 [Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

Критическое и альтернативное общественное движение: память и ссылки [FCT: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008]



РП 2010.1

Синдикализм и анархизм в Португалии в межвоенный период

БОРЬБА, ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И РЕПРЕССИИ

Пауло Эдуардо Гимарайнш

ЦИКП. Исследовательский центр политических наук

Жоао Паулу Фрейре

ИСКТЕ. Университетский институт Лиссабона

Синдикализм и анархизм в Португалии в межвоенный период

Борьба, идеологическая конкуренция и репрессии[[1]](#footnote-1)

Критическое и альтернативное общественное движение: память и ссылки[FCT: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008]

Пауло Эдуардо ГимарайншCICP. Исследовательский центр политических наукf

Жоао Пауло ФрейреISCTE. Университетский институт Лиссабона

Абстрактный

История португальского рабочего движения в межвоенный период была рассказом об утрате гегемонистского влияния, которого анархисты достигли среди рабочих организаций в конце Первой мировой войны. Подчеркивается также стратегическое поражение синдикализма в противостоянии с католическим корпоративным государством и рост влияния коммунистов при диктатуре благодаря эффективности их организации, дисциплины и пропаганды. С 1970-х годов португальская историография настаивает на идеологических и организационных недостатках синдикализма и анархизма времен Первой республики (1910–1926) и военной диктатуры (1926–1933), восстанавливая марксистскую критику того периода и затмевая действие идеологических соперничество и борьба среди социальных активистов того времени. В этой статье мы переоцениваем организационную траекторию, борьбу против боссов и государства в контексте жесткой конкуренции между либертарианцами и авторитарными коммунистами в период невзгод для рабочего класса. Мы пришли к выводу, что после окончания гражданской войны в Испании меняющаяся международная обстановка, эффективная коммунистическая пропаганда, эффективность их подпольной организации и их антифашистская стратегия привели к растущей изоляции либертарианских идеалов. Несмотря на это, были предложения о стратегическом и идеологическом обновлении либертарианского движения после 1940-х годов. и авторитарных коммунистов в период бедствий для рабочего класса. Мы пришли к выводу, что после окончания гражданской войны в Испании меняющаяся международная обстановка, эффективная коммунистическая пропаганда, эффективность их подпольной организации и их антифашистская стратегия привели к растущей изоляции либертарианских идеалов. Несмотря на это, были предложения о стратегическом и идеологическом обновлении либертарианского движения после 1940-х годов. и авторитарных коммунистов в период бедствий для рабочего класса. Мы пришли к выводу, что после окончания гражданской войны в Испании меняющаяся международная обстановка, эффективная коммунистическая пропаганда, эффективность их подпольной организации и их антифашистская стратегия привели к растущей изоляции либертарианских идеалов. Несмотря на это, были предложения о стратегическом и идеологическом обновлении либертарианского движения после 1940-х годов.­

**Ключевые слова:**Рабочее движение - анархизм, 1920-1930-е гг. (Португалия)

Введение

После сорока восьми лет жестоких политических репрессий, «промывания мозгов» и авторитарного социального контроля восстановление памяти о «старом» португальском социалистическом и синдикалистском рабочем движении стало активным усилием одного молодого поколения левых интеллектуалов и историков, большинство из которых оспаривание идеологической гегемонии Коммунистической партии Португалии (ПКП), достигнутой во время долгой диктатуры[[2]](#footnote-2). После 60-х годов, в период длительного кризиса авторитарного режима, некоторые текстовые источники и письменные свидетельства боевиков публиковались, хотя и имели ограниченный тираж.[[3]](#footnote-3). В годы, последовавшие за революцией гвоздик (1974 г.), мы увидели всплеск этой историографии.[[4]](#footnote-4). Ее продуктивная кривая каким-то образом отражает подъемы и спады народной мобилизации, поскольку восьмидесятые годы стали началом рефлюкса. Несколько книг, написанных старыми активистами, стали достоянием общественности, а трудовая история вошла в академические круги и трансформировалась в социальную историю.[[5]](#footnote-5). «Официальная» история рабочего движения, созданная активистами ПКП, предвзятая и часто противоречивая, также была написана в основном под марксистскими очками, с использованием рабочих газет, старых текстов, свидетельств и документов из архивов государственной полиции. В этом контексте история португальского анархизма, его доктрины, организации, стратегии и их связь с синдикализмом и

другие силы слева часто неправильно понимались[[6]](#footnote-6). Однако в последние годы мы наблюдаем возобновление интереса к этому прошлому не только в местных контекстах, но и в исследованиях, фокусирующих основные исторические события и переинтерпретации тезиса, построенного глазами ежедневной прессы режима Салазара или коммунистической пропаганды.[[7]](#footnote-7). Недавнее официальное празднование Республиканской революции 1910 года дает возможность оценить некоторые сильные идеи о роли анархо-синдикализма и их отношениях с республиканским режимом.[[8]](#footnote-8). Они приходят к выводу, что анархо-синдикалистская организация и стратегия не были эффективной организацией и ведением трудовой борьбы, чтобы представлять угрозу для республиканского режима в то время, когда к власти пришли реакционные военные.[[9]](#footnote-9). Несмотря на это, они признают, что Confederacao Geral do Trabalho (CGT) смогла добиться существенных социальных завоеваний, таких как восьмичасовой рабочий день и улучшение условий труда в тяжелых экономических условиях.

Идея о том, что Первая республика была не в состоянии справиться с так называемым «социальным вопросом» и с «коммунистической угрозой», была по сути конструкцией нового авторитарного режима, легитимизирующей его жестокие полицейские методы. Учитывая накопленные фактические знания, в этом тексте мы переоценим тезис о недостатках анархо-синдикализма, имея в виду сложный процесс фрагментации и сектантства, происходивший после 1920-х гг., и динамику насильственных конфликтов, идеологических конкуренции и государственного терроризма. При этом мы намерены уловить динамику этого движения, подчеркивая групповые и коллективные практики, социальные сети и популярную культуру через либертарианские идеалы и практики.

Эмпирические исследования и герменевтика в основном основывались на Arquivo Historico Social (Лиссабон), рабочей прессе, полицейских государственных архивах и предыдущих текстах, недоступных для английского читателя.[[10]](#footnote-10). По этой причине мы также расширили введение, чтобы дать ему контекстуальную историческую информацию, таким образом возвращаясь к началу 20-го века, чтобы увидеть преемственность и разрывы, созданные Первой мировой войной, которые важны для понимания социальной динамики анархизма. Несмотря на то, что нашей темой является португальский опыт, читатель не должен ожидать обнаружить исключительность, за исключением исторических взаимодействий, которые могут объяснить определенные пути. Судьбу этого движения также следует искать в более широком контексте глобальных событий и процессов исторических изменений, а также в транснациональных сетях и сотрудничестве правящей элиты в ответ на эту угрозу.

Экспозиция разделена на пять частей: в первых двух авторы дают социологическую и историческую подоплеку господства анархо-синдикализма до конца Первой республики, а также исследуют социальную динамику движения синдикализма. Следующие части, посвященные межвоенному периоду, носят более описательный и фактический характер, поэтому мы установили временные последовательности событий, которые имеют решающее значение для понимания процесса формирования сектантства и распада анархо-синдикализма в Португалии. Читатель не удивится, если анализ, вместо того чтобы рассматривать синдикализм и анархизм как результат отсталой среды, породившей «примитивный» рабочий класс, придет к выводу, что они были и результатом, и агентами продолжающегося процесса модернизации, тем самым спровоцировав реакцию консервативных сил. Так, во второй части делается вывод о том, что поражение анархо-синдикалистской организации было исторически сложным результатом того, что государственный авторитаризм и терроризм, социальная и политическая изоляция организации рабочего класса, создали идеальные условия для последующего успеха коммунистической партии. С этой точки зрения мы утверждаем, что анархистская критика анархо-синдикализма имела совершенно иное социальное значение и политические последствия, в отличие от коммунистической и социал-демократической пропаганды.

1. Борьба за буржуазную республику? «Завтра республика будет против нас».

