuma!...

Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienības Rīgas komiteja

id: 11

file\_name: revl-n011-LKP\_Riga\_committee-[…1934-02-12].txt

title: LKP Rīgas komitejas uzsaukums darbaļaudīm piedalīties sociāldemokrātu ierosinātajā tautas nobalsošanā par vecuma pensijām, apdrošināšanu vecuma un bezdarba gadījumā un nostiprināt strādnieku šķiras vienotu fronti cīņai pret fašismu

author: LKP Rīgas komiteja

date: […1934-02-12]

print\_run: 6000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 30–33.

text:

Bez cīņas nav uzvaras!

BIEDRI STRĀDNIEKI, LAUKU DARBAĻAUDIS!

VISI BALSOJIET 24. UN 25. FEBRUĀRĪ PAR IEROSINĀTO LIKUMU!

Mūsu dzīves apstākļi ar katru dienu pasliktinās, masu posts pavairojas. Uz pilsētas strādnieka gulstas bezdarbs. Strādājošiem samazina algas. No niecīgās algas nepietiek ģimenes apgādāšanai. Jāsamaksā augstās īres, bet pašam ar ģimeni jādzīvo neapkurinātās telpās un pusbadā. Tāpat laukstrādnieks un sīkais zemnieks cieš no bezdarba un lielās nodokļu nastas. Lauku sētās klaudz ūtrupju āmurs, plūst izūtrupēto un nabadzībā nospiesto zemnieku sievu un bērnu asaras.

Lūk, pie kā novedusi s.-d. līderu atbalstītā «demokrātiskā republika» 15 gados; pie saimnieciska sabrukuma, pie darbaļaužu posta un nabadzības, pie greznas dzīves pilsoņiem, lauku lielsaimniekiem un s.-d. līderiem.

Ja Latvijā būtu pastāvējusi padomju vara, tad tagad nebūtu strādniekam un zemniekam jācieš trūkums. Nerēgotos tukšie fabriku korpusi, nestāvētu tukša osta — visiem būtu darbs un maize, nedraudētu fašistu diktatūra.

Padzīsim fašistus. Darba tautas lielo postu uz laukiem un pilsētās cenšas izmantot savai aģitācijai un fašistisko nolūku sasniegšanai dažādas fašistu sugas, kā karlsonieši, leikartieši, pērkoņkrustieši u. c.

Tie darba tautai nekā nevar dot, jo aizstāv pastāvošo saimniecības sistēmu — strādnieka izmantošanu no kapitālista, bet var gan pavairot darba tautas jau tā lielo postu.

Revolucionārais ceļš ir pareizais ceļš, pa kuru ejot strādniecība var uzlabot savu stāvokli un kurš jau izpaužas daudzos saimnieciskos un protesta streikos zem LKP un revolucionārās strādniecības vadības, un kas daudzos gadījumos izvēršas par cīņu pret pašreizējo iekārtu.

Nost s.-d. līderu demagoģiju. S.-d. līderi, aizstāvēdami pašreizējo iekārtu ar fabrikantiem, baņķieriem, lauku budžiem un strādnieku slepkavām, lai atturētu strādniekus un s.-d. organizāciju biedrus no patiesas strādnieku cīņas, pielieto radikālas frāzes: par cīņu pret fašismu, par strādnieku šķiras diktatūru, par cīņu dēļ varas. Viņu vārdi nesaskan ar darbiem, viņi cīņu nevērš vis pret buržuāziju, bet pret LKP un revolucionāro strādniecību.

Lai paceltu savu iespaidu masās un atturētu masas no revolucionāras cīņas, s.-d. līderi tagad izstrādājuši nobalsojamo likumu par strādnieku, amatnieku un darba zemnieku apdrošināšanu pret bezdarbu, vecuma nespēka un darba nespējas gadījumā, sak, strādnieki, kāpēc jums iet streikos, ielu demonstrācijās, kauties ar policiju, ka to pašu varat sasniegt ar balsošanas zīmītēm. Neticiet tam! Tik revolucionārā cīņā strādniecība uzlabos savu stāvokli!

Nobalsojamais likums neapmierina ne strādnieku, ne darba zemnieku, amatnieku. Tas ir šķidrs ielāps uz darba tautas lielā posta.

Bezdarbnieks nevar būt apmierināts, ja saņem pabalstu tikai 26 nedēļas gadā, ja gandrīz visu gadu atrodas bez darba. Ko nozīmē tiesība saņemt valsts pabalstu tikai tad, ja valsts nespēj sagādāt darbu? Tas nozīmē ciest badu un bezdarbu tāpat kā līdz šim. Jo valdība sūta meža un lauku darbos spaidu kārtā un atteikšanās gadījumā izslēdz no bezdarbnieku saraksta.

Vai var vecuma nespēka un darba nespējas gadījumā samaksāt dzīvokli, paēst un apģērbties no Ls 30 lielas pensijas mēnesī? Kāpēc s.-d. līderi prasa pensijas izsniegt 65 gadu veciem, kad 40 gadu vecu strādnieku un strādnieci fabrikanti un citi darba devēji neņem vairs darbā?

Ka s.-d. līderi ar apdrošināšanas likumu nav domājuši par darbaļaužu stāvokļa uzlabošanu, pierāda likuma saturs un līdzšinējā darbība. Kāpēc 1927. g. kreisās valdības laikā viņi neizdeva šādu likumu, pat necentās to darīt? Par viņu nenopietnību liecina tas, ka līderi mierina buržuāziju, ka likums neprasīs no valsts daudz līdzekļu. Kāpēc s.-d. līderi kopā ar pilsoņu deputātiem apkaroja strādnieku-zemnieku frakcijas iesniegtos apdrošināšanas likumus?

Neskatoties uz to, ka nobalsojamais likums ir nepilnīgs un nevar apmierināt darba tautu, bet, ņemot vērā lielo postu un to, ka buržuāzija koncentrē visus fašistiskos spēkus darba tautas stāvokļa tālākai pasliktināšanai, LKP, lai kopotu strādniekus vienotai revolucionārai cīņai pret fašismu par sava saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu, aicina visus strādniekus, laukstrādniekus, darba zemniekus un kalpotājus nobalsot par šo likumu.

Balsošanas kampaņā jāattīsta cīņa par mūsu revolucionārām prasībām, par nobalsojamā likuma trūkumiem.

Mēs prasām ne nabaga dāvanas, bet dzīves iespēju visiem bezdarbniekiem, darba nespējas un vecuma nespēka piemeklētiem.

Mūsu prasības:

Katram strādniekam-bezdarbniekam jāsaņem pabalsts visu bezdarba laiku Ls 90 mēnesī. Biržā reģistrēt visus bezdarbniekus bez kādiem ierobežojumiem. Atcelt bezdarbnieku sadalīšanu kategorijās. Nesūtīt spaidu kārtā lauku un mežu darbos. Neslēgt ārā no biržas.

Darba nespējas un vecuma gadījumā maksāt pensiju Ls 75 mēnesī.

Apdrošināšanas pārvaldi nodot pašu apdrošināto vēlētu pārstāvju rokās.

Biedri strādnieki, lauku darbaļaudis, ejot uz balsošanu, neticiet s.-d. līderu vārdiem, ka ar balsošanas zīmītēm var panākt likuma izvešanu un strādnieku stāvokļa uzlabošanu.

Buržuāzija gatavojas fašistu diktatūrai, Zemnieku savienība grib valsts prezidentam piešķirt diktatora tiesības. Tā mobilizē visus spēkus strādnieku un darba zemnieku stāvokļa pasliktināšanai. Buržuāzija grib darba tautu nospiest vēl lielākā beztiesības un vergu stāvoklī, ved brāļošanos ar hitleriešiem un vācu baroniem. Strādnieki, lai nepieļautu nodibināties fašistu diktatūrai, lai hitleriešiem un vācu baroniem neļautu padzīt jaunsaimniekus no viņu mājām, gatavosim revolucionāro cīņu zem Komunistiskās partijas vadības. Biedri, s.-d. strādnieki, it visi darbaļaudis, pārvērtīsim balsošanas kampaņu par visas darba tautas spēku kopošanu vienotai cīņai pret fašismu, par strādnieku stāvokļa uzlabošanu, par augstākām algām, par nodrošināšanu vecuma nespējas, darba nespēka un bezdarba gadījumos, pret karu, pret intervenci, par padomju varu Latvijā.

Biedri strādnieki! Ne balsošanas zīmītes iemetot urnā, uzlabosim mūsu stāvokli, bet mūsu aktivitāte, mūsu revolucionārā cīņa, mūsu vienotība var daļēji uzlabot kapitālistiskā iekārtā mūsu stāvokli. Pilnīgu nodrošināšanu [darba] nespējas gadījumā un sava stāvokļa uzlabošanu darbaļaudis gūs, izcīnot padomju varu Latvijā. Biedri strādnieki, dibiniet darba vietās un sabiedriskos darbos vienotas kampaņas komitejas. Sasauciet mītiņus un sapulces.

Apmeklējiet visas s.-d. sasauktās sapulces!

Lai dzīvo cīņa par padomju varu!

Lai dzīvo LKP!

LKP Rīgas komiteja

id: 12

file\_name: revl-n012-LKP\_CK-[…1934-02-24].txt

title: LKP CK uzsaukums darbaļaudīm cīnīties vienotā revolucionārā frontē par bezdarbnieku apdrošināšanu, par strādnieku un zemnieku valdību

author: LKP CK

date: […1934-02-24]

print\_run: ?

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 33–35.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

PAR PILNĪGU DARBAĻAUŽU APDROŠINĀŠANU.

PAR TŪLĪTĒJU PABALSTU UN PENSIJAS IZSNIEGŠANU BEZDARBNIEKIEM UN DARBA SPĒJAS ZAUDĒJUŠIEM PILNAS ALGAS APMĒRĀ!

24. un 25. februārī nolikta tautas nobalsošana par s.-d. ierosināto likumu, ar kuru tie sola nodrošināt vecuma, darba nespējas un bezdarba gadījumos. Tanī pat laikā arī Bļodnieka valdība izstrādājusi projektu likumam par nodrošināšanu vecumā un darba nespējas gadījumos. S.-d. savā projektā prasa pabalstu 65 gadus veciem un 50% darba spējas zaudējušiem — Ls 30 mēnesī. Valdības projektā paredzēti tikai Ls 15 mēnesī, sākot ar 70. dzīves gadu. Bezdarbnieku pabalsts s.-d. projektā paredzēts valdības noteiktā eksistences minimuma apmērā tikai tiem, kas. pēdējā gadā strādājuši vismaz 3 mēnešus algotā darbā. Visi tie desmit tūkstoši, kam darbu nav izdevies dabūt, no pabalsta saņēmējiem izslēgti.

Bezdarbnieku nospiedošā vairākuma izslēgšana no pabalsta saņēmējiem, pabalstu un pensiju noteikšana niecīgu bada grašu apmēros, cīņas ierobežošana ar parakstu vākšanu un tautas nobalsošanu un zvēriskie uzbrukumi kopā ar policiju revolucionārai strādniecībai un viņas pārstāvjiem saeimā, kad viņi uzstājās par nekavējošu pabalstu un pensiju izsniegšanu pilnas algas apmēros, liecina, ka s.-d. ierosinājums, tāpat kā valdības projekts, nav domāts kaut cik nopietnai neciešamā stāvokļa uzlabošanai.

Šis s.-d. un valdības jaunais manevrs rāda, ka kapitālisma neizbēgamie pavadoņi — lielais bezdarbs, trūkums, bads un bezizejas stāvoklis vecuma un citos darba nespējas gadījumos, radot augošu nemieru masās, spiedīs buržuāziju un viņas algotņus ķerties pie jauniem demagoģiskiem solījumiem. Bezdarba likvidācija un [strādnieku] apdrošināšana pilnas algas apmēros Padomju Krievijā arvien vairāk pārliecina trūcīgos slāņus par tā ceļa pareizību, ko rāda masām Komunistiskā partija izejai no bezdarba posta, trūkuma un bada darba nespējas gadījumos. Augošais nemiers un masu radikalizēšanās draud izvērsties plašā revolucionārā cīņā un satricināt kapitālismu pašos pamatos. Tādēļ buržuāzija un viņas rokaspuiši s.-d. līderi meklē iespējamības, kā atraut masas no revolucionārās cīņas un ievirzīt augošo nemieru kapitālismam nekaitīgā gultnē.

S.-d. līderi šim nolūkam jau vairāk kā gadu cenšas izmantot parakstu vākšanu un uzaicinājumu gatavoties tautas nobalsošanai, tā atturēdami masas no aktīvas uzstāšanās par tūlītēju bezdarbnieku un nespējnieku neciešamā stāvokļa uzlabošanu. Bet buržuāzija tomēr nav pārliecināta, ka viņas aģentiem ilgstoši izdosies ar demagoģiskiem solījumiem ierobežot masu uzstāšanos un nepielaist nemieram izrauties asākās cīņas formās.

Tādēļ tā neizbēgamās kapitālisma sekas — korupcijas, bezdarbu, trūkumu un badu trūcīgiem slāņiem — cenšas pierakstīt buržuāziskās varas demokrātiskai formai. Ciešā sadarbībā ar vācu baroniem un hitlerisko Vāciju buržuāzija steidzīgi pāriet uz fašistiskās apspiešanas metodēm un drudžainu gatavošanos. intervencei pret SPRS darba tautu, kura likvidējusi bezdarbu un nodrošinājusi darba spējas zaudējušiem cilvēcīgu dzīvi. Graujot strādnieku organizācijas un smacējot cietumā strādnieku-zemnieku frakciju, kas pirmā iesniedza likumprojektu par visu darbaļaužu apdrošināšanu, sākot ar 60. dzīves gadu, buržuāzija cenšas atvieglot s.-d. līderiem nodevīgo manevru un nepielaist revolucionārai strādniecībai zem Kompartijas vadības pārvērst tautas nobalsošanu masu mobilizēšanā noteiktai cīņai pret fašismu, imperiālistiskā kara šausmām un jauniem uzbrukumiem darba tautas dzīves līmenim. Ār savu apdrošināšanas likumu valdība grib atturēt neapzinīgos slāņus no piedalīšanās balsošanā un cīņās par tūlītēju prasību pildīšanu.

Strādnieki un strādnieces, pilsētu un lauku darbaļaudis!

Jūsu nodrošināšana bezdarbā, vecumā un citos darba spējas zaudējuma gadījumos iespējama tikai neatlaidīgā revolucionārā cīņā!

Neklausiet buržuāzijai un viņas aģentiem, kas ar viltīgiem solījumiem jau 15 gadus jūs cenšas atturēt no cīņas vai ierobežot to ar vēlēšanu zīmītēm!

Nododiet balsis par iesniegto likumprojektu, visi kā viens roku rokā ar revolucionāro strādniecību aktīvi uzstājieties sapulcēs, mītiņos, demonstrācijās un streikos!

Par tūlītēju pabalstu un pensiju izsniegšanu pilnas algas apmēros.

Par visu bezdarbnieku apdrošināšanu!

Pret sūtīšanu sabiedriskos darbos spaidu kārtā!

Par algas pacelšanu sabiedriskos darbos līdz Ls 4 dienā!

Pret vācu baronu kundzības atjaunošanu! Pret hitleriskās Vācijas algādžiem — Latvijas fašistiem!

Pret imperiālistiskiem kariem un kontrrevolucionāro intervenci!

Par strādnieku-zemnieku frakcijas atbrīvošanu! Par vienotu revolucionāro fronti!

Par strādnieku-zemnieku valdību, kas nekavējoši likvidēs bezdarbu, badu un postu uz visiem laikiem!

id: 13

file\_name: revl-n013-LKJS\_Riga\_committee-[…1934-02-24].txt

title: LKJS Rīgas komitejas uzsaukums ar sociāldemokrātu sastādītā projekta par nodrošināšanu bezdarba, vecuma un darba nespējas gadījumā kritiku un aicinājumu Rīgas darba jauniešiem vienotā frontē ar sociāldemokrātiskiem strādniekiem cīnīties par pilnīgu apdrošināšanu

author: LKP CK

date: […1934-02-24]

print\_run: ?

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 36–38.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

VIENOTĀ CĪŅĀ PAR PATIESU APDROŠINĀŠANU!

Biedri, Rīgas darba jaunieši, strādnieki un strādnieces! Vēl nekad Latvijas darbaļaudis nav izjutuši tik asu bezdarba un posta slogu uz saviem pleciem kā taisni šinī gadā. Bezdarbs ar katru dienu pieaug. No bezdarba posta visvairāk cieš taisni jaunatne — to pirmo izmet no darba vietām un biržas. Tūkstošiem jauniešu, kas vēl nekad nav strādājuši, kas beiguši vai izmesti no skolām, pat netiek reģistrēti; reģistrētos izdzen mežu katorgas darbos vai pie budžiem, izkalpinot «par vēderu». Latvijas buržuāzija šī posta mazināšanas vietā strīpo beidzamos pabalstus slimokasēm un sociālajai apgādei.

Lai badā cietušo tūkstošu nemiers neizlauztos atklātā revolucionārā cīņā par sava stāvokļa nodrošināšanu, s.-d. līderi ir nākuši ar projektu «nodrošināt bezdarba, vecuma un darba nespējas gadījumā», par ko 24.—25. februārī būs nobalsošana.

Ko šis projekts paredz dot strādnieku jaunatnei?

Šis projekts paredz piešķirt pensiju vecākiem par 65 gadiem, jeb kas zaudējuši darba spējas vairāk kā 50%, Ls 30 apmērā. Bezdarbniekiem, kuriem valsts un pašvaldības «nevar sagādāt darbu» un kas iepriekšējā gadā nostrādājuši ne mazāk kā 3 mēnešus, izsniegt pabalstu «iztikas minimuma apmēros», ko noteiks [Tautas] labklājības ministrija (bez šaubām, ne vairāk kā Ls 30).

Jāprasa s.-d. līderiem — projekta sastādītājiem: kur lai paliek tie, kas vēl nav sasnieguši 65 gadus un šādā vecumā nav atraduši darbu 3 vajadzīgos mēnešus jeb kas zaudējuši 30—45% no darba spējām?

Kur lai paliek tie tūkstoši darba jauniešu, kas vēl nekad nav varējuši atrast darbu, beiguši skolas un gadiem ilgi ir bez darba? Tādi pat netiek reģistrēti un pēc projekta pabalstus nesaņems!

Vai ar šiem Ls 30 — šo bada minimumu var strādnieks dzīvot un vēl uzturēt ģimeni? — tanī laikā, kad pat īres nomaksai, apkurināšanai nepietiek! Kāpēc šos pašus Ls 30 izsniegs tikai 26—30 nedēļas, un pārējā laikā ko darīt? Uz laiku nomirt, vai?

Vai šis projekts ir strādniecisks, pieņemams strādnieku jauniešiem, atbilst viņu prasībām? Ne! Tāds viņš nav. Viņš ir kārtējais s.-d. līderu manevrs, lai atrautu masas no aktīvas revolucionāras cīņas par patiesu apdrošināšanu. Viņš ir strādnieku mānīšanas, krāpšanas projekts, lai sētu masās parlamentāriskās ilūzijas, ka ar vēlēšanu listēm varēs visu panākt. Viņš paredz apdrošināšanai līdzekļus prasīt no saeimas tanī laikā, kad saeima vienu reizi jau viņu ir noraidījusi.

Ko mēs prasām?

Pilnīgu visu pilsētu un lauku algas strādnieku, amatnieku un trūcīgo zemnieku un to jaunatnes nodrošināšanu vidējās algas apmērā (bet ne mazāk kā Ls 90 mēnesī) pa visu darba spēju un darba zaudēšanas laiku, sākot ar 16 gadiem. Mēs prasām nodrošināt visiem pilsētu un trūcīgo zemnieku jauniešiem brīvu bezmaksas skolu, uzturu, apģērbu, skolas lietu apgādāšanu līdz 16 gadiem. Kas sasnieguši 60 gadus, ik mēnesi izsniegt Ls 75 vecuma pensiju, kā arī nodrošināt visiem strādniekiem un darba jauniešiem ārstu palīdzību, zāles, sanatorijas pilnīgi par brīvu. Visus apdrošināšanas un pensiju izdevumus uzlikt uz uzņēmēju, valsts un pašvaldību rēķina, atsvabināt apdrošināmos no jebkādiem izdevumiem. Mēs prasām apdrošināšanas un pensijas lietu nodot pašu apdrošināto vēlētu orgānu rokās, pie kuriem organizēt jaunatnes komisijas, kas rūpēsies par jaunatnes apdrošināšanu. Šos orgānus atsvabināt no jebkādas valsts jeb pašvaldības un to pārstāvju aizbildniecības. Atcelt visus uz jaunatni attiecošus reģistrēšanas noteikumu ierobežojumus, pārtraukt piespiedu izsūtīšanu meža darbos un pie lauku budžiem. Garantēt sabiedriskos darbos dienas izpeļņu Ls 4 apmērā. Visiem bezdarbniekiem izsniegt tūlītēju vienreizēju Ls 50 pabalstu. Prasām vēlēšanu tiesības jaunatnei no 18 gadiem.

Vai var iebilst pret šīm prasībām? Vai viņas nav izvedamas? Tās ir izvedamas! Bet tikai strādnieku revolucionārā cīņa piespiedīs viņas izvest uz uzņēmēju biezo maku, kara, aizsargu, izspiedzes un lauku budžu piemaksu rēķina.

Kas darāms? 24.—25. februārī mēs aicinām visus strādniekus un darba jauniešus balsot par s.-d. projektu, kaut arī viņš ir ļoti nepilnīgs. Balsot par [to], lai nostiprinātu vienotu fronti ar s.-d. strādniekiem, izvērstu šo kampaņu plašā masu revolucionārās cīņas kampaņā par pilnīgu apdrošināšanu, par strādnieku-zemnieku padomju varu, kas vienīgā izvedīs visas darba jaunatnes prasības. Šo balsošanu var savienot ar revolucionāro masu uzstāšanos, sasaucot fabrikās un darba vietās mītiņus, sapulces, dibinot vienotas cīņas komitejas, organizējot ielu demonstrācijas, streikus, bada gājienus, jo vienīgi masu revolucionārā cīņa piespiedīs izpildīt mūsu taisnīgās prasības par pilnīgu apdrošināšanu. Ka s.-d. līderi necīnās par darba jauniešu interesēm, to lieku reizi pierāda šī projekta nestrādnieciskais saturs. Vienīgi Kompartija un LKJS ir spējīgas, grib un var masas vest revolucionārā cīņā pretim uzvarai. Tāpēc aicinām visus s.-d. strādniekus un darba jauniešus, visus darbaļaudis zem LKP un LKJS cīņas karogiem pārvērst šo kampaņu par plašu revolucionāru uzstāšanos, par pilnīgu apdrošināšanu, par proletariāta uzvaru, par Padomju Latviju!