С конца 1880-х до середины 1930-х годов португальцы пережили исключительный исторический период высокой политической и экономической нестабильности, несмотря на то, что это был период социальных изменений и экономической модернизации. Неудавшаяся республиканская революция 1891 года 31 января стала вехой для того периода системных кризисов либерализма, который длился до стабилизации, достигнутой авторитарным и корпоративным Новым государством, институционализировавшимся после 1934 года.[[11]](#footnote-11). В эти сорок три года зародился республиканизм как массовое движение, усугубившее кризис легитимности двух исторических политических партий конституционной монархии. С середины 19 века Progressitas и Regeneradores мирно чередуются в правительстве в соответствии с графиком выборов или общественным мнением. Эта система, называемая ротативизмом, была дискредитирована по мере усиления государственных финансовых кризисов, а политическая элита, католическая церковь и король стали нести ответственность за отсталость страны со стороны республиканцев и диссидентов-монархистов. Цареубийство (1 февраля 1908 г.) положило конец попыткам реализации проектов политических реформ, поддерживаемых королем Карлом I через диктатуру Жоао Франко (1906-1908 гг.). Республиканская революция октября 1910 г. который мобилизовал низший средний класс и городских рабочих, за которым несколько лет спустя последовала консервативная диктатура генерала Пименты да Кастро (1915). «Демократические» республиканцы возвращают себе власть после очередной революции, но после официального вступления Португалии в Первую мировую войну, в 1916 году, в декабре 1917 года к власти пришла другая консервативная коалиция во главе с Сидониу Паишем.[[12]](#footnote-12). Установив президентский режим и отменив де-факто республиканскую конституцию 1911 года, новый режим превратился в протофашистскую диктатуру, которая закончилась его убийством через год. Смерть так называемого президента-короля Сидонио Паиса создает возможность для провозглашения монархии. Два месяца страна жила

период гражданской войны, в которой также участвуют вооруженные гражданские лица. Этот эпизод положил начало новой политической фазе в короткой, крайне политически нестабильной и жестокой истории Первой республики. Уход политических лидеров основных республиканских партий из публичной сферы и появление новых политических образований, хотя ПРП (Республиканская партия, также называемая «Демократической партией») оставалась основной институциональной организацией. Военному перевороту 28 мая 1926 г., впоследствии классифицированному Новым государственным режимом как Национальная революция, предшествовали (по крайней мере, с 1923 г.) и последовали несколько попыток военных переворотов различной политической направленности, продолжавшихся до 1932 г.[[13]](#footnote-13). Наиболее жестокими были неудавшиеся революции 3–9 февраля 1927 г. и 20 июля 1928 г. против военной диктатуры. В 1930 и 1931 годах также было несколько восстаний в Португалии (внутри страны), на Мадейре и Луанде (Ангола). В 1933 году после плебисцита была принята новая авторитарная и корпоративная конституция. Революционная всеобщая забастовка 18 января 1934 года была коалицией профсоюзов и организаций, возглавляемых анарко-синдикалистами, коммунистами и социалистами. Раздробленному рабочему движению удалось объединиться, чтобы начать яростную реакцию против фашизации рабочих организаций, за закон Estatuto do Trabalho Nacional (1933 г.), во многом вдохновленный итальянской Carta del Lavoro (1927 г.), и за корпоративную организацию профсоюзов. тот же год означал политическое подчинение профсоюзов государству,

Описание этих политических событий устанавливает среду социальной мобилизации сверху вниз и социального конфликта снизу вверх в этот период. Они были ответственны за атмосферу постоянных политических заговоров, насильственных переворотов и революций в течение первых трех десятилетий 20-го века в Португалии. В этих событиях участвовали не только различные фракции правящих классов, вооруженных сил, католической церкви, но и низшие классы. С конца XIX века радикальные республиканцы начинают мобилизовывать рабочий класс на борьбу против конституционной монархии, в то время как торговцы, мелкие промышленники, врачи и другие либералы продвигали народные школы в республиканских клубах, распространившихся по всей стране, особенно в крупные городские и промышленные центры.

общественный порядок и власть церкви над людьми, такие как Ассоциация свободомыслия и регистрации актов гражданского состояния, основанная в 1895 г. Более того, республиканские радикалы организовали с 1898 г. гимназии, в высших общественных институтах и ​​в университете привлекали лавочников и торговцев, государственных служащих, рекрутов, квалифицированных и полуквалифицированных городских рабочих.[[14]](#footnote-14). Эта мобилизация сверху вниз происходит в период разногласий в Социалистической партии и внутри профсоюзов, которые все чаще оспаривали неспособность социалистических лидеров мобилизовать рабочих, не достигая ощутимых результатов и, таким образом, требуя на рабочих съездах большей автономии от партии. В этом контексте синдикализм предоставил идеологические инструменты для автономии рабочих организаций, создав инфраструктуру (имеется в виду форма организации, сети и практики), которая предоставила форум для идеологического разнообразия и дебатов на основе нескольких постулатов, таких как принципы классовой солидарности. , автономии каждой организации и аполитичной позиции[[15]](#footnote-15). Сотрудничество с революционными республиканцами разделило социальных активистов разного идеологического происхождения. Интервенционизм стал проблемой, которая отделяла от остальных тех, кто хотел бороться против монархии революционным путем: недовольные социалисты, синдикалисты и анархисты последовали за радикальными республиканцами в то время, когда они начали активную вербовку среди низших городских классов и в низших слоях общества. чины армии. В этом контексте они начали сотрудничать до падения монархии, хотя консервативные республиканцы сотрудничают с правительствами через парламент для проведения социальных реформ.

Одной из постоянных и основных черт рабочего движения в Португалии во время этого цикла социальной и политической нестабильности была их «классовая идентичность» и «классовое поведение», которые стали прочной основой для их организаций и автономии от политических партий. Синдикализм в большей степени, чем анархизм, укреплял культурные классовые границы, и оба настаивали на принципах автономии, свободных ассоциаций, самодисциплины и приверженности построению свободного общества через профсоюзные организации. Этот принцип был подтвержден группами анархистов, находившимися в Карбонарии вскоре после республиканской революции: анархисты намеревались сотрудничать

с новыми властями до тех пор, пока они выполняют его обещания о большей свободе и лучших условиях для трудящихся, но также признают, что исход будет далек от их идеала. Таким образом, все они знают, что «завтра Республика будет против нас».[[16]](#footnote-16). От нового режима анархисты не хотели никаких синекур, общественных должностей или должностей для себя и осуждали такое оппортунистическое поведение, которое они видели у республиканцев.[[17]](#footnote-17).

Стратегическая политическая автономия рабочего движения долгое время рассматривалась как дополнительный источник нестабильности и социального насилия, что способствовало падению республиканского режима.[[18]](#footnote-18). После революции 1910 года устремления рабочего класса и обещания республиканцев, когда они были в оппозиции, вылились в огромные волны забастовок. 15 января 1911 года карбонарии и славные республиканские гражданские батальоны прошли маршем по Лиссабону, демонстрируя публичное недовольство «чрезмерными» трудовыми требованиями и поведением, которые подвергали опасности новый режим. Забастовки затронули более крупные и современные капиталистические