LKJS Rīgas komiteja

id: 14

file\_name: revl-n014-LKJS\_CK-1934-02-26.txt

title: No LKJS CK lapiņas jaunkareivjiem, kareivjiem un matrožiem ar brīdinājumu par imperiālistu gatavošanos jaunam pasaules karam un aicinājumu neļaut buržuāzijai izmantot armiju cīņai pret revolucionāro kustību un Padomju Savienību

author: LKJS CK

date: 1934-02-26

print\_run: 4000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 38–41.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BIEDRI JAUNKAREIVJI, KAREIVJI UN MATROŽI!

VISA DARBA JAUNATNE, KAS TIEK GATAVOTA KARAM UN FAŠISMAM!

Pienācis atkal laiks, kad kurā katrā brīdī var iesākties jauns pasaules karš, kurš nesīs darbaļaudīm ne mazāku postu kā 1914.—1918. g.

Japānas imperiālisti uzbrūk Ķīnai, slepkavo Ķīnas tautu, laupa viņas bagātības un nepārtraukti rīko kara provokācijas pret SPRS — vienīgo miera balstu pasaulē. Visu zemju imperiālistiskie plēsoņas sūta savas karaspēka daļas pret Padomju Ķīnas rajoniem, lai sakautu Ķīnas Sarkano armiju un sagrautu Ķīnas Padomes, kuras apdraud imperiālistu kundzību kā Ķīnā, tā visās kolonijās. Tagad viņi kopīgi uzstājas pret Ķīnas revolūciju, bet pēc tam pie Ķīnas bagātību dalīšanas sāks kauties savā starpā, izplešot šo karu pār visu pasauli.

Fašistiskā Vācija steidzīgi gatavo intervences karu pret Padomju Savienību, žvadzina ieročus pret mazākām un vājākām valstīm. Ar piedāvājumiem palīdzēt apspiest augošo revolucionāro kustību, ar savu naudu, aģentiem un instrukcijām tā dibina hitleriskās bandas arī citās, sevišķi Baltijas valstīs, pārvēršot tās par priekšposteni pretpadomju karam.

Visu zemju buržuāzija redz vienīgo izeju no krīzes un augošās revolūcijas jaunā pasaules karā un fašistiskā režīmā. Šis karš tiek gatavots par jauniem imperiālistu tirgiem, par jaunu pasaules pārdalīšanu, pirmkārt, uz Padomju Savienības un mazāko un vājāko valstu rēķina. Šis karš tiek gatavots pret varonīgajiem sociālisma cēlājiem — SPRS darbaļaudīm, priekš strādnieku izkaušanas kapitālistiskās valstīs, lai tādā kārtā vājinātu revolūcijas spēkus un attālinātu kapitālisma bojā eju.

Arī Latvija ir pilnīgi ierindojusies šo kara gatavotāju ķēdē. Arī Latvijas buržuāzija meklē izeju no tai draudošās katastrofas karā un fašismā. Tāpēc notiek tik steidzīga bruņošanās, stratēģisko dzelzceļu un šoseju būvēšana, aizsargu un visu fašistisko organizāciju pielāgošana kara un revolūcijas gadījumam, masu ideoloģiska sagatavošana karam, skolu un jaunatnes masu organizāciju militarizēšana. Latvijas valdība gatavojas nodot Latvijas teritoriju un visu darba tautu fašistiskās Vācijas rīcībā, atņemt jaunsaimniekiem zemi, atjaunot baronu klaušas un pilnīgi ieslēgties intervencionistisko valstu kara avantūrās. Tāpēc Ulmanis, Mīlbergs un Salnais skrēja uz hitlerisko Vāciju pēc padoma. Tāpēc tiek Latvijā aktivizētas fašistiskās bandas un attīstīts negants terors pret revolucionāro strādniecību.

Darba jaunieši, kas stāsieties kareivju gaitās! Kareivji un matroži! Buržuāzija jūs pirmos dzīs slaktiņā par savām interesēm! Fašistiskie ģenerāļi, bijušie cara valdības asinssuņi, jūs pirmos raidīs «svētā» karā pret SPRS darbaļaudīm un savas zemes strādniekiem! Vai jums ko dos šis karš? Vai jums jāliek sava galva «uz ežiņas» par «savu» zemi un «tēviju», ko no jums prasa Latvijas valsts kungi? Vai jums jālej asinis par tagadējo Latvijas terora un bada iekārtu...?

Nē, tūkstošreiz nē! Karš vajadzīgs tikai buržuāzijai jaunu bagātību salaupīšanai un «liekās» darba armijas izkaušanai. Darbaļaudīm viņš nesīs tikai neizsakāmu postu, miljoniem noslepkavoto un sakropļoto. Izeja no krīzes meklējama nevis imperiālistiskā un intervences karā, ko gatavo buržuāzija, bet proletāriskā revolūcijā, ko gatavo komunisti un visi revolucionārie strādnieki!

Tagadējā Latvija — «sava zeme un tēvija» tikai priekš bagātniekiem, valsts apzadzējiem, koruptantiem, silto vietiņu ķērājiem un sociālistisko vasarnīcu īpašniekiem, bet ne strādniekiem, darba zemniekiem, skolu jaunatnei un darba inteliģencei. Par šādu «tēviju» un sociāldemokrātu slavēto «demokrātiju» nav vērts cīnīties, jācīnās par visu zemju darbaļaužu patieso tēviju — Padomju Savienību, jācīnās par Padomju Latviju, kas būs Latvijas darbaļaužu īstā tēvija.

Biedri jaunkareivji! Gatavojieties uz šo slaveno cīņu tūlīt, to dariet, arī dienēdami buržujiskā armijā! Ņemiet šauteni un mācieties kara mākslu, nevis lai šautu uz saviem šķiras brāļiem, savas zemes un citu zemju strādniekiem, bet lai vērstu ieročus pret savas zemes un citu valstu buržuāziju, par strādnieku-zemnieku varu, kas vienīgā novērsīs karu, izsūkšanu un badu uz visiem laikiem.

Esiet nomodā par savu šķiru, par Latvijas darbaļaužu interesēm, neļaujiet fašistiskiem virsniekiem jūs sagatavot par akliem ieročiem buržuāzijas rokās. Mācieties pazīt savu pavēlnieku neķītros nolūkus, kurus tie slēpj aiz «tēvijas» un «tautas» interešu plīvuriem. Neļaujiet sevi izmantot par strādnieku cīņu apspiedējiem, kā tas nupat notika fašistiskajā Austrijā, kur pret strādniekiem vērsa ložbērējus, tankus un lielgabalus, kaut tie šoreiz vēl gāja cīņā tikai par sociāldemokrātu nodevīgajiem «demokrātiskās» iekārtas aizstāvēšanas lozungiem...

Neļaujiet sevi ieraut noziedzīgā karā pret Padomju Savienību un tās Sarkano Armiju, kura nes savos karogos visu apspiesto atbrīvošanu.

Cīnieties visiem spēkiem pret karu un fašismu kopējās cīņās ar visu strādniecību, izjauciet buržuāzijas avantūras. Bet, ja karš tomēr izcelsies, veiciniet buržuāziskās armijas sakāvi, veiciniet kareivju pāriešanu revolucionāro spēku pusē, kad notiks strādnieku sacelšanās pilsētās un uz laukiem, veiciniet kareivju pāriešanu Sarkanās Armijas pusē, kad sāksies intervences karš pret SPRS.

Nevienu šāvienu pret strādnieku kvartāliem. Nevienu šāvienu pret sarkanarmieti. Ienaidnieks, kas jāsakauj, — ir pašu zemes un citu zemju buržuāzija. Imperiālistiskais karš ir jāpārvērš pilsoņu karā! Pret kapitālismu, par proletariāta diktatūru, par sociālismu!

Cīnieties kopā ar visu strādniecību un darba zemniecību pret Latvijas buržuāzijas uzbrukumu darbaļaužu dzīves līmenim un tiesībām, pret strādnieku vajāšanām, pret fašistisko bandu aktivizēšanu un fašistiskās diktatūras gatavošanu, par strādnieku-zemnieku deputātu atsvabināšanu. Sasauciet jaunkareivju apspriedes un sapulces. Organizējiet jaunkareivju uzstāšanos pilsētu domēs, pagastos un iesaukšanas iecirkņos.

Prasiet izsniegt ceļa naudu. Prasiet izsniegt vienreizēju pabalstu Ls 70 apmērā bezdarbnieku, kalpu un trūcīgo zemnieku jaunkareivjiem. Prasiet izsniegt viena mēneša algu uz priekšu tiem, kuri aiziet no uzņēmuma, kā arī garantēt vietu darbā pēc atgriešanās. Prasiet apgādāt bezdarbnieku un trūcīgo jaunkareivju ģimenes ar īres naudu, malku, uzturu, apģērbu uz valsts rēķina. Prasiet izsniegt par brīvu siltu veļu, zābakus, čemodānu, tabaku u. c. Prasiet kara dienestā iedalīt tanī pat pilsētā vai apriņķī, kur iesaukti. Visi kā viens aizstāviet savas prasības. Ja būsiet aktīvi, droši un organizēti — pat vistrakākie kara diktatori būs spiesti ar jūsu prasībām rēķināties.

Esiet gatavi cīnīties par savām prasībām arī armijā. Uzstājieties pret sliktiem dzīves apstākļiem un režīmu. Organizēti atsakieties no tādām apmācībām, kuras domātas armijas sagatavošanai strādnieku cīņas apspiešanai, intervences karam pret SPRS un citu zemju revolūcijas apkarošanai. Organizēti boikotējiet tās sapulces un goda sardzes, kuras iziet uz brāļošanos ar fašistiskajām valstīm un savas zemes fašistiskajām bandām. Brāļojieties ar savas zemes un citu zemju revolucionārajiem cīnītājiem. Palieciet par drošsirdīgiem proletāriskās revolūcijas kareivjiem.

Uz to jūs aicina Latvijas Kompartija un komjaunatne. Uz to Jūs aicina LKP kara organizācija. Stājieties šinī organizācijā un atbalstiet viņas cīņas.

Cīnieties kopējā proletariāta frontē!

Pret karu un fašismu!

Par revolucionāru izeju no krīzes!

Pret jaunatnes. militarizēšanu un fašizēšanu!

Pret buržuāzijas iekārtu!

Par strādnieku-zemnieku un kareivju padomju varu!

Par Padomju Latviju!

Latvijas Komun. jaunatnes savienības Centrālkomiteja

id: 15

file\_name: revl-n015-LKJS\_CK-1934-02.txt

title: No LKJS CK lapiņas, kas veltīta Latvijas komjaunatnes 15. gadadienai un kurā izteikts aicinājums pilsētu un lauku darba jauniešiem cīnīties par kapitālistiskās iekārtas gāšanu, par Padomju Latviju

author: LKJS CK

date: 1934-02

print\_run: 3000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 42–45.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BIEDRI DARBA JAUNIEŠI! PILSĒTĀS UN LAUKOS!

LATVIJAS KOMUNISTISKĀ JAUNATNES SAVIENĪBA JŪS SAUC!

Latvijas strādnieku jaunatnes priekšpulkam — Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienībai — 15 gadu jubileja!

1919. g. 28. februārī, kad pār Rīgu uzvaroši plīvoja sarkanais revolūcijas karogs, kad Latvijā valdīja pašu strādnieku un zemniecības vēlētās Padomes, bijušajā Bruņinieku zālē (tagadējā Saeimas namā, kur pagājušā gadā zvēriski piekāva un apcietināja strādnieku vēlētos deputātus) sanāca Latvijas Kompartijas Darba jaunatnes savienības (tagad LKJS) I kongress.

Kongress lēma, kā izveidot okupācijas varas sagrauto jaunatnes kustību, kā atjaunot karā izpostīto Latvijas saimniecību, kā palīdzēt pārējām padomju republikām.

Kongress nosūtīja apsveikumus visu to zemju strādniekiem, kas cīnījās par padomju varu Vācijā, Ungārijā, Bavārijā.

Padomju vara nodrošināja jaunatnei darba aizsardzību, brīvu skolu un politiskās tiesības. Tāpēc daudzi strādnieku jaunieši, sargājot šo varu, atdeva visdārgāko — savu jauno dzīvību.

Padomju Latviju ielenca imperiālistisko valstu pārspēks un Latvijas buržuāzijas un s.-d. vienotā fronte. Padomju Latvija tika sakauta. Komjaunatnes savienība nodzīta pagrīdē.

Sākās «demokrātija», kur jaunatne spiesta vergot par niecīgu atalgojumu garas darba stundas; patiesu tiesību un brīvību vietā strādnieku jaunatnei uzdāvināja bezdarbu, pagarināja mācekļu mācības laiku; brīvas skolas vietā sāka plēst mācību maksas. Jaunatnes politisko tiesību vietā lakoniskais: «nedrīkstiet»! Uz visām legālām strādnieku jaunatnes organizācijām tautiskie prokurori un tiesneši pēc kārtas uzlikuši neskaitāmus zīmogus un aizliegumus. Tā 1928. g. slēdza RABCB ar visām jaunatnes sekcijām, «Latvijas Strādnieku jaunatnes kultūras biedrību» u. c. Strādnieku demonstrācijas izklīdina tautiskie žandarmi un kazaki.

Bet Latvijas strādnieku jaunatnes avangards — LKJS nav iznīcināma.

Jau 15 gadus buržuāzija ir vērsusi visu savu brutālās varas aparātu pret komunistisko kustību. 16 gadus buržuāzija ir gan šāvusi, gan spīdzinājusi, gan sēdinājusi dzelžainos mūros simtiem revolucionāro strādnieku jauniešu.

Arī patreiz Termiņā, Centrālē, Liepājas, Jelgavas, Valmieras un Daugavpils cietumos smok daudzi. Jau kandalās iekalti ap 500 drošāko un bezbailīgāko strādnieku jaunatnes cīnītāju. Pagājušā gada janvārī policija un špiki noslepkavoja «bēgot» mūsu neaizmirstamo biedri Smiltēnu, LKJS Centrālkomitejas sekretāru, LKP CK locekli. Tanī pat mēnesī ohrankas kambaros nomocīja b. Gaili, bet tā paša gada rudenī nošāva b. Levinu.

15 gadus sociāldemokrātija ir visiem līdzekļiem uzbrukusi Kompartijai un komjaunatnei un kā uzticams sulainis mierinājusi buržuāziju, ka komunistu iespaids nemaz tik liels neesot, viņi tak vislabāk protot atturēt strādniekus no pāriešanas komunistu pusē. 15 gadus buržujiskās un sociāldemokrātiskās valdības vijušas ap mums tīklus, sūtījušas mūsu rindās provokatorus, lai sagrautu mūsu organizācijas. Neskaitāmas reizes buržujiskās avīzes ir izlielījušās, ka komjaunatnes organizācija esot iznīcināta, ka komunistu darbība paralizēta.

Bet visiem mūsu ienaidniekiem par spīti — Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienība dzīvo! Neskatoties uz visiem žņaugiem, viņa laužas ārā no dziļās pagrīdes. Šajos smagajos cīņas gados viņa ir ne vien atjaunojusi 1919. g. izrauto cīnītāju rindas, bet augusi un nostiprinājusies.

1931. g. uz buržuāzijas priekiem viņa atbildēja ar 4. kongresu, 1933. g. rudenī ar Vislatvijas konferenci.

Ohraņņiku deguni par īsiem, viņu ošanas spējas par vājām, viņu sūtīto provokatoru ēzeļu ausis par garām, buržujiskās un s.-d. preses uzbrukumi par nepārliecinošiem, cietumi, kandalas un garie katorgas gadi par bezspēcīgiem, lai iznīcinātu revolucionāro jaunatnes organizāciju!

Komjaunatnes spēks pastāv viņas patiesā revolucionārā teorijā un praksē, viņas saitēs ar plašiem jaunatnes slāņiem.

Buržujiskās un fašistiskās organizācijas jaunatnei neko citu nevar dot kā tikai vēl dziļāku pagrimšanu, beztiesību, nabadzību, viduslaiku inkvizīciju un bendes cirvi. To mēs vislabāk redzam no hitleriskās Vācijas piemēra, kur jaunatnei solītās «paradīzes» vietā deva katorgas darba nometnes, baronu pātagas atjaunošanu, karātavas, militāru dresūru imperiālistiskam intervences karam.

Tikai šādu un ne citādu «paradīzi» var dot Latvijas darba jaunatnei pērkoņkrustieši, karlsonieši, štelmaherieši u. c. Hitlera algādži, kuri kopā ar visu buržuāziju tāpat ar nacionālšovinistisku rīdīšanu un demagoģiskiem solījumiem grib pārvilt jaunatni fašisma pusē, nodot Latviju Hitlera u. c. anvantūristu rīcībā.

Arī s.-d. organizācijas nerāda jaunatnei izeju no krīzes un bezdarba posta un aicina «lāpīt» kapitālismu, sargāt buržujisko demokrātiju — tiltu uz fašismu.

Komjaunatne ir vienīgā jaunatnes organizācija Latvijā, kas, nevienu nekrāpdama, var droši un lepni teikt:

Mēs zinām, kā tikt laukā no tagadējā posta un bezcerību stāvokļa.

Mēs zinām, kā tikt jaunatnei pie labākas dzīves un izglītības.

Mēs zinām, kā tikt pie sociālisma.

Iesim pa to ceļu, pa kuru 1917. g. oktobrī gāja Krievijas strādnieki un jaunatne. Gatavosim Latvijas Oktobri! Nevis lēnprātīgā pacietība un pazemība, nevis labprātīga aiziešana no dzīves, nevis mierīga gaidīšana, it kā sociālisms atnāks pats no sevis, bet gan asā un noteiktā cīņā!

Cīņā pret katru uzņēmēju uzbrukumu jauniešu darba algām, cīņā par vienādu atalgojumu ar pieaugušiem strādniekiem, cīņā par jaunatnes darba aizsardzību, cīņā par jaunatnes politiskām tiesībām no 18 gadiem.

Nevis buržujiskās, pusfašistiskās demokrātijas sargāšana, bet cīņa par padomju varu, par Padomju Latviju, kas atjaunos jau 1919. g. jaunatnei piešķirtās tiesības, kas atjaunos un paplašinās Latvijas pamirušo rūpniecību un vienā rāvienā likvidēs bezdarbu, kur būs liels pieprasījums pēc inteliģenta darbaspēka, kā inženieriem, tehniķiem, ārstiem u. c., kas atvērs jaunatnei skolu durvis, kas 15 gadus velti nedeldēs mēles un avīžu slejas par Doles spēkstacijas celšanu, bet tūlīt stāsies pie plaša sociālistiskās celtniecības plāna realizēšanas. Sastingusī Latvijas saimnieciskā dzīve sāks strauji pulsēt.

Tagad nekam nevajadzīgā jaunatne, kuru dzen viršus plūkt un pārrakstīt kancelejas papīrus par 47 bada latiem mēnesī, varēs savus jaunos spēkus un darba prieku pielietot radošā celtniecības darbā, tad [doma] par cilpu un revolveri nevienam nenāks ne prātā.

Tāpēc katra strādnieku un zemnieku jaunieša, katra darba studenta un inteliģenta vieta ir zem Latvijas komjaunatnes karogā.

LKJS šajos 15 gados savas Komunistiskās partijas vadībā ir pierādījusi nesalaužamu spēku un neatlaidību cīņā par jaunatnes stāvokļa uzlabošanu, par strādnieku jaunatnes republiku — Padomju Latviju.

Par to mēs aicinām cīnīties katru strādnieku jaunieti, kas vēl iet aiz s.-d. un buržujisko organizāciju karogiem. Tie nav mūsu ienaidnieki, bet mūsu šķiras brāļi. Mēs ienīstam vienīgi viņu vadoņus, kas māna jaunatni, kas apmelo Padomju Savienību, kas grib iedzīt Latvijas darbaļaudis vēl dziļākā verdzībā un asins režīma žņaugos. Mēs plaši atveram savas organizācijas visiem izslēgtiem «Darba jaunatnes» un «SSS» revolucionārās opozīcijas biedriem. Mēs griežamies pie katra strādnieku jaunieša — stājies droši mūsu rindās!...

Meklē ceļu uz komjaunatni katrā uzņēmumā, skolā un lauku pagastā — tur mūs atradīsi!...

Latvijas Komun. jaunatnes savienības Centrālkomiteja

id: 16

file\_name: revl-n016-LKP\_CK-[…1934-03-02].txt

title: LKP CK uzsaukums laukstrādniekiem organizēties cīņai par sava ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu

author: LKP CK

date: […1934-03-02]

print\_run: 4000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 45–48.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BIEDRI LAUKSTRĀDNIEKI!

No jauna klāt deramdienas! Atkal budži nadzīgi rīkosies tautiskā tirgū, kur pārdošanā būs Latvijas vislētākā prece — laukstrādnieki un laukstrādnieces.

Mums pieder 70% no zemes un lopiem, 90% no darba rīkiem — vīpsnā pie sevis budži; mūsu rokās ir pārtikas krājumi, mums ir savas partijas un saimnieciskas organizācijas, kurās mēs Norunājam, kādas algas maksāt. Ja šie plikadīdas nepadosies mūsu gribai, — lai nosprāgst badā. Bet, ja tie domās «buntoties», — mums pie rokas ir policija, spiegi, 30000 aizsargu armija.

Latvijas laukstrādnieku 200000 lielajai armijai nav ne zemes, ne lopu, ne saimniecības inventāra. Lai nenomirtu badā, tie spiesti gads gadā strādāt priekš pelēčiem, iet moku pilnās darba gaitās, ar saviem sviedriem audzēt resnvēderu bagātību, atdot savu jaunību, veselību. Tos izdzen līdz pēdējam un vēl tomēr lamā par sliņķiem.

Pie pelēčiem verdzībā atrodas pie 30000 ganu vien, kuri jaunāki par 15 gadiem. Sevišķi neķītri budži ir pret laukstrādniecēm. Tām algas daudz mazākas, lai gan jādara arī smagie vīriešu darbi.

Saimniekmammas ik uz soļa min uz papēžiem, dzīdamas no viena darba pie otra. Resnie pelēkie baroni un viņu dēliņi rīkojas ar tām kā agrāk baroni ar kalpu sievām un meitām. Algas jau nosistas pāri pusei no 1927.—28. g. algām. Šogad pelēkie baroni nolēmuši maksāt vairs tikai Ls 15—20 mēnesī. Bez tam līgst tikai uz vasaru, bet ziemā spiež strādāt par velti. Bet pelēču manta aug augdama. Tie saņem piemaksas uz sīkzemnieku un laukstrādnieku rēķina. Viņu sievas un meitas tērpjas zīdos. Tie dzīvo un līksmo uz apspiestās un verdzinātās tautas pleciem.