такие организации, как железнодорожные компании, городской транспорт, газовые и электрические компании, химический промышленный комплекс Баррейро, недалеко от Лиссабона, текстильная промышленность, металлургия, производство пробки, производство рыбных консервов, а именно в Сетубале, и сельские рабочие Алентежу и Рибатежу. Многие из тех фирм, которые пострадали от этой волны забастовок, базировались за границей (например, в горнодобывающей, пробковой, консервной промышленности, на транспорте и в энергетике), были ориентированы на экспорт и/или принадлежали иностранным инвесторам. Этот взрыв забастовок затронул не только два главных города страны, Лиссабон и Порту, но также небольшие промышленные городки, деревни и Алентежу, район, известный своим аграрным капитализмом. Несмотря на это, республиканец Мануэль Брито Камачо, лидер консервативной партии Uniao Republicana, в то время в правительстве сумел аннулировать, а иногда сдержать или извратить более социально продвинутые требования рабочего класса, такие как действующее законодательство о восьмичасовом пути в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, создал закон о коалициях, который устранили любую возможность переговоров для рабочих и не изменили правовую основу для рабочих ассоциаций. Другие правительства шли по тому же пути до конца Первой мировой войны, в таких ключевых вопросах, как аренда городов (lei do inquilinato), социальное страхование от несчастных случаев на производстве, трудовой режим женщин и детей на работе, функционирование судов по трудовым спорам (Tribunais de Arbitros Avindores) при одновременном укреплении репрессивного аппарата иногда для того, чтобы сдержать или извратить более социально продвинутые требования рабочего класса, такие как действующее законодательство о восьмичасовом пути в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, породил закон о коалициях, который лишил рабочих возможности торговаться и не изменить правовую базу для рабочих ассоциаций. Другие правительства шли по тому же пути до конца Первой мировой войны, в таких ключевых вопросах, как аренда городов (lei do inquilinato), социальное страхование от несчастных случаев на производстве, трудовой режим женщин и детей на работе, функционирование судов по трудовым спорам (Tribunais de Arbitros Avindores) при одновременном укреплении репрессивного аппарата иногда для того, чтобы сдержать или извратить более социально продвинутые требования рабочего класса, такие как действующее законодательство о восьмичасовом пути в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, породил закон о коалициях, который лишил рабочих возможности торговаться и не изменить правовую базу для рабочих ассоциаций. Другие правительства шли по тому же пути до конца Первой мировой войны, в таких ключевых вопросах, как аренда городов (lei do inquilinato), социальное страхование от несчастных случаев на производстве, трудовой режим женщин и детей на работе, функционирование судов по трудовым спорам (Tribunais de Arbitros Avindores) при одновременном укреплении репрессивного аппарата и не изменил правовую основу для рабочих ассоциаций. Другие правительства шли по тому же пути до конца Первой мировой войны, в таких ключевых вопросах, как аренда городов (lei do inquilinato), социальное страхование от несчастных случаев на производстве, трудовой режим женщин и детей на работе, функционирование судов по трудовым спорам (Tribunais de Arbitros Avindores) при одновременном укреплении репрессивного аппарата и не изменил правовую основу для рабочих ассоциаций. Другие правительства шли по тому же пути до конца Первой мировой войны, в таких ключевых вопросах, как аренда городов (lei do inquilinato), социальное страхование от несчастных случаев на производстве, трудовой режим женщин и детей на работе, функционирование судов по трудовым спорам (Tribunais de Arbitros Avindores) при одновременном укреплении репрессивного аппарата[[19]](#footnote-19). Усилия по мобилизации с помощью поездок пропаганды, профсоюзов, рабочих конгрессов, забастовок и других прямых действий были сдержаны, когда Афонсу Кошта решил закрыть штаб-квартиру синдикалистской организации в Лиссабоне, Casa Sindical, под предлогом кровавого инцидента: одна бомба был брошен одним безработным в республиканскую процессию, посвященную Луису де Камоэнсу, португальскому поэту 16 века, который стал одним из исторических героев республиканцев, убив двух человек и ранив несколько других. Затем правительство обвинило синдикалистов в том, что они несут ответственность за этот инцидент, и сотни общественных активистов были отправлены в тюрьму в Эльваше, а другие депортированы в португальскую Африку. Таким образом, социальные репрессии стали гораздо более эффективными, чем усилия по сдерживанию и интеграции конфликтов рабочего класса в нормальную повседневную жизнь нового общества. С другой стороны, насильственные репрессии против забастовщиков, тюремное заключение синдикалистов, депортации без приговора и

иногда убийства во время публичных протестов становились для анархистов возможностью подчеркнуть притворство республиканских правительств и мобилизовать рабочих для объединения в профсоюзы. Мнимый «развод» республики с рабочими, часто воспроизводимый португальскими историками, был образом, прославляемым синдикалистской пропагандой в основном в 1911 году для мобилизации рабочих и их вывода из республиканских организаций. На самом деле ни стратегия анархистов, ни синдикалистов не была связана с каким-либо правительством. Несмотря на это, они были активными игроками в критические моменты, защищая правительства посредством массовых митингов или даже присоединяясь к военным действиям против консервативных сил, когда на кону стояли гражданские свободы. Как мы увидим,

Рабочее движение выиграло от политического раскола среди республиканцев и их потребности в союзниках.[[20]](#footnote-20). Штаб-квартира рабочих организаций в Лиссабоне (Casa Sindical) трижды закрывалась властями и вновь открывалась дважды всего за три года, с 1911 по 1913 год, прежде чем Афонсу Кошта окончательно ее закрыл.[[21]](#footnote-21). Тысячи были арестованы, другие отправлены в колонии, но политическое давление на так называемого португальца Тьера было огромным, как можно прочитать в протоколах заседаний парламента. В конце 1913 года в тюрьмах находилось немногим более ста боевиков. Этот непоколебимый ответ «демократического» правительства и его лидера Афонсу Кошты, с тех пор широко известного под прозвищем «синдикалистский взломщик» (racha sindicalistas), был поставлен под угрозу республиканской оппозицией. Участие синдикалистов в революции 1917 года 5 декабря во главе с консерватором Сидониу Паисом против Афонсу Кошты и его Демократической партии было направлено на освобождение социальных активистов. Многие из них были снова арестованы Сидонио и освобождены в другой раз после его убийства. Подводя итог, политическая нестабильность сказалась на эффективности республиканских репрессий против рабочей воинственности. С другой стороны, это повысило эффективность

стратегия прямого действия в сочетании с юридическими действиями, тема первой конференции Эмилио Коста в Casa Sindical, которая в то время стала своего рода сборником трудовых активистов.[[22]](#footnote-22).

1. Вхождение в современный мир: благодатное поле для мобилизации анархо-синдикализма

Классовая идентичность, запечатленная в организациях, политическая автономия и аполитизм, развившиеся в условиях политической нестабильности и невзгод правительства, — все это в совокупности укрепляло динамичный характер движения. Каждая волна организационных усилий сопровождалась локальными и общими претензиями и формами (незаконных) коллективных действий. Это убедило консервативные силы в том, что «профсоюзы служат только для проведения забастовок». Взаимодействие между рабочими, начальством и государством развивалось в восходящем движении, которое обычно останавливалось временными уступками или жестокими репрессиями. Результатом часто было закрытие профсоюзов и тюремное заключение забастовщиков и боевиков в определенный момент этой эскалации. Финансирование организации было серьезной проблемой в течение этих циклов движения: он использовался для покрытия расходов социальных активистов во время его усилий по организации новых рабочих и для их поддержки во время их заключения. Организация приняла форму восходящего процесса, основанного на свободной ассоциации рабочих одной профессии или ремесла (associaqdes de classe). В этом процессе рабочие конгрессы играли ключевую роль, поскольку они были форумами для обсуждения организационных принципов и стратегий, а также для определения повестки дня и основных вопросов. Поскольку и синдикализм, и анархизм приняли юридические и прямые действия, легитимность и ограничения действий «исполнительных» комитетов стали зависеть от их решений. Принятый в организации принцип федерализма укрепил восходящую структуру, основанную на строгих классовых границах (в конгрессе допускались только работники одной профессии, тем самым устраняя возможность контроля со стороны политиков или бюрократов), а анархистское влияние делало упор на организационные вопросы больше, чем на «чистые» идеологические принципы, тем самым позволяя профсоюзам оставаться форумом для дискуссий и единства. Несмотря на растущее влияние анархистов и их идей среди рабочих и организаций, социалисты оставались в общей организации, которая быстро росла. От этой борьбы внутри профсоюзов отстранялись «чистые» синдикалисты (также называемые революционными синдикалистами). Они отвергли как реформизм и парламентскую стратегию социалистов, так и передовые моральные принципы, новую этику и идеалы анархистов в рабочих организациях. В основном они были вокруг Александра Виейры (1880–1974), и их газета A Greve подчеркивала экономические аспекты

синдикализм. Таким образом, создание Uniao Operaria National (UON) произошло только в 1914 году из-за отсутствия достаточного количества федераций и союзов и поддерживало в рамках одной организации эти три разных течения. С другой стороны, не все анархисты присоединились или активно участвовали в создании профсоюзов или имели одинаковое видение стратегии и роли профсоюзов в будущем обществе свободных людей. Коммунисты, вдохновленные идеями Кропоткина, соперничают с коллективистами на форуме «передовых идей» внутри профсоюзов. Союз должен быть основой будущего общества или муниципалитета (коммуны)? Такого рода спекулятивные дебаты никогда не приводили к расколу между разными типами анархистов, и между ними царила солидарность. Воинственность Гонсалвеса Коррейи (1886-1967) иллюстрирует это заявление:[[23]](#footnote-23).