Laukstrādniek, tu esi strādnieku šķiras armijas loceklis! Tev nav nekā kopēja ar pelēci — tavu izsūcēju un verdzinātāju. Latgaļu, poļu, leišu un latviešu strādnieki ir tavi brāļi. Visu tautu pelēči ir tavi ienaidnieki. Pilsētu strādnieki jau gadiem ilgi ved streiku cīņas pret fabrikantiem un buržujisko valsti! Arī tev nevajag pacietīgi vilkt verga jūgu! 15 gadus tu esi barots ar demokrātiju, tautiskumu, lai tu kā muļķis mierīgi strādātu priekš liekēžiem! Jums ir laiks fašisma un šovinisma programmai, pelēču nevaldāmai kārei pēc skanošiem latiem nostādīt pretī savu laukstrādnieku programmu:

1. Pret algu nosišanu. Pacelt laukstrādnieku, strādnieču algas līdz 27.—28. g. līmenim. Algas izmaksu skaidrā naudā ik mēnešus. Sievietēm par vienādu darbu vienādu algu ar vīriešiem. Atsvabināt strādniekus no jebkādiem nodokļiem. Atcelt vilka pases.

2. Astoņstundu darba dienu. Par svētdienas un virsdarbiem, kā arī lopu kopšanu nakts laikā divkāršu samaksu. Šie darbi pielaižami vienīgi ar pašu laukstrādnieku piekrišanu. Nepārtrauktu 40 stundu atpūtu nedēļā. 6 stundu darba dienu jaunākiem par 16 gadiem. Pret naktsdarbiem pie kulšanas.

3. Divu nedēļu atvaļinājumu gadā, vienu nedēļu pusgadā, strādniekiem abos gadījumos ar algu un pārtiku. Nost ar «nojāto» vājpienu! Ēšanu 4 reizes dienā, ne mazāk kā vienu reizi labu gaļas ēdienu. Cilvēcīgu pārtiku un dzīvokli. Nepielaist strādnieku izmešanu no dzīvokļiem, ja tie palikuši bez darba un nespēj samaksāt īri.

4. Uz valsts un uzņēmēja rēķina apdrošināt pret bezdarbu, nelaimes, slimības gadījumos un vecuma nespēku. Bezmaksas ārstēšanu un pilnu algu slimības gadījumā. Strādniecei grūtniecības laikā 8 nedēļas atvaļinājuma pirms dzemdībām un 8 nedēļas pēc, ar pilnas algas izmaksu.

5. Ganus atsvabināt no visiem lauku un blakus darbiem, kā govju slaukšanas, Žagaru ciršanas, ravēšanas, lopu kopšanas. Nost ar rīdīšanu pret ārzemju strādniekiem, ko ved s.-d Ārzemju strādnieki ir mūsu biedri. Vienādu algu un tiesības ārzemju un vietējiem strādniekiem. Lai dzīvo visu tautību laukstrādnieku vienotā fronte! Lai tas būtu aizsargs vai mācītājs, sociāldemokrāts vai zemnieksavienībnieks. Vai viņš tev sludina debesu valstību, vai tautas vienību un fašismu, — kas noraida šos punktus, ir tavu kaklakungu dienderis.

Pret buržuāzijas organizēto fronti — strādnieku organizētu vienotu fronti! Slēdzieties vienotās rindās uz deramdienām! Sapulcējieties un vienojieties turēties stingri vismaz pie šādām prasībām:

1. Ne mazāk kā Ls 40 ik mēnesi cauru gadu, ar izmaksu skaidrā naudā.

2. Rakstisku līgumu.

3. Nebarot ar «nojāto» pienu, 4 reizes dienā ēšanu, vismaz vienu reizi dienā labu gaļas ēdienu.

4. Sievietēm vienādu algu pie vienāda darba ar vīriešiem.

5. Ganus nenodarbināt blakus darbos.

6. Slimības un sakropļojuma gadījumos ārstēšanu uz saimnieka rēķina.

7. Labu, atsevišķu dzīvokli.

8. 8 stundu darba dienu, brīvas visas svinamās dienas.

9. Pēc noteiktā darba laika nekādu dzīšanu ne baznīcā, ne uz fašistu sapulcēm.

Degošāko darbu (sējas, pļaujas, kulšanas) laikos organizējiet streikus. Pilsētu strādnieki ar streikiem neatlaidīgi cīnās par algām un labākiem darba apstākļiem. Arī Latvijā vietvietām laukstrādnieki veduši streikus ar panākumiem pret algu samazināšanu un pārliecīgu apkraušanu ar darbiem Zemgalē, pret nakts kulšanām Ventspilī, Vidienas apgabalā utt. Labi izvēlētā laikā un stingri turoties, saimniekus var uzvarēt. Vienojieties arodbiedrībās un iestājieties komunistu partijā, kas vienīgā dod jums programmu, vada un organizē laukstrādnieku cīņu. Padzeniet s.-d. līderus, kas nodod Jūsu cīņu un slēdz aktīvās arodbiedrību nodaļas.

Reizē ar cīņu par algām jums jāstāda lielāki mērķi. Jums nebūs mūžīgi būt vergiem. Tās bagātības pelēko baronu rokās ir jūsu sastrādātas un pieder jums. Jūs esat viņu īstie īpašnieki. Šo īpašumu atņemšana buržuāzijai un pārņemšana strādnieku rokās, kā tas ir Padomju Krievijā, darīs galu jūsu vergu dzīvei. Tad jūs būsiet saimnieki un kungi. Tā būs proletāriskā revolūcija, kas tūliņ Izvedīs dzīvē augšā minēto programmu.

Lai apspiestu Padomju Krieviju, lai apspiestu Latvijas strādnieku cīņu par augstākām algām, galēju uzvaru, buržuāzija kopā ar hitleriešiem gatavo fašisma, aizsargu un fašistisko slepkavu diktatūru. Tāpēc laukstrādniekiem jāved nesaudzīga cīņa pret aizsargiem, fašistiem — kara gatavotājiem, par arodnieciskās organizēšanās un streiku brīvību, par strādnieku-zemnieku deputātu atbrīvošanu!

Tikai cīņā var panākt jebkuru no šīm prasībām. Tādēļ sasauciet sapulces pa mājām, muižām, pagastiem. Apspriediet tur šīs Prasības un, ņemot vērā vietējos apstākļus, pieņemiet jūsu cīņas programmu galīgā veidā un stāviet par savām prasībām visi kā viens!

Lai dzīvo laukstrādnieku streiks! Nost ar fašismu, nost ar Zemnieksavienību, pelēču partiju! Nost ar Bļodnieka valdību — fašisma ievedēju! Aizstāvēsim SPRS! Lai dzīvo strādnieku-zemnieku valdība!

LKP [CK]

id: 17

file\_name: revl-n017-LKP\_CK\_Sieviesu\_centrs-[…1934-03-08].txt

title: LKP CK Sieviešu centra lapiņa Starptautiskajai sieviešu dienai ar aicinājumu darba sievietēm cīnīties pret karu, par PSRS aizstāvēšanu

author: LKP CK Sieviešu centrs

date: […1934-03-08]

print\_run: 5000

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 48–50.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

DARBA SIEVIETES! STARPTAUTISKĀ SIEVIEŠU DIENĀ VIENOTĀS RINDĀS PAR KOPĒJU MĒRĶI!

Īr pagājuši 24 gadi no tā laika, kad Kopenhāgenā 1910. g. sanāca Starptautiskā sociālistiskā sieviešu konference un nolēma. ka visās zemēs katru gadu jāsvin Sieviešu diena. Kā viena no galvenām prasībām toreiz tika uzstādītas vēlēšanu tiesības sievietēm.

Tagad daudz kas ir grozījies. Darba sievietes sāka saprast, ka viņām nav un nevar būt nekas kopējs ar tām buržuju madāmām, kuras izbīdījās par lielām sieviešu tiesību aizstāvētājām, bet patiesībā tāpat izsūc strādnieces kā viņu vīri — kapitālisti. Kas kopējs var būt laukstrādniecei ar turīgo zemnieci, kura izsūc viņu līdz pēdējam un nokalpina bieži vien tikai par uzturu. Laukstrādniece un tāpat arī darba zemniece grūtā darbā, no gaismas līdz gaismai ir spiesta strādāt, lai nopelnītu sev uzturu. Bet turīgā saimniece dzīvo pārpilnībā un saņem vēl piemaksas no valdības, bet tā pati valdība spaidu kārtā piedzen nodokļus no trūcīgo zemnieku saimniecībām un, ja nespēj maksāt, izūtrupē šīs saimniecības.

Ko ir darījuse Pīpiņu Berta saeimā darba sievietes stāvokļa uzlabošanai? It nekā! Bet par viņu savas balsis nodeva arī daudzas darba sievietes, kuras vēl ticēja skaļajiem solījumiem un domāja, ka viņa ir sieviete un labāk sapratīs sievietes grūto stāvokli.

Verdzisks ir strādnieku šķiras stāvoklis vispār. Bet darba sievietes stāvoklis kā pilsētās, tāpat arī uz laukiem ir vēl daudz grūtāks nekā viņas šķiras biedram — vīrietim. Kapitālistiskajās valstīs sievietēm maksā daudz zemāku algu arī tad, ja viņas padara to pašu darbu, ko vīrietis. Bet daudzas sievietes ir vienīgās ģimenes apgādātājas, un ar niecīgo peļņu nākas dzīvot pusbadā visai ģimenei. Bezdarbs dzen sievietes uz ielas pārdoties izvirtuļiem, lai glābtu sevi un bērnus no bada nāves.

Katru dienu Latvijas avīzēs var lasīt par to, ka kāda māte nogalinājusi savu bērnu. Tas notiek tādēļ, ka sievietes-mātes stāvoklis nav nodrošināts. Trūkums un bezdarbs novedis viņas izmisumā. Noziegumi vairojas. Pašnāvības sērga pārņēmusi visu kapitālistisko pasauli.

Darba sievietes laukos un pilsētās!

Neticiet buržuju madāmām, kas saka, ka visām sievietēm ir vienādas intereses. Tie ir meli.

Tikai visiem darbaļaudīm ir kopēji mērķi. Viņiem jātiek vaļā no saviem izsūcējiem, lai paši varētu patērēt sava darba augļus. Bet likt vaļā no liekēžiem darbaļaudis var tikai tad, ja viņi nogāzīs buržujisko valdību un viņas vietā nodibinās strādnieku-zemnieku valdību — Padomju Latviju. Tas ir vienīgais ceļš, pa kuru jūs aicina iet Latvijas Komunistiskā partija. Viņa ir vienīgā darbaļaužu interešu aizstāvētāja.

Biedrenes, darba sievietes! Jūsu vieta ir kopējās cīnītāju rindās, roku rokā ar biedru — vīrieti zem Komunistiskās partijas vadības, kura ved pretī drošai uzvarai.

Starptautiskā sieviešu dienā, 8. martā, visās kapitālistiskajās zemēs darba sievietes, cīnoties pret saviem izsūcējiem, sūtīs sveicienus savām brīvajām māsām Padomju Savienībā. Tikai tur nepazīst krīzes un bezdarba. Tur katrs, kas grib strādāt, ir nodrošināts ar darbu un maizi. Tur nav liekēžu, kas aprij lielāko daļu no darbaļaužu ražotajām bagātībām. Tur par vienādu darbu saņem vienādu atlīdzību. Sievietes strādā kā speciālistes, kā tiesas priekšsēdētājas. Viņas izpilda visatbildīgākos darbus.

Uz laukiem tagad darba zemnieces stāvoklis ir daudz vieglāks kā pirms kolektīvo saimniecību nodibināšanas. Kolektīvās saimniecībās var ierīkot bērnu uzraudzību, darbs tur vieglāks, un tāpēc arī sievietes ir ļoti aktīvas kolektīvo saimniecību (kolhozu) organizētājas.