Динамику синдикализма и его влияние на португальское рабочее движение можно проследить в их связи с деятельностью анархистских групп. Гипотеза, основанная на биографиях анархо-синдикалистов, состоит в том, что социальные активисты в то время были активны не только в профсоюзах, но и в своих «конкретных» (анархистских) организациях, основанных на аффинити-группах. Мы также можем думать, что профсоюзная деятельность могла быть результатом деятельности анархистских групп, поскольку они часто разрабатывали специфическую деятельность, такую ​​как антивоенная или анархо-синдикальная пропаганда, солидарность с социальными заключенными, культурная деятельность, феминизм и т.д.­[[24]](#footnote-24). В то время как объединение в профсоюзы относится в основном к потенциалу для мобилизации рабочих, количество новых групп, действующих каждый год, выражает способность вербовать новых членов для анархизма и / или их способность перегруппироваться после периода репрессий или глубокого изменения окружающей среды. Имеющиеся данные о зарегистрированных сведениях о создании новых анархистских групп с момента принятия закона против анархистов 1896 г. до 1939 г. позволяют предположить их тесную связь с периодами жестких репрессий и с известными циклами профсоюзной мобилизации (см. график, приложение). Временной ряд показывает восходящий тренд в

формирование групп единомышленников до 1906 г. Падение 1907 г., скорее всего, связано с диктатурой Жуана Франко (с мая 1906 г. по февраль 1908 г.), который опубликовал в 1908 г. закон, разрешающий депортацию в колонии Африки и Тимора всех мужчин, причастных к в заговорах и преступлениях против государственной безопасности. После его падения их число выросло до небес, что стало рекордом после забастовочного движения после республиканской революции (см. Выше). Эффект репрессий Афонсу Кошты в 1912-1913 гг. проявился в последующие годы вплоть до окончания войны. Таким образом, за организационной деятельностью, зарегистрированной Национальным рабочим конгрессом 1914 г. (Томар) и 1919 г. (Коимбра), не последовала деятельность новых анархистских групп. Таким образом,

Следующий цикл, начавшийся в конце войны, повторяет кривую общего рабочего движения в Португалии. Переломным моментом стали кризисы 1923/24 гг., увеличившие безработицу, усугубленные дефляционной денежно-кредитной политикой правительства. Последствия репрессий после неудавшегося военного переворота апреля 1925 года очевидны. Два следующих цикла 1930-1933 и 1935-1937 годов соответствуют усилиям по реорганизации синдикалистского и анархистского движения, когда личные затраты на мобилизацию возросли из-за государственных преследований и репрессий и будут рассмотрены в следующих разделах.

Сочетание формирования новой анархистской группы с профсоюзной деятельностью, отношением правительства (толерантность против репрессий) и инфляцией подтверждает старое утверждение анархистов о том, что их воинственность в значительной степени отвечала за поведение рабочих (организация и борьба), по крайней мере, в течение трех десятилетий. Если можно увидеть, что с 1890-х годов подразумеваемые экономические силы, такие как повышение стоимости жизни, стали центральным требованием, которое мобилизовало рабочих и триггерами для коллективных действий, определяющих непосредственные цели, с другой стороны, синдикалистская и анархистская воинственность стала исторически основные агенты в этом контексте[[25]](#footnote-25). Актуальность этого известного факта должна сочетаться с культурными силами, которые можно наблюдать через рабочие газеты, литературу и пропаганду, с идеями и чувствами, которые в то же время организуют и мобилизуют, но также улавливают привлекательность анархо-синдикализма. Первым было убеждение, что они участвуют в глобальном движении, возглавляемом рабочими из стран с более развитой промышленностью, таких как Соединенные Штаты, Франция или Англия, и что это

движение дается и должно давать коллективные награды, несмотря на возможность индивидуальных страданий. До конца 1920-х мученики Чикаго, дело Сакко и Ванцетти, например, оставались символическими отсылками, которые также разделялись с социалистами и синдикалистами, и даже в местных профсоюзных газетах мы находим частые ссылки на то, что происходило в глобальном масштабе. движение. С конца XIX века такие социалисты, как Себастьян Магальяйш Лима и Тейшейра Бастос, начали публиковать доступные карманные книжки под лозунгом «современный идеал» о федерализме, кооперативах, роспуске режима капитализма и т. д., рассказывая об опыте Европейские и североамериканские рабочие, тем самым помещая португальское рабочее движение в этот высокий позитивный меняющийся контекст. Анархизм извлек выгоду из престижа мировых звезд культуры и интеллектуалов, таких как Леон Толстой, Элизе Реклю, Франсиско Феррер, Эмиль Золя, Виктор Гюго и многие другие деятели. Студенты высокоэлитарного университета Коимбры были соблазнены этими идеалами в ту эпоху, возможно, так же, как в 1940-х годах они были привлечены аурой сверхлюдей, созданной сталинской идеологией после Сталинграда.[[26]](#footnote-26). Хотя они не могли состоять в рабочих союзах, интеллектуалы-анархисты играли признанную ключевую роль в пропаганде синдикалистских идеалов, правовой защите и социальном и политическом престиже, несмотря на господствующую контрпропаганду.[[27]](#footnote-27).

Мы также можем подумать, что анархизм дал молодежи чувство приключений и прославил насилие, таким образом извлекая выгоду из демонизации государства. Карлос да Фонсека, историк португальского анархизма той эпохи, утверждал, что антианархистский закон 1896 года, принятый после нескольких взрывов бомб против промышленников и местных властей и двух попыток агрессии, подтолкнул равашольских анархистов к Республиканской партии. а не к упорядоченным социалистам, которые были в основном заинтересованы в мобилизации профсоюзных рабочих для избрания представителей в парламент. Благодаря Хелиодоро Сальгадо, революционеру-республиканцу, посещавшему клубы социалистов и анархистов, под идеологическим прикрытием антиклерикализма и смутных позитивных идей социальной модернизации они сформировали Лигу свободы и прогресса, которая стала

первая секция организации карбонариев в 1900 году, через два года после решения ПРП принять решение следовать революционной стратегии на Конгрессе Сетубала. Там они познакомились с изготовлением бомб и обращением с оружием, задумали и спланировали скоординированные диверсионные действия и бомбовые атаки на объекты инфраструктуры, а также объединили их со стратегиями нанесения мощных ударов. В то же время эти рабочие создали также личные сети соучастия и прочной дружбы, выходящие за их идеологические границы. Так, своими диверсиями и забастовками на транспорте и инфраструктуре, контролем улиц в Лиссабоне они смогли заблокировать армейскую поддержку режима во время революции с 3 по 5 октября.[[28]](#footnote-28). Таким образом, когда новый республиканский режим создал Гражданские батальоны для защиты Республики от ее врагов, они начали подавлять забастовщиков и нападать на членов профсоюзов в ответ на неконтролируемую и огромную волну промышленных забастовок. Республиканские рабочие начали выходить из республиканской организации, чтобы создавать новые анархистские группы. Таким образом, всплеск формирования групп анархистов в период с 1911 по 1913 год, приведший к образованию Северной и Южной анархистских федераций и Анархистского союза Алгарве, имел за собой энергичных практических революционеров, завербованных в основном из городской среды. рабочие классы (см. график, приложение). Таким образом, социальный динамичный анархо-синдикализм в Португалии опирается в основном на это республиканское образование и опыт, а не на их социалистическую партийную основу.

После восьмичасовой дневной мобилизации 1898 года в Лиссабоне и в промышленных пригородных городах южной окраины реки Тежу португальские анархисты стали следовать аналогичным стратегиям своих французских товарищей, оказывая влияние в форме профсоюзной организации и стратегий. Они придали новую динамику существующим профсоюзам и создали «исполнительные» отделения рабочего конгресса для продвижения профсоюзов в наиболее перспективных регионах. Симптомом нарастания социального конфликта является число забастовок, которое с 1428 за период с 1887 по 1908 год увеличилось до 3068 за период с 1909 по 1920 год. В 1909 году забастовки достигают нового пика: 173. было 535 забастовок, из них 338 после республиканской революции. В течение следующего года трудовые конфликты оставались очень высокими (419), но неуклонно снижались до начала войны.[[29]](#footnote-29).

За год правления Сидонио Паиса было проведено всего 177 забастовок, что обычно объясняется комбинированным эффектом пандемии гриппа (называемой испанским гриппом или пневмоникой) с мая 1918 года и последующего перемирия. В следующем году забастовки возобновились, когда их было 362, но они упали до 310 и в последующие годы.

Основными триггерами, мобилизовавшими рабочих, были рост стоимости жизни и существенные социальные требования к условиям труда (восьмичасовой рабочий день, еженедельный отдых, условия труда). Но практика этой воинственности анархо-синдикализма была вдохновлена ​​​​авторами, «обязательными к прочтению», которые были переведены на португальский язык, такими как Кропоткин, Фернан Пеллутье, Эмиль Пуже, Жан Грав, Макс Неттлау, Себастьян Фор, Малатеста или Элизе Реклю, среди некоторых других.­[[30]](#footnote-30). Ключевые тексты конференций также публиковались отдельно, а в прессе часто публикуются теоретические тексты. Нено Васко (бразилец) и португальцы Сильва Мендес и Мануэль Хоаким де Соуза также выдвигают те же теории. Идеология подчеркивала организационные принципы, прагматические отношения, терпимость в соответствии с принципом «человеческой солидарности», чтобы захватить разнообразие. Эти принципы создали условия для большей автономии профсоюзов в конфликте и организации, часто усиленной солидарностью нескольких видов (забастовки солидарности, сбор денег и т. д.), исходящей от других «классов».