Paskatieties uz SPRS — viņa rāda mums ceļu.

Buržuāzija gatavo karu pret Padomju Savienību. Karš nesīs miljoniem kropļu. Paliks bērni bez apgādātājiem.

Nost ar karu! Aizstāvēsim SPRS — visu darbaļaužu tēviju! Latvijas buržuāziskā valdība ir novedusi darbaļaudis badā. Sievietes-mātes! Jūsu izsalkušo bērnu vaimanas lai nedzen jūs izmisumā un pašnāvībā, bet lai dod jums drosmi un cīņas sparu. Stājieties cīnītāju rindās par labāku dzīvi.

Sociāldemokrātiskās darba sievietes! Sieviešu dienā jūs dzirdēsiet atkal no līderu mutes daudz skaistu vārdu par sociālismu, par cīņu pret fašismu. Tā ir liekulība un darbaļaužu muļķošana. Atmaskojiet līderu liekulību.

Nost karu! Lai dzīvo SPRS! Nost fašistus — pērkoņkrustiešus un citus!

Prasīsim strādnieku-zemnieku frakcijas atbrīvošanu! Tikai viņa nodrošinās darbu un maizi visiem un nodrošinās sievietes-mātes stāvokli.

Par vienādu darbu, vienādu algu!

Latvijas Komunistiskās partijas Sieviešu centrs

id: 18

file\_name: revl-n018-SP\_CK-[…1934-03-08].txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības CK lapiņa par Starptautisko sieviešu dienu, ar aicinājumu darba sievietēm palīdzēt politieslodzītajiem un viņu ģimenēm

author: Sarkanās Palīdzības Centrālā komiteja

date: […1934-03-08]

print\_run: ?

typography\_name: «Sarkanās Palīdzības» spiestuve

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 50–52.

text:

STARPTAUTISKĀ SIEVIEŠU DIENA UN SARKANĀ PALĪDZĪBA

Visas darba sievietes katru gadu 8. martā svin savu cīņas dienu. Šai dienai nav nekas kopējs ar tām sieviešu dienām, kuras organizē buržuju madāmas. Viņas gan aicina arī darba sievietes savās organizācijās un stāsta, ka visām sievietēm esot vienādas intereses. Bet tie ir meli. Buržuju madāma tāpat izsūc savu kalponi, kura ir spiesta strādāt, jo viņai citādi nav ko ēst. Turīgās lauksaimnieces tāpat nokalpina savas strādnieces par smiekla algu un dabū par to vēl piemaksas no valdības. Buržuju madāma nepazīst nekādas rūpes, jo priekš viņas strādā darba sieviete, kura ir spiesta atstāt savus bērnus bez uzraudzības mājās, bet pati iet strādāt, lai pelnītu sev un bērniem uzturu.

Kopējas intereses ir tikai visiem darbaļaudīm, kuri tikai cīņās pret saviem izsūcējiem var uzlabot savu stāvokli. Arī darba sievietei kā laukos, tā pilsētās jāiet roku rokā ar savu cīņas biedru — vīrieti pret kopējiem izsūcējiem — kapitālistiem un pelēkiem baroniem.

Bet cīņa ir grūta un prasa daudz upuru. Un citādi tas arī nemaz nevar būt. Vai tad tie liekēži, kuri uzmetušies uz kakla darbaļaudīm, atteikušies labprātīgi no tās labās dzīves, kura viņiem ir? Vai kapitālisti ir kādreiz labprātīgi atteikušies no lielākas peļņas un paaugstinājuši strādniekiem darba algu? Tas nav bijis. Katrs strādnieks zin, ka, tikai vienprātīgi visiem strādniekiem uzstājoties, ir atsisti kapitālistu uzbrukumi. Tikai streiku cīņā ir gūti darba apstākļu uzlabojumi un lielākas algas.

Katrai darba sievietei šais cīņās ir jāiet roku rokā ar savas šķiras biedru — vīrieti. Kapitālistiskās valstīs sieviete netiek uzskatīta par pilntiesīgu cilvēku. Par vienādu darbu viņa saņem daudz zemāku algu kā vīrietis. Ģimenes dzīvē viņai jācieš daudz pazemojumu un pārestības. Lai darba sievietes tiktu brīvas no tā verdziskā stāvokļa, kādā viņas atrodas visās kapitālistiskās valstīs, ir tikai viens ceļš. To ceļu rāda SPRS darbaļaudis, kuri varonīgās cīņās ir gāzuši savus izsūcējus. Tur saimnieko paši darbaļaudis, jo tur valsts vara pieder strādniekiem un darba zemniekiem.

Starptautiskā sieviešu dienā mūsu brīvās māsas Padomju Savienībā aicina mūs sekot viņām. Iet pa šo vienīgo pareizo pārbaudīto ceļu.

Latvijā darbaļaudis noplūkti līdz pēdējam. Nav darba. Nav maizes. Cietumos smok revolucionārie cīnītāji — strādnieki un zemnieki. Politieslodzīto stāvoklis cietumos paliek ar katru dienu nepanesamāks. Piekaušanas un karceri paliek par ikdienas parādību.

Buržujiskā valdība grib ar bada režīma ievešanu nomērdēt revolucionāros cīnītājus. Bet mēs, brīvā esošie, nedrīkstam to pielaist. Mums jāprotestē pret šīm varmācībām. Mums jāvāc līdzekļi — nauda, produkti, drēbes, lai palīdzētu cietumos smokošiem biedriem.

Ļoti daudz šai apgādes darbā var darīt sievietes. Kura darba sieviete nesaprot, cik grūts ir tās ģimenes stāvoklis, kuras vienīgais apgādātājs atrodas cietumā. Kura māte nesapratīs tās mātes cietumos, kuras bērniem jābadojas tamdēļ, ka tēvs smok cietumā vai arī no fašistiem nobendēts.

Darba sievietes! Latvijas Sarkanā Palīdzība aicina jūs šai darbā. Palīdziet revolucionāriem cīnītājiem cietumos. Atbalstiet viņu ģimenes uz vaļas.

Sarkanā Palīdzība

id: 19

file\_name: revl-n019-LKJS\_CK-1934-03-16.txt

title: No LKJS CK uzsaukuma laukstrādniekiem, laukstrādniecēm un ganiem cīnīties pret ekspluatāciju, par savu ekonomisko prasību ievērošanu

author: LKJS CK

date: 1934-03-16

print\_run: 3500

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 52–55.

text:

Bez cīņas nav. uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

CĪŅĀ PAR AUGSTĀKU ALGU UN LABĀKIEM DARBA APSTĀKĻIEM!

BIEDRI LAUKSTRĀDNIEKI, LAUKSTRĀDNIECES, GANI!

VISI LAUKU DARBA JAUNIEŠI, KAS LĪGST BUDŽU JŪGĀ!

Klāt atkal deramdienas, kad Latvijas pelēkie baroni ņirgādamies var izlasīties sev kalpus, kalpones un ganus, nesolīdami vairāk par pusbada uzturu un skrandām.

15 gadus Latvijas valsts ir rūpējusies vienīgi par šiem izsūcējiem, nodrošinot tos ar augstām piemaksām un lētu darbaspēku, bet pilsētu un lauku darbaļaudis iedzenot galīgā postā un izmisumā. 15 gadus ulmaņi, skujenieki, bļodnieki, trasuni, kaļistratovi u. c. ir laiduši darbā gan viltus solījumus, gan policijas gumijas rungas un šautenes, lai nodrošinātu savai šķirai neaprobežotas mantrausības iespējas, pārvērstu lauku un pilsētu strādniekus par beztiesīgiem kapitālistu un budžu vergiem, atņemot tiem katru aizstāvēšanās tiesību un uzsēdinot uz kakla bruņotas «aizsargu» un fašistu bandas. 15 gadus višņas, rozentāli, menderi, buševici u. c. sociāldemokrātu līderi ir uzticīgi pildījuši buržuāzijas sargu un pamācītāju lomu, izdomādami gan «vilku pasu» un ģimeņu mājiņu likumprojektus, prēmiju un piemaksu sistēmas, gan vājinādami darbaļaužu pretestību, rīdot vietējos strādniekus pret ievestajiem no ārzemēm, lauku bezdarbniekus pret pilsētu bezdarbniekiem — un otrādi. Viņi ne pirksta nav pakustinājuši, lai organizētu laukstrādnieku cīņas, bet gan pretēji — slēdza tās laukstrādnieku arodbiedrību nodaļas, kuras sāka organizēt kalpus cīņā pret budžiem un viņu valdību.

Bet vai tas jau viss? Vai ir kaut kādas cerības uz stāvokļa «uzlabošanos», kā to pļāpā bļodnieki un salnāji? Vai «pirmais fašisma uzbrukums jau pārgājis»...?

Nekā tamlīdzīga! Visas grūtības vēl priekšā. Jo trakāk plosās krīze, jo negantāks buržuāzijas uzbrukums strādnieku šķirai un lauku darbaļaudīm. Tagad buržuāzija ķeras pie «stingrās varas». Kulaciskā Zemnieku savienība ar Ulmani priekšgalā grib ievest atklātu fašistisku diktatūru. Bailēs no draudošās saimnieciskās katastrofas un bailēs no revolucionārās kustības Latvijas buržuāzija ir gatava mesties hitleriskās Vācijas gatavojamās kara avantūrās, pārvērst Latvijas teritoriju par pretpadomju kara placdarmu, atjaunot Latvijā vācu baronu klaušas un atņemt jaunsaimniekiem zemi.

Buržuāzijai «stingrā vara» vajadzīga tikai priekš visa krīzes smaguma pārvelšanas darbaļaudīm, priekš ekspluatācijas un terora pastiprināšanas, priekš visu reakcionāro spēku mobilizēšanas revolucionārās kustības apspiešanai. Lauku budžiem «stingrā vara» vajadzīga neaprobežotai kalpu izsūkšanai, vēl lielāku valsts piemaksu izspiešanai, lauku darbaļaužu padošanai bruņoto saimniekdēliņu intrigām.

Šīs varas skurbulī pelēkie baroni arī iziet šī gada deramdienās. Par šķidru putru un siļķes asakām viņi liks strādāt no gaismas līdz gaismai, uzspiežot vēl cilvēku apkaunojošus noteikumus, ka no kalpa piedzenams par katru nolietoto darba rīku, ka kalpi nedrīkst slimot, kalpone nedrīkst dzemdēt utt.

Ko darīt? Kur meklēt izeju?

Izeja meklējama tikai revolucionārā cīņā.

Tikai organizējot asu laukstrādnieku pretsparu deramdienās, var atsist budžu uzbrukumu darba algām, panākt darba algu paaugstināšanu un darba apstākļu uzlabošanu. Bez cīņas budži nepieliks ne santīma!

Kalpi, kalpones, gani! Tūlīt sasauciet savas sapulces. Apspriediet savas prasības un organizējiet par tām kopēju uzstāšanos deramdienās.

Prasiet laukstrādnieku nosisto algu atgūšanu un budžu verdzisko kontraktu atcelšanu.

Prasiet izmaksāt algas ik mēnesi naudā, bez kaut kādiem atvilkumiem.

Prasiet 8 stundu darba dienu pieaugušiem laukstrādniekiem un laukstrādniecēm, bet nepieaugušiem līdz 18 gadiem 6 stundu darba dienu, pie nepārtrauktas 40 stundu atpūtas nedēļā un 2 nedēļas atvaļinājuma gadā.

Prasiet izsniegt labu uzturu, apģērbu, apgādāt ar labiem dzīvokļiem un nodrošināt labus darba apstākļus.