Несмотря на весьма ограничительное законодательство в деятельности профсоюзов, их «революционное» поведение не предусматривало особого учета законности их действий. В республике был принят «закон о коалициях», разрешающий рабочим бастовать при определенных условиях. Рабочие должны были объявить о своих намерениях за несколько дней, и начальство имело право уволить их всех (локаут) или нанять «желтых». Таким образом, власти могли насильственно вмешаться, чтобы защитить «свободу труда». Так называемый «декрет о мошенничестве» подтолкнул рабочих к незаконным действиям, чтобы быть эффективными, и анархисты вскоре поняли, что забастовки были школой для тех, кто верил в нейтралитет или независимость государства в отношении этих конфликтов. Таким образом, как и во Франции, стратегия «прямого действия» хорошо работала до тех пор, пока не дала ощутимых немедленных результатов. Для этого

Поэтому историки обычно считают, что до 1919 года португальское рабочее движение находилось в «наступлении», а после этого — в «обороне» и теряло позиции. Мы сместим это предположение в следующей части этого текста.

Влияние анархо-синдикализма в рабочем движении было частью неравномерного, но также и поспешного процесса модернизации. Вербовка и трудовые конфликты были сосредоточены в двух крупных городах страны, которые быстро росли (Лиссабон и Порту), и их пригородных промышленных небольших деревнях, промышленных городах, разбросанных по стране, таких как Ковилья, Баррейро, Маринья-Гранди, которые часто имели ведущие иностранные фирмы и местные экономики, ориентированные на экспорт, обычно располагаются в прибрежных районах (Синес, Ольян, Фаро, Портимао), а также в горнодобывающих и сельских районах, характеризующихся средиземноморским аграрным капитализмом (Алентежу и Рибатежу). В этот период в большинство этих городов прибыло значительное количество сельских мигрантов. С 1880-х годов производство рыбных консервов быстро росло благодаря французским фирмам и их рынкам, а также производству пробки и горнодобывающей промышленности. Отказ от золотого стандарта после финансового краха 1892 года усилил протекционистские тарифы, также введенные в то время, что позволило быстро расти крупным фабрикам в текстильной промышленности (хлопок и шерсть) и металлургии, в то время как урбанизация увеличила количество рабочих в строительстве. , транспорт и порты. Производство продуктов питания и напитков начало модернизироваться, а розничная торговля стала более сложной. Современный химический промышленный комплекс был создан в Баррейро в конце 19 века, и в этот период появилось несколько крупных промышленных капиталистических фирм. Так, профессиональными группами, более активно участвовавшими в стачках, были текстильщики, металлурги, сварщики рыбоконсервных производств, табачники, сапожники, плотники, строители, шляпники, пробочники, государственные служащие, работники хлебопекарного производства, бондари, рыбаки, типографы, рабочие керамического производства, горняки, спички, рабочие городского и речного транспорта (водители), железнодорожники. Несмотря на этот экономический динамизм, в Португалии не было крупной современной сталелитейной или электротехнической промышленности, и даже металлургия была слаборазвита (хотя и производила промышленные котлы и инструменты из легкого железа). Общий образ страны по-прежнему представлял собой общую отсталость в сочетании с низкой технологической освоенностью экономики. В какой-то мере это могло ввести в заблуждение, поскольку, несмотря на это, господствовали современные капиталистические трудовые отношения, а количество средних и крупных организаций неуклонно росло. Там, где этих комбинаций не было, мобилизация часто отсутствовала. Так, большая часть страны, характеризующаяся вялым или застойным ростом,

анархо-синдикализм. Вместо этого они стали резервуаром для консервативной массовой мобилизации «деревни» против модернизирующих сил «города». Наконец, мы должны подчеркнуть, что в этом обществе культура забастовочного конфликта выходит за классовые границы, считаясь оружием недели против власти, часто правительства и синдикатов (крупных фирм). С 1880-х годов городские розничные торговцы в Лиссабоне и Порту и виноторговцы (Опорту) активно участвовали в нескольких забастовках, некоторые из которых были жестокими, против повышения муниципальных или государственных налогов (licenqas), против контрактов между группами капиталистов (так называемые «синдикаты»). чтобы получить монополии, которые поставили под угрозу их бизнес, стоимость освещения, повышение арендной платы и так далее[[31]](#footnote-31). Они были важной группой для вербовки революционных республиканцев, таких как студенты бакалавриата Коимбрского университета и высших институтов в Лиссабоне и Порту, которые также участвовали в нескольких крупных забастовках до и во время республиканского режима. Эта панорама призвана также подчеркнуть возникновение разного рода социальных конфликтов, которые возникали в то время.

Технологическая отсталость соответствовала в этом социальном ландшафте рабочему классу, состоящему из массы неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих. Другими словами, квалифицированных рабочих было ничтожное меньшинство. Таким образом, уровень грамотности существенно различался среди профессий. Высокомобилизованные классы, такие как типографы, все были грамотными, но многие другие группы, такие как шахтеры, рыбаки, солевары и сельские наемные рабочие, находились в противоположном полюсе. В этих случаях мы можем легко найти уровень неграмотности среди мужчин в 80 процентов в 1910 году. Этот уровень снизился до 60 процентов (в среднем) в крупных городах. Женская безграмотность была еще выше. Грамотное рабочее меньшинство обычно имело не более двух-четырех лет базовой школы, поэтому их ремеслу обучались на производстве у мастеров, иногда в течение многих лет. И анархисты, и социалисты считали неграмотность серьезным препятствием на пути развития рабочего движения и поэтому часто поддерживали ночные курсы для взрослых в своих профсоюзах. В 30-х годах один активист из CGT с грустью заметил, что культура анархо-синдикализма затронула лишь очень немногих[[32]](#footnote-32). В этом контексте ответственность за организацию рабочих была в руках одного небольшого меньшинства.

Трудно поддерживать эту экономическую отсталость и доминирование неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих в союзах, пользующихся поддержкой анархо-синдикалистов, учитывая, что высокограмотные группы также входили в одну и ту же федеративную и конфедеративную организацию. Детальное знание, которое мы имеем о социальном профиле анархистского боевика, часто помещало их в своего рода «культурную» элиту, которая была подкреплена их собственными знаниями, способностями и социальным отношением к их грушам.­[[33]](#footnote-33). Анархист-боевик обычно был квалифицированным или полуквалифицированным рабочим и грамотным, культивирующим новые культурные привычки, отвергавшие обычную общительность, классовые обычаи и даже их ценности. Анархисты как-то контрастировали со своими грушами, ибо он обычно много читает, умеет без психологических ограничений выступать на публике и имеет иную социальную позицию по отношению к другим классам. Он переключил посещение таверны на профсоюзное братание, которое в процессе стало рабочим клубом, имеющим собственную библиотеку и несколько других культурных мероприятий.­[[34]](#footnote-34). В этом контексте местные профсоюзы обычно насчитывают от двух до четырехсот членов, хотя некоторые «классы», такие как железнодорожники и рабочие государственных оружейных заводов, насчитывали более тысячи членов.[[35]](#footnote-35). Профсоюзы внедрялись в общины (районы, малые города), как и другие культурно-досуговые объединения, учреждения социальной помощи обогащали эту социальную среду. Марксистский анализ часто настаивает на особых «классовых» свойствах некоторых прославленных рабочих, настоящего пролетариата, каковы были шахтеры, сталевары или фабричные рабочие, которые в этом контексте были мобилизованы анархистами. Социальная деклассификация из-за технического прогресса затронула несколько конкретных групп, таких как сварщики или ручные мастера по изготовлению пробок в рыбных консервах, но, по крайней мере, в случае Сетубала, их профсоюзы оставались социалистическими. Индустриализация и демографические изменения подтолкнули старые ремесла к нуждам расширяющейся рыночной экономики. Но мы почти не находим прочной связи с анархо-синдикализмом: лиссабонские портные, например, остались социалистами. Тем не менее, у анархистского боевика были некоторые текущие характеристики, касающиеся определенных видов работы и их организационной среды. Воинствующие анархисты в этот период были мужчинами (98 %), выходцами из рабочего класса (87 %), жили в городских условиях (71 %), в основном в Лиссабоне (41 %) или Порту (19 %). )[[36]](#footnote-36). Его приверженность анархистским идеям была обусловлена ​​его личным опытом в жизни профсоюзов (63 процента) и его участием в молодежных синдикалистских организациях (28 процентов), поэтому менее важным было фамильярное влияние или их переход через республиканскую или социалистическую среду. Если принять во внимание адекватность его работы в отношении размера организации, их власти, самостоятельности в работе, навыков, физических усилий и командной работы, то «типичный» анархист-боевик не очень хорошо вписывался в этот образ ремесленника, которому угрожает индустриализация и бессвязно радикализированные или даже в стереотипе Хобсбауна качества местного сапожника или парикмахера, которые в реальном мире иногда становились осведомителями политической полиции[[37]](#footnote-37). Более того, неадекватность профессиональных ценностей и объективной трудовой ситуации боевиков нарастает вплоть до 1940 г.[[38]](#footnote-38). Итак, мы должны подчеркнуть, что география коммунистической вербовки в этот межвоенный период совпадает с географией анархо-синдикализма и укладывается в одни и те же профессиональные группы. После Революции гвоздик эта карта также перекрывает географию революционной мобилизации. В то время Португалия считалась заблокированной на пути модернизации консервативными силами и олигархией, изолировавшей страну от прогрессивной социальной модели Европы.­