Prasiet noliegt nakts darbus, kā kulšanu, linu malšanu u. c.

Prasiet uzlabot ganu dzīves apstākļus, pielīdzinot viņu algas pārējo laukstrādnieku algām, izsniedzot speciālus apavus un apģērbus, ievērojot dienvidus un svētdienas atpūtu un noliedzot viņus izdzīt vēl citos darbos.

Prasiet nodrošināt ievestajiem ārzemju strādniekiem vienādus darba apstākļus ar vietējiem strādniekiem.

Prasiet visu lauku strādnieku apdrošināšanu slimokasēs uz darba devēju, valsts un pašvaldību rēķina.

Prasiet visu lauku darbaļaužu un jaunatnes pilnīgu apdrošināšanu bezdarba, darba nespējas un vecuma gadījumā uz valsts un pašvaldību rēķina.

Tūlīt izvēliet no sava vidus laukstrādnieku cīņas komitejas, kas organizēs kopējas uzstāšanās un izstrādās, pamatojoties uz pašu kalpu, kalpoņu un ganu prasībām, rakstiskus līgumus ar darba devējiem. Tikai šādus līgumus var parakstīt, bet budžu sacerētie līgumi jānoraida.

Tāpat jānoraida akorddarbu un prēmiju sistēma. Jādod organizēts pretspars valdības un budžu nolūkiem iedzīt laukstrādniekus un pilsētu strādniekus budžu verdzībā ar... ģimeņu mājiņu un prēmiju projektiem. Jādod pretspars trūcīgo zemnieku jaunatnes vai to ģimeņu izkalpināšanai dažādās atstrādāšanās par sēklas aizdevumiem, parādiem, renti utt., piedzenot no budžiem par katru nostrādāto dienu ne mazāk par Ls 3.

Visam tam jābūt cieši saistītam ar cīņas organizēšanu par jauniešu un visu darbaļaužu politiskām prasībām. Prasiet balsstiesības no 18 gadiem, prasiet personas nodokļa atcelšanu un visu uzskaitīto parādu strīpošanu, prasiet organizēšanās un biedrošanās brīvību. Prasiet strādnieku-zemnieku frakcijas un visu ieslodzīto revolucionāro cīnītāju atsvabināšanu. Prasiet izbeigt kara un fašisma gatavošanu. Prasiet pērkoņkrustiešu, karlsoniešu, leģionāru u. c. Hitlera algādžu apcietināšanu un aizsargu atbruņošanu. Organizējieties nelielās laukstrādnieku grupās un meklējiet sakarus ar Kompartiju un komjaunatni, kas vadīs jūsu cīņas pret budžu ekspluatāciju, par revolucionāru izeju no krīzes, par Padomju Latviju, kas vienīgā jūs glābs no izsūkšanas, bezdarba un bada.

Organizējieties kopā ar strādnieku šķiru un visiem pārējiem darbaļaudīm vienotā revolucionārā frontē:

Pret karu un fašismu. Par SPRS aizsargāšanu!

Pret fašistisko diktatūru, ko gatavo Ulmanis un visa Latvijas buržuāzija!!...

Par strādnieku-zemnieku frakcijas atsvabināšanu!

Par revolucionāru izeju no krīzes!

Par strādnieku un zemnieku varu!

Par Padomju Latviju!

Latvijas Komun. jaunatnes savienības Centrālkomiteja

id: 20

file\_name: revl-n020-LKP\_LKJS\_Zemgales\_org\_Jelgavas\_committee -[1934-03-16…].txt

title: LKP un LKJS Zemgales apgabala organizācijas Jelgavas rajona komitejas lapiņa par buržuāzijas teroru pret revolucionāro strādniecību

author: LKP Zemgales apgabala organizācija; LKJS Zemgales apgabala organizācijas

date: [1934-03-16…]

print\_run: ?

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 55–56.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

NOST BALTO TERORU!

Biedri strādnieki! Sākot ar marta mēnesi visā Latvijā pastiprināti plosās terors pret revolucionāro strādniecību. Laikraksti kliedz un buržuji priecājas, ka esot likvidētas Lejaskurzemes, Zemgales un Rīgas komunistu organizācijas. Bet valdošo aprindu kungi šoreiz pārskatījušies. Viņi domā, ka katrs strādnieks, kas uzstājas pret izmantošanu, bezdarbu, bada algām, fašismu un karu, ir komunists. Tamdēļ mēs gribam teikt, ka pilsoņu prieki ir veltīgi. Lai arī bāž cietumos simtiem un tūkstošiem cīnītāju, tomēr ar to nav un nekad nebūs likvidēta Latvijas Komunistiskā partija. Šī ir strādnieku šķiras partija, un tā var mirt tikai kopā ar strādnieku šķiru, bet strādnieku šķiru neiznīcinās nekāds baltais terors, cik šausmīgs tas arī nebūtu. Hitlera rokaspuisis Ulmaņu Kārlis pēc ilgām pūlēm atkal ticis pie varas. Savu uzticību fašismam viņš nespēj un neprot citādi apliecināt, kā, savu gaitu sākot, atraujot strādnieku ģimenēm to apgādniekus — vīrus, tēvus utt. Pēdējā laikā pat vairākiem baltā terora upuru bērniem atrauti bada pabalsti, jo «komunistu bērni varot mirt badā».

Bet tas vēl nav viss. Lai salauztu apcietināto cīņas gribu, piemēram, Jelgavas cietuma priekšnieks Čolders praktizē pašizgudrotu badā mērdēšanas metodi, pēc kuras iznāk, ka tikai par 4 dienām reizi apcietinātie saņem bez ūdens un maizes vēl kaut ko citu.

Nost fašistu asiņainās rokas no ieslodzītiem un to piederīgiem!

Nost Ulmaņa bada un cietuma valdību!

Lai dzīvo strādnieku šķiras vadonis — Komunistiskā partija!

Lai dzīvo Komunistiskā jaunatnes savienība — darba jaunatnes cīņas priekšpulks!

Visi cīņā par izeju no bada un bezdarba, visi cīņā par Padomju Latviju!

LKP Jelgavas rajona [komiteja]

LKJS Jelgavas rajona [komiteja]

id: 21

file\_name: revl-n021-SP\_CK -[…1934-03-18].txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības CK lapiņa par buržuāzijas uzbrukumu darbaļaužu politiskajām un ekonomiskajām tiesībām, ar aicinājumu cīnīties par saeimas strādnieku-zemnieku frakcijas deputātu atbrīvošanu

author: Sarkanās Palīdzības Centrālā komiteja

date: […1934-03-18]

print\_run: ?

typography\_name: ?

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 56–58.

text:

LATVIJAS DARBA TAUTA!

Vispasaules Sarkanās Palīdzības organizācija par savu dienu ir izvēlējusies Parīzes Komūnas atceres dienu. Vairāk kā 60 gadu atpakaļ — 1871. g. 18. martā Parīzes strādnieki pirmo reizi organizētā veidā ietrieca dūri kapitālisma sejā, pirmo reizi pierādīja visai pasaulei, ka ir iespējama valsts priekš strādniekiem pašiem, bez buržuju kungiem. Par to Parīzes komunāri samaksāja ar savām dzīvībām, bet viņu darbs nebija velts, jo šodien uz vienas piektās daļas no zemeslodes mirdz Parīzes Komūnas upuru attaisnojums, mirdz jauna strādnieku valsts — SPRS.

Šodien Parīzes komunāru cīņa ar vēl nebijušu asumu deg visās pasaules malās. Visās kapitālistiskajās valstīs trakojošā saimnieciskā krīze parāda katram darba cilvēkam to, ko viņš varbūt vēl nebija sapratis: saimnieciskā kārtība, kur lielākā cilvēku daļa un tieši strādājošā daļa cieš trūkumu un badu, nevar pastāvēt! Pret viņu ir jācīnās!

Un šodien mēs stāvam kapitālisma bojā ejas priekšvakarā. Buržuāzijai ir vairs tikai viens ceļš: asinīs noslīcināt katru strādnieku kā politisku, tā ekonomisku pretestību, nosist strādnieku darba algas līdz suņa iztikas minimumam, atņemt tiem katru organizēšanās iespēju, pārvērst savas valstis par koncentrācijas nometnēm; iedzīvoties uz citu valstu un koloniju rēķina, sagrābjot viņu bagātības un izsūcot pēdējo sulu no koloniju tautām, sagraut un sadalīt savā starpā Padomju Savienību. Tas nozīmē fašismu, karu, uzbrukumu Padomju Savienībai.

Lūk, tāpēc tagad Austrijā ievainotos strādniekus uz nestavām nes zem karātavām, tāpēc Vācijā strādnieku galvas cērt ar cirvi, tāpēc terors un neģēlības pret strādniekiem visās kapitālistiskajās valstīs.

Biedri!

Latvijas pilsētās bezdarbā un badā nīkst pāri par 60 000 strādnieku, strādājošiem algas nosistas līdz 50% apmēram. Latvijas laukos tādos pat bezdarba un posta apstākļos dzīvo pāri par 100 000 darbaļaužu. Vienā pat 1933. g. vairāk kā 8000 nabadzīgo zemnieku sētās ir skanējis ūtrupnieka āmurs. Bet buržujiskā saeima kopā ar s.-d. līderiem tanī pat laikā piespriež un paaugstina piemaksas pēc piemaksām gan par sviestu, liniem, gan jēra gaļu tiem, kuru rokās atrodas 65% no visas Latvijas zemes. Buržuāzija roku rokā ar s.-d. līderiem izgudro kombināciju pēc kombinācijas, izdod likumu pēc likuma, lai vēl vairāk nosistu darba algas, lai sadārdzinātu un uzturētu dzīvei nepieciešamo priekšmetu [augstas] cenas, lai samazinātu valsts un uzņēmēju iemaksas slimokasēm un bezdarbniekiem, gudro un kombinē, un izdod likumus, lai tikai nebūtu jāzaudē ne grams no pašu taukiem.

Dažādi satversmes grozījumi, lasi — fašizācijas projekti, ne tikai birst kā no pārpilnības raga, bet notiek arī drudžaina gatavošanās viņu izvešanai dzīvē. Gan zaļi, gan citādas krāsas ērgļi vicina spārnus, aizsargu organizācijas tiek noteikti fašizētas. Latvijas strādniecība un darba zemniecība nav iemidzināma ar dziesmiņu par «nacionālo atmodu», priekš viņas gatavo cilpu un šo cilpu cītīgi ieziepē s.-d. līderi, runādami, ka fašisma briesmas vēl tālu, ka buržuāzija tikai tāpat pajokojoties, un, ja arī runādami par fašismu, tad tomēr nesperdami nevienu konkrētu cīņas soli viņa novēršanai.

Zem s.-d. līderu «urrā» saucieniem buržuāzija cietumā iemeta strādnieku-zemnieku frakciju. Kāpēc? Tāpēc, ka strādnieku-zemnieku deputāti saeimā ik uz soļa sekoja buržuāzijas un s.-d. līderu mahinācijām, andelēm, nodevībām un neģēlībām, atklādami visas darba tautas priekšā buržuāzijas un s.-d. līderu pūstošo miesu. Tāpēc s.-d. līderi nepakustinās ne pat mēli viņu atsvabināšanai. 75 000 vēlētāju ievēlēto deputātu atsvabināšana noteikti jāprasa strādniecībai pašai, jāprasa darba zemniekiem pašiem, jāprasa katram cilvēkam, kurš nopietni grib cīnīties pret fašismu.

Zem s.-d. līderu «urrā» saucieniem Latvijas cietumos tika ievests kandalu režīms. Tagad grib ievest arī nāves režīmu — kategorijas. Fiziski grib iznīcināt strādniecības aktīvāko daļu. Vai lai to pielaižam?

Visa aktīvākā strādniecības daļa šodien ir ierauta asās un nežēlīgās cīņās. Šīs cīņas prasa upuru. Plūst asinis, cietumos žvadz važas, postā un badā paliek sievas un bērni. Latvijas Sarkanā Palīdzība uzaicina katru darba cilvēku pēc iespējas palīdzēt šīs cīņas upuriem un organizēties viņu ciešanu atvieglošanai. Latvijas Sarkanā Palīdzība griež darba tautas uzmanību uz Maskavā notiekošo SPRS Sarkanās Palīdzības IV kongresu un uzaicina sekot krievu strādnieku un zemnieku piemēram. Iestājieties Sarkanās Palīdzības organizācijā. Organizējiet palīdzību uzņēmumos un darba vietās saviem par revolucionāru darbību cietušiem biedriem un viņu ģimenēm. Organizējiet pretsparu buržuāzijai fabrikās! Neļaujiet iebāzt cietumos jeb izmest uz ielas sava uzņēmuma aktīvākos strādniekus!

Nost teroru cietumos! Atsvabināt strādnieku-zemnieku frakciju! Nost fašismu, nost karu! Lai dzīvo SPRS SP IV kongress!

Latv. Sark. Palīdz. Centrālā Komiteja

id: 22

file\_name: revl-n022-SP\_Riga\_committee-[…1934-03-18].txt

title: Latvijas Sarkanās Palīdzības Rīgas komitejas lapiņa Parīzes Komūnas atceres dienai, ar aicinājumu cīnīties pret fašisma draudiem

author: Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

date: […1934-03-18]

print\_run: ?

typography\_name: «Sarkanās Palīdzības» spiestuve

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 58–60.

text:

BIEDRI!

Vēl nebijušā terora apstākļos notiek šogad vispasaules un Latvijas Sarkanās Palīdzības Starptautiskā diena — 18. marts. Šī diena ir piemiņas diena Parīzes komunāriem, kuri 1871. g. simtiem un tūkstošiem krita cīņā ar buržuāziju, aizstāvot savu pirmo strādnieku valsti. Kā piemiņa no Parīzes Komūnas laikiem palikusi vislielākā strādnieku varonība un visbriesmīgākā buržuāzijas mežonība, kad šāva uz sievām un bērniem, kad simtus nosūtīja kolonijās, kur tie mira no slimībām un bada.

Bet vai tagad buržuāzija, lai uzturētu savu varu, nepielieto visus tos līdzekļus, ar kuriem Parīzes buržuāzija iznīcināja strādnieku Komūnu? Vai Austrijā no lielgabaliem nešāva uz šo strādnieku mājām, kurās atradās bērni un sievas? Vai Hitlera koncentrācijas nometnēs nenogalina katru dienu desmitus un simtus strādnieku? Kas tad ir fašisms, kuru buržuāzija grib ievest visās valstīs? Tas taču ir terora — tāda terora, kāds valdījis Parīzē 1871. g. un tagad valda Itālijā, Vācijā, Austrijā, — ievešana ikdienišķā dzīvē.

Latvijas strādnieki un strādnieces! Vai jūs neredzat, ka arī Latvija pakāpeniski kļūst par fašistiskās diktatūras zemi. Latvijas pelēkie baroni grib dabūt piemaksas par lauksaimniecības produktiem; Latvijas fabrikanti grib vēl vairāk nosist darba algas; tirgotāji grib paaugstināt produktu cenas — visa Latvijas buržuāzija grib iznīcināt slimokases, atņemt pabalstus bezdarbniekiem, it kā tagad tie pabalsti daudz līdz mirstošiem badā cilvēkiem! Lai visu to ievestu, buržuāzijai ar teroru vajag nospiest strādniecības protestu. Bļodnieka valdība jau daudz pūlējusies šinī virzienā. Strādnieku-zemnieku frakcija, kas vienmēr cīnījās par strādnieku bezdarbnieku, sīko zemnieku vajadzībām, ir tāpēc arestēta. Šis fašistu āķis skar ne tikai 70 000 vēlētāju intereses, bet visas Latvijas darba tautas intereses. Ar jauna sodu likuma ievešanu, ar slepkavībām un arestiem Bļodnieka valdība lika pamatus Latvijas fašismam. Jaunās Zemnieku savienības valdības uzdevums vēl vairāk paplašināt teroru, lai vieglāk izvestu savu darbaļaužu ekonomiskās apspiešanas programu.

Biedri, nedomājiet, ka šis terors attiecas tikai uz atsevišķiem revolucionāriem un visus pārējos tas neskar. Pirmkārt, tie revolucionāri, kas smok tagad Latvijas cietumos, ir cīnījušies par visas darba tautas interesēm, un tāpēc buržuāzija viņus apcietināja. Otrkārt, terors draud katram strādniekam. Neaizmirsīsim Vācijas un Austrijas piemērus. Viss tas var atkārtoties Latvijā. Tāpēc Sarkanā Palīdzība sauc visus bez izņēmuma, visus, kam draud buržujisks asiņains terors, uz cīņu pret fašismu, tāpēc SP sauc palīdzēt buržuāzijas upuriem.

Strādnieku sievas un mātes! Neaizmirstiet tos, kuru vīri un dēli atrodas cietumā. Neaizmirstiet to, ka arī jūsu vīru vai jūsu dēlu var arestēt fašistu valdība. Palīdziet apcietinātiem, iestājieties Sarkanajā Palīdzībā. Lai jums par piemēru būtu šīs varonīgās Austrijas sievietes, kas kopā ar saviem vīriem cīnījās pret fašistiem.

Strādnieku jaunatne! Vienīgas izredzes, kuras jums nes fašisms, ir bezdarbs un karš. Tāpēc mēs saucam jūs atbalstīt mūsu cīņu pret fašismu, tāpēc SP jūs sauc aizstāvēt SPRS, kuras nākotne pieder jaunatnei.

Darba inteliģence! Fašisms rada bezdarbu, sevišķi stipri inteliģences aprindās, iznīcina visas kultūras vērtības, sēj tukšo šovinismu; katram apzinīgam cilvēkam jācīnās pret fašistu mežonībām.

S.-d. strādnieki! Jūsu līderi jau diezgan reizes parādījuši jūsu nespējību cīnīties pret buržuāziju. «SSS» lieta, strādnieku-zemnieku frakcijas arestēšana rādīja, ka jūsu līderiem nav nedz gribas, nedz spēju aktīvi cīnīties pret reakciju, — tāpēc stājieties SP rindās. Šogad SP dienas galvenais uzdevums Latvijā ir strādnieku-zemnieku frakcijas atsvabināšana. Vienotā frontē mums jācīnās pret Latvijas fašismu.

Visai Latvijas darba tautai! Vispasaules proletariāts atsvabināja Dimitrovu un viņa biedrus, Latvijas proletariāts atsvabinās savus deputātus!

Nost fašismu!

Lai dzīvo strādnieku-zemnieku frakcija!

Lai dzīvo vispasaules Sarkanā Palīdzība!

Latvijas Sarkanās Palīdzības Rīgas komiteja

id: 23

file\_name: revl-n023-LKP\_LKJS\_Ventspils\_committee-[…1934-04-05].txt

title: No LKP un LKJS Ventspils rajona komiteju uzsaukuma jaunkareivjiem veikt revolucionāru darbu armijā un būt gataviem aizstāvēt PSRS

author: LKP un LKJS Ventspils rajona komiteja

date: […1934-04-05]

print\_run: 1500

typography\_name: Spartaks

source: Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma institūta filiāle, *LKP, LKJS un Sarkanās Palīdzības revolucionārās lapiņas: 1920.*–*1940.* 3. daļa(Latvijas Valsts izdevniecība, 1963), 60–61.

text:

Bez cīņas nav uzvaras! Visu zemju proletārieši, savienojieties!

BIEDRI JAUNKAREIVJI!

Katru gadu mūsu buržuāziskā valdība mobilizē darba jauniešus armijai priekš kapitālistu interešu aizstāvēšanas. Kareivis tiek apmācīts tikai nepieciešamās kara zinībās, lai viņu izlietotu kā ieroci — izpildītāju. Katrs jaunietis tiek aizsūtīts projām no savas dzimtenes, lai nebūtu pazīstams ar tiem, pret kuriem viņu sūtīs ar ieročiem rokā nodibināt kārtību. Streika gadījumos, protesta demonstrācijās, cietuma nemieros utt.

Latvijas buržuāzija... cenšas iegalvot, ka armija ir bezšķiras sastāvs ārpus politikas. Tie ir neģēlīgi meli. Tas nekad nekur nav bijis un nebūs. Fašistiski buržuāziskās valstīs armiju [buržuāzija] izmanto priekš sev naidīgās strādnieku šķiras apspiešanas.

Kapitālisms, kas neatturami slīkst dziļāk krīzē, meklē izeju jaunā asiņainā karā un fašismā.

Visā pasaulē notiek strauja bruņošanās. Fašistiskās bendes gatavo intervences karu pret SPRS — vispasaules proletariāta tēviju, un šai intervences karā pievienojas arī Latvija.

Biedri jaunkareivji! Atminoties miljonus karā kritušos, dzīvojot badā, verdzībā, terora žņaugos, mums jābūt gataviem cīnīties pret kara gatavotājiem, mums jāaizstāv SPRS.

SPRS ir vienīgā valsts, kura negrib karu, kura vienīgā ved patiesu miera politiku. SPRS nav krīzes, nav bezdarba. Tur darba zemniecība, apvienojoties kolektīvos, izmantojot moderno tehniku, nodibina sev cilvēcīgu dzīvi. Pilsētas strādniekam nav jābaidās no šausmīga bezdarba, kā tas ir pie mums.

Ja imperiālistiskais karš sāktos, mums viņš jāpārvērš šķiru karā zem Kompartijas vadības par vispasaules revolūciju, par proletārisko varu visā pasaulē.

Biedri jaunkareivji! 5. aprīlī jūs aizsūtīs mācīties aizstāvēt «tēviju», neaizmirstiet Ļeņina vārdus: «Tev dos šauteni, ņem to un labi mācies kara mākslu, tā ir nepieciešama ne priekš tam, lai šautu uz saviem brāļiem citu zemju strādniekiem, bet priekš tam, lai cīnītos pret savas zemes buržuāziju, lai iznīcinātu nabadzību un karus. Ņem šos nāvējošos ieročus, pasaulē vēl ir daudz palicis, kas jāiznīcina ar uguni un dzelzi, priekš strādnieku šķiras atsvabināšanas.»

Biedri jaunkareivji! Mēs nevaram aizstāvēt tādu iekārtu, kur katrs kreisāks vārds tiek apkarots, kur strādniecība cieš trūkumu, kur mūsu aktīvākie biedri smok cietumos, tiek bendēti, spīdzināti ar visādiem viduslaiku inkvizīcijas paņēmieniem. Aizbraucot cīnieties arī armijā kopā ar Kompartiju un revolucionāro strādniecību.

Sasauciet apspriedes, uzstādiet prasības: gādāt darbu pēc atgriešanās no armijas, apgādāt mājās palikušos un badā mirstošās ģimenes, cilvēcīgu apiešanos armijā.

Katram darba jaunietim, atrodoties armijā, jābūt vienam solījumam — būt par sarkanarmieti, aizstāvēt SPRS, jo viņas uzvara ir arī mūsu uzvara...

Kompartijas, Komjaunatnes savienības Ventspils rajona komitejas