Трудовой опыт Португалии в межвоенный период характеризуется развитием профсоюзной организации в условиях преобладания анархистской идеологии в Рабочих федерациях и в Confederacao Geral do Trabalho (CGT), созданных после 2-го Национального конгресса Uniao. Оперария

*Насьонал*(УОН), затем вымершей, но и жесткой мобилизации рабочих против консервативных, фашистских и антиреспубликанских сил. Это был также период ожесточенной коммунистической конкуренции и платежеспособного поведения внутри профсоюзов, путем дискредитации анархистских и синдикалистских активистов и захвата изнутри руководства профсоюзов, и, наконец, провоцирования раскола, который раздробил всю профсоюзную организацию на время единства там, где это было необходимо. В 30-е годы господствовало сектантство под притязаниями коммунистов на единство рабочих, которые приложили все усилия для создания народных антифашистских фронтов, в которых они могли бы сжигать оппозиционеров или контролировать. После правого военного движения 1926 года начальство и государство усилили наступление на рабочие организации, что явилось результатом существенной неудачи недавно достигнутых социальных завоеваний. Таким образом, анархо-синдикалистам пришлось столкнуться с растущей изоляцией от республиканцев (поскольку «демократические» военные пытались свергнуть режим без участия мирных жителей), жестоким преследованием полиции и жесткой конкуренцией со стороны авторитарных левых сил. В следующих частях мы проанализируем этот политический процесс, покажем роль взаимодействия нескольких социальных и политических сил и влияние международного рабочего движения на объяснение результата.

1. Развязка парламентской республики (1918-1926 гг.)

Несмотря на свое принципиальное неприятие войны, которая в случае Португалии включала военные действия на дальнем фронте во Франции и столь же дорогостоящие операции в южной Анголе, северном Мозамбике и на Атлантическом океане, анархо-синдикалистское движение воспользовалось этим периодом, чтобы укрепиться, чтобы начать новую войну. наступления после окончания войны, несмотря на провал всеобщей забастовки в ноябре 1918 г. Это действительно произошло, но не так, как представляли себе ее организаторы, и привело в значительной степени к утрате преимуществ и воздействия этой народной мобилизации[[39]](#footnote-39).

В дополнение к воинской повинности страдания и человеческие потери, вызванные участием в конфликте, нехватка продовольствия и рост цен значительно ухудшили экономическое положение низших классов, что привело к нападениям на торговые дома в Лиссабоне (так называемые «картофельные дома»). Революция» с 19 по 21 мая 1917 г.), Порту и другие городки, полицейские погони за социальными активистами. После роспуска UON и других профсоюзов в Лиссабоне правительством в марте 1916 г.

трудовые активисты, чтобы участвовать в движениях разрыва увеличилось[[40]](#footnote-40). Однако, учитывая ответственность республиканских партий за участие Португалии в конфликте и их внутриполитическую деятельность (антиклерикальную, репрессии против рабочего класса, демагогический дискурс), наступила реакция националистическая и милитаристская (хотя и ослабленная войной). усилие). После революции 8 декабря 1917 года Сидонио Паис попытался создать президентскую «Новую республику» при поддержке профсоюзов, поэтому он обещает освободить всех синдикалистов, которые находились в тюрьме или депортированы, и провести несколько важных социальных реформ. Сидониу Паис освободил заключенных из-за «социальных проблем», но отказывается проводить какие-либо социальные реформы и управлять при совместном сотрудничестве с Высшим советом по работе (Conselho Superior do Trabalho), который еще нужно было создать. В мае 1918 года УОН начал готовить одно общее наступление, чтобы заставить правительство принять его программу, демонстрируя свою мускулатуру на митингах и парадах. Сидонио отреагировал тем, что не разрешил публичные собрания (13 сентября 1918 г.) и предложил городской бедноте суп, благотворительность, националистические выступления, военные парады и церковную мобилизацию. Это привело УОН к революционной всеобщей забастовке 18 ноября 1918 г. Однако эта революционная попытка не удалась. Окончание войны несколькими днями ранее (11 ноября 1918 г.) создало у населения всеобщий оптимистический настрой, и правительство предвосхитило его шаг, арестовав нескольких синдикалистов из «исполкома». Но год закончился насилием (убийство президента в декабре 1918 г.) так же, как и начался (кровавым военным переворотом декабря 1917 г.).

Таким образом, послевоенный период начался с вихря событий. В то время как анархисты, синдикалисты, социалисты и зарождавшиеся большевики, объединившиеся к этому моменту и пополнявшие свои ряды войсками, вернувшимися с фронта, готовились к будущей борьбе, издавая рабочие газеты (ежедневные «А Баталья» и «Бандейра Вермелья», «О борьбе» и O Avante), расширив синдикалистскую организацию и основав CGT (Confederacao Geral do Trabalho) после Национального рабочего конгресса Коимбры (15 сентября 1919 г.), страна впала в гражданскую войну, вызванную монархистским переворотом, которому удалось взять под свой контроль север страны почти на месяц (январь 1919 г.). Это правда, что либертарианское движение присоединилось к республиканцам на улицах, чтобы победить монархических повстанцев. Однако новое правительство г.

республиканское объединение во главе с Жоао Шагасом решило столкнуться с проблемой «рабочего восстания», выдвинув социалиста Аугусту Диаша да Силву в новое министерство труда. В течение нескольких месяцев он пытался провести социальные реформы, которые были заблокированы в недавнем прошлом, такие как закон о восьмичасовом рабочем дне (хотя и ограниченный торговлей и промышленностью), обязательная защита от несчастных случаев на производстве в нескольких отраслях, субсидия в старом возраст, болезни и инвалидность, экономическая поддержка бедных беременных женщин и социальные дома. Большинство этих политических мер не имели немедленного эффекта (например, социальное жилье) или были весьма спорными, как его план по централизации «социального обеспечения», который требовал интеграции в штате сотен местных организаций взаимопомощи, которые немедленно сопротивлялись этому проекту навсегда. причины. «Социальное страхование» стало еще одним полем для бизнеса, поскольку профсоюзы не контролировали его. В целом эта политика почти не повлияла на нарастание рабочих волнений с 1916 года.

Рабочие выступили против одновременной либерализации нескольких цен на продовольствие. Растущая инфляция подталкивала к забастовкам новые профессиональные группы, практически парализовавшие государство, как государственные служащие, служащие почты и связи, так и «хорошо оплачиваемые» работники государственной армии и военно-морского флота, находящиеся под воинской дисциплиной. В этом контексте CGT реорганизовалась и приступила к своим собственным все более запутанным разработкам, в которых она запуталась в разделениях и исключениях.

Военное восстание в октябре 1921 года, в ходе которого кровью были сведены несколько старых счетов (с убийством премьер-министра и некоторых основателей республики) и которое стало последним противостоянием с участием большого количества солдат, моряков и вооруженных гражданских лиц. , решили сменить управление страной. Эти ужасающие общественные беспорядки послужили сигналом для различных консервативных сил португальского общества объединиться, чтобы положить конец республике и установить в стране авторитарный правовой режим. Между тем, воодушевленные немедленными экономическими успехами, рабочие союзы, связанные с ВКТ, предприняли серию важных забастовок в тех секторах, в которых она была наиболее сильна (пищевая и металлургическая промышленность, строительство, полиграфия, пробковая, деревообрабатывающая,[[41]](#footnote-41)на транспорте, связи, в арсеналах и среди работников бюджетной сферы, обеспечивающих

повышение заработной платы в условиях высокой инфляции и получение уступок по некоторым требованиям (таким как восьмичасовой рабочий день и социальное обеспечение), которые рекомендовали Версальская мирная конференция и зарождающаяся Международная организация труда (МОТ) и которые стремились реализовать на практике португальские социалисты. . Эта наступательная волна забастовок продолжалась примерно до 1922–1923 годов, нанеся серьезный ущерб рабочей организации. Они часто перерастают в затяжные конфликты, длящиеся месяцами, при прямой поддержке «всемогущей» ВКТ в каждом конфликте, являясь своего рода армрестлингом между боссами и рабочей организацией. В конце концов, эта тактика поставила под угрозу его цели. Результаты, достигнутые после огромных жертв и часто ожесточенной борьбы, были разочаровывающими, а уход рабочих из профсоюзов, ежедневные преследования членов профсоюзов со стороны начальства и властей, горьким итогом стали взаимные личные обвинения между синдикалистами и организациями. Таким образом, 1923 год, кажется, также был поворотным годом на международной арене, с диктатурой генерала Мигеля Примо де Риверы в Испании (при воздержании социалистической партии), консолидацией режима Муссолини в Италии и возвышением Кемаля Ататюрка. в Турции, а также неудавшийся мюнхенский путч Гитлера. Эти события показали анархо-синдикалистам и его организациям, что им следует готовиться к встрече с фашистами. A Batalha, ежедневная газета ВКТ, опубликовала несколько мрачных статей о почти наиболее вероятной реакции правых, которая грядет. 1923 год, кажется, также был поворотным годом на международной арене, с диктатурой генерала Мигеля Примо де Риверы в Испании (при воздержании социалистической партии), консолидацией режима Муссолини в Италии и возвышением Кемаля Ататюрка в Турции. , а также неудавшийся мюнхенский путч Гитлера. Эти события показали анархо-синдикалистам и его организациям, что им следует готовиться к встрече с фашистами. A Batalha, ежедневная газета ВКТ, опубликовала несколько мрачных статей о почти наиболее вероятной реакции правых, которая грядет. 1923 год, кажется, также был поворотным годом на международной арене, с диктатурой генерала Мигеля Примо де Риверы в Испании (при воздержании социалистической партии), консолидацией режима Муссолини в Италии и возвышением Кемаля Ататюрка в Турции. , а также неудавшийся мюнхенский путч Гитлера. Эти события показали анархо-синдикалистам и его организациям, что им следует готовиться к встрече с фашистами. A Batalha, ежедневная газета ВКТ, опубликовала несколько мрачных статей о почти наиболее вероятной реакции правых, которая грядет. Эти события показали анархо-синдикалистам и его организациям, что им следует готовиться к встрече с фашистами. A Batalha, ежедневная газета ВКТ, опубликовала несколько мрачных статей о почти наиболее вероятной реакции правых, которая грядет. Эти события показали анархо-синдикалистам и его организациям, что им следует готовиться к встрече с фашистами. A Batalha, ежедневная газета ВКТ, опубликовала несколько мрачных статей о почти наиболее вероятной реакции правых, которая грядет.­

Открытая дискуссия внутри ВКТ о характере, стратегии и результатах русской революции, начавшаяся в 1919 году в рабочей печати и на конференциях, закончилась расколом. В связи с событиями в России в марте 1921 г. произошел раскол анархистов и большевиков в связи с образованием Португальской коммунистической партии (ПКП — Partido Comunista Portugues), как раз в тот момент, когда большевики подавляли восстание кронштадтских матросов и так как планировался разгром украинских махновцев. Напряженность вокруг «вопроса об Интернационалах» усилилась в течение следующего года. Наконец, Национальная рабочая конференция ВКТ, состоявшаяся в Ковилье в октябре 1922 г., подтвердила результаты предыдущего референдума и проголосовала за присоединение к революционно-синдикалистской Международной ассоциации рабочих (IWA). который недавно был восстановлен в Берлине. Это помешало ему присоединиться как к Красному Интернационалу профсоюзов (РИЛУ), так и к возглавляемому Москвой Коммунистическому Интернационалу (Коминтерн).[[42]](#footnote-42)Начался главный идеологический конфликт внутри организованного рабочего класса; подразделение, которое

должны были быть окончательными и из-за их постоянных ссор и маневров внутренней оппозиции решительно уменьшили способность всего рабочего движения действовать эффективно.

Демобилизация призывников, переход от экономики войны и политический беспорядок, царивший во многих европейских странах, вылились в серьезное явление экономических кризисов (безработица, инфляция, голод и миграция), которые ознаменовали не только это десятилетие, но и все межвоенный период. В Португалии военные действия в немалой степени способствовали краху государственных финансов, а также создали социальную проблему с раздутой армией, требующей оплаты. Кризисы низкой производительности, установившиеся во всей экономике, означали, что государство не могло двигаться дальше, кроме как путем введения политически целесообразных мер. После войны анархо-синдикалисты, социалисты и республиканцы участвовали в инициативах, заставляющих правительство устанавливать административные цены на продукты питания и, в этом контексте, правительство создало механизм субсидирования хлеба, что стало политическим вопросом в условиях высокой инфляции. В 1923 году, 19 августа, новый баланс сил позволил правительству объявить об окончании этой «хлебной политики» и все чаще прибегать к политическим репрессиям в ответ на борьбу рабочих и агрессию профсоюзов, вновь вводя прежнюю практику депортации в отдаленные районы. колонии.[[43]](#footnote-43)Безработица, сокращение заработной платы и инфляция начали сводить на нет успехи, достигнутые рабочими благодаря их прежним забастовкам и протестам. Кроме того, республиканская буржуазия и более консервативные слои общества (католики, националисты, традиционалисты, монархисты, помещики, высшие военные чины и молодые офицеры, мобилизованный «сельский мир») подсчитывали десять годы нового режима и, глядя на то, что происходило в других странах Европы, начали искать пути согласования своих интересов, чтобы создать авторитарное политическое решение, которое могло бы положить конец «анархии республики». Поскольку партийные и парламентские решения почти всегда вступают в противоречие с реальностью эфемерных и раздробленных правительств и, в частности,

аутофагического триумвирата командующего Мендеса Кабекадаса, генерала Мануэля Гомеша да Кошты и генерала Оскара Кармоны.[[44]](#footnote-44)

25 ноября 1924 года левое крыло ПРП во главе с Жозе Домингушем душ Сантушем сумело сформировать правительство посредством парламентских дебатов и намеревалось продвигать прогрессивную программу, основанную на социальных и экономических реформах, которые обременяли консерваторов (прогрессивное налогообложение, использование земельной реформы). , банковская реформа, трудовое прогрессивное законодательство и так далее)[[45]](#footnote-45). С тех пор страна вошла в своего рода «двойственность власти», при которой консерваторы контролировали репрессивные силы, а в парламенте оппозиция блокировала его инициативы. Так называемое «левое» правительство было поддержано левыми из ПРП, «радикальными» республиканцами, коммунистами и их рабочими организациями, а также социалистами. Несмотря на отказ быть частью формального политического блока, ВКТ сыграла важную роль в защите правительства посредством массовой мобилизации. Не имея внутриполитической поддержки, правительство Сантоса пало в феврале 1925 года. 18 апреля была сорвана попытка военного переворота, инициированная группой генералов и поддержанная филофашистами и консерваторами.[[46]](#footnote-46). Напротив, социальные активисты были арестованы во время правления Викторино Гимарайнша (февраль 1925 г.), а впоследствии сотни были отправлены в колонии без суда. Юридическая защита социальных активистов истощила ВКТ в финансовом отношении и, следовательно, судебные иски против его газеты A Batalha.

Раскол, спровоцированный авторитарными коммунистами из PCP в 1924 году, нанес серьезный удар по организации CGT в этом контексте, главным образом потому, что они контролировали профсоюзных рабочих государственной оружейной палаты и транспортной федерации, которые были сильно объединены в профсоюзы и вносили хорошие вклады. В следующем году левая партия PRP создала новую партию, Левую демократическую партию (Partido da Esquerda Demota), чтобы баллотироваться на выборах. Они представляют кандидатов, пользующихся поддержкой ПКП в областях

объединены в профсоюзы организациями CGT, в то время как Социалистическая партия была в списках PRP. От ЛДП было избрано только 6 депутатов из 163 депутатов, в то время как ПРП получила 83 и в очередной раз стала победителем. После выборов газета PCP Bandeira Vermelha сочла воздержание ВКТ «очень серьезной ошибкой» и «преступлением», обвинив «анархо-синдикалистов в капитуляции перед буржуазией».[[47]](#footnote-47).

Коммунистический раскол 1924 года спровоцировал атмосферу сектантства, которая поставила ВКТ на грань распада. Терпимость ВКТ позволила им обсудить его идеи об А Баталье, в то время как внутри профсоюзов они создают группы для своего контроля, используя все средства пропаганды для дискредитации ВКТ. ПКП была создана в 1921 году и набрана в основном из бывших синдикалистов и молодежи. от Синдикалистской молодежи[[48]](#footnote-48). Их численность в 1925 г. оценивалась всего в 1200 человек. С 1923 года они активно участвовали в нескольких политических акциях вместе с радикальными республиканцами, всегда думая, что находятся в преддверии социальной революции, и обвиняя ВКТ во всех вещах, прежде чем позже они решили баллотироваться на выборах. В то же время они намеревались взять под свой контроль ВКТ изнутри, влияя на делегатов. На улицах Лиссабона пресса была шокирована взрывами пекарен (после окончания «хлебной политики»), промышленники, судьи и высшие офицеры полиции приписывались таинственному Легиону Вермелья, одной тайной и жестокой группе, предположительно созданной на край Молодежной Синдикалистской Организации.

Воинствующий анархизм стремился исправить известные недостатки радикального синдикалистского действия, основанного на прямом действии, посредством забастовок, саботажа и посягательств на классовое единство, которое, кстати, почти монополизировало его готовность действовать и, так сказать, истощило его. Однако было слишком поздно. Вдобавок к этому у анархо-синдикалистской стратегии были и свои неудачи: например, успех «А Баталья» создал элитную группу профессиональных журналистов, которые часто начинали проводить собственную политику,*[[49]](#footnote-49)*и кто

тем самым вступил в конфликт с руководящими органами ВКТ (советом и комитетом Конфедерации); в других случаях личное соперничество между некоторыми лидерами создавало несовместимость, парализовавшую движение, примером чего было соперничество между двумя наиболее известными анархистскими активистами, Сантосом Арраньей и Мануэлем Жоакимом де Соуза.[[50]](#footnote-50)Это не говоря уже о перманентных политических партизанских действиях между синдикалистами и лояльными Москве; между теми, кто призывал к диктатуре пролетариата, и теми, кто призывал к участию в выборах, ни один из которых не был приемлем для либертарианцев, — все под репрессиями республиканских властей, с частыми арестами членов профсоюзов и закрытием их газет.

Таким образом, ища альтернативные ответы на вопросы социальной организации жителей бедных городских кварталов, анархо-синдикалисты создали профсоюзные комитеты рабочих, библиотеки и центры социальных исследований и т. д. — особенно в Лиссабоне и Порту — и улучшили организацию и взаимосвязь анархистских группы, состоящие в среднем из семи членов, имели ограниченную способность вмешиваться и часто совершали действия, которые сами по себе противоречили друг другу. Коммунисты-либертарианцы Порту и Палата профсоюзов этого города присоединились к Блоку социальной защиты, продвигаемому радикальными республиканцами, левыми демократами, социалистами и коммунистами. Несмотря на свою антиполитическую позицию, ВКТ вместе с другими прогрессивными силами вступает в Лигу рабочей экономической экспроприации в защиту радикальной социалистической программы. в ответ на правый политический блок, возглавляемый боссами (Uniao dos Interesses Economicos). ВКТ оказалась под политическим давлением со стороны коммунистов и других левых сил, чтобы они вступили в политическую игру, чтобы остановить угрозу фашистского переворота. С 1 по 3 февраля эти силы пытались совершить военный переворот, и причиной этой неудачи считалось отсутствие поддержки со стороны ВКТ из-за идеологического сектантства.[[51]](#footnote-51). ВКТ, с другой стороны, не хотел компрометировать его организацию политическими авантюрами для поддержки политических программ других стран.

сил и прилагал усилия к реорганизации также вслед за анархистской организацией. Так, в 1923 г. был создан Союз анархистов Португалии (УАП — Uniao Anarquista Portuguesa). Разделенная на три региональные федерации, она проводила конференции и конгрессы, учредила главную газету движения (A Anarquista, которая пыталась навязать единую политическую позицию различным группам) и участвовала в основании Иберийской анархистской федерации (FAI — Federacao Anarquista Iberica). в Валенсии в 1927 году.

Еще одним источником проблем для общественного движения была чрезмерная активность молодых рабочих, которые были готовы к радикальным и насильственным действиям в поддержку своей антивоенной политической позиции.[[52]](#footnote-52). Местные группы синдикалистской молодежи (Juventudes Sindicalistas) часто фигурировали в пропаганде, политической борьбе и взрывах тех лет, а вместе с большевистской молодежью обвинялись в создании призрачной террористической организации Красный Легион. За арестами, депортациями и гибелью общественных активистов последовали насильственные действия против судей особых социальных судов, полиции и некоторых начальников. Их цели, в свою очередь, организовывались — и более эффективно (Конфедерация работодателей [Confederaqao Patronal] и Союз экономических интересов [UIE — Uniao dos Interesses Economicos]) — создавая группы вдохновленных каталонцами «пистолеро», что вызвало больше инцидентов, влияющих на общественное мнение. , включая нанесение ножевых ранений бывшему синдикалисту, который присоединился к боевой организации работодателей.

1. **Противостояние военной диктатуре (1926-1933 гг.) в условиях идеологической конкуренции**

*Рабочий орган «А Баталья», отказываясь от всякой заинтересованности в разногласиях между политическими партиями, заявляет, что рабочие классы не приемлют никакой формы диктатуры, и призывает их сопротивляться ей силой оружия. Всеобщая забастовка, но пока только в принципе, объявлена ​​Всеобщей конфедерацией труда, но она должна быть проведена в случае необходимости. До сих пор усилия конфедерации по проведению всеобщих забастовок были исключительно безуспешными, ее фонды невелики, а количество членов ограничено.*

Сэр Л. Карнеги сэру Остену Чемберлену [W 5107/12/36], Лиссабон, 2 июня 1926 г. (№ 146).

*Депеша посольства Великобритании о военном восстании от 28 мая 1926 г.*

Развитие событий, последовавших за переворотом, продемонстрировало, как другие факторы были ответственны за неспособность ВКТ отреагировать на фашистскую угрозу.[[53]](#footnote-53). Вскоре после объявления всеобщей забастовки «в принципе» члены Конфедерального комитета (Comiie Confederal) были вызваны к новому министру внутренних дел Мендесу Кабекадасу, который проинформировал их о намерениях вооруженных сил и приказал закрыть офисы ВКТ, а также Лиссабонского союза рабочих синдикатов (Uniao de Sindicatos Operarios de Lisboa), Федерации гражданского строительства (Federacao da Consirucao Civil) и Синдикалистской молодежной федерации (Federacao das Juveniudes Sindicalisias) и арестовать всех их членов, если А. Баталья не издаст приказ об отмене всеобщей забастовки. Уведомление было напечатано 8 июля. Тем временем Комитет Сопротивления (Comiie de Resisiencia) встретился со свергнутым премьер-министром и проинформировал его о намерениях ВКТ, запросив 15, 000 орудий, чтобы «вооружить жителей Лиссабона». Военные в Лиссабоне, сохранившие верность свергнутому правительству, не согласились и вместо этого решили не сопротивляться новому правительству. У CGT был выбор: либо поддержать движение, возглавляемое военнослужащими, либо взять на себя инициативу и подготовиться к всеобщей забастовке, которая могла бы рассчитывать на поддержку тех в армии, которые называли себя «демократами». Первая возможность появилась 3 февраля 1927 г., вторая попытка - 20 июля 1928 г. или проявить инициативу и подготовиться к всеобщей забастовке, которая могла бы рассчитывать на поддержку тех военных, которые называли себя «демократами». Первая возможность появилась 3 февраля 1927 г., вторая попытка - 20 июля 1928 г. или проявить инициативу и подготовиться к всеобщей забастовке, которая могла бы рассчитывать на поддержку тех военных, которые называли себя «демократами». Первая возможность появилась 3 февраля 1927 г., вторая попытка - 20 июля 1928 г.

ВКТ была плохо подготовлена ​​к революции 3 февраля 1927 года. За несколько дней до этого офисы A Baalha на Калькада-ду-Комбро в Лиссабоне были захвачены полицией, и все находились в здании, которое также было офисами ВКТ. — быть арестованным. Их освободили 7 февраля, в день, когда в Лиссабоне вспыхнуло восстание. Это означало, что во время восстания газета, которая была важным средством мобилизации рабочего класса, была закрыта. Более важной была позиция войск, участвовавших в восстании, которые, казалось, хотели ограничить участие гражданского населения. Генерал Соуза Диас, командующий революционными силами в Порту, позже подтвердил в суде, что гражданские лица, участвовавшие в восстании, уже были вооружены и использовались «как вспомогательные силы и как резерв». Его желание состояло в том, чтобы конфликт был исключительно

между солдатами.[[54]](#footnote-54)Со своей стороны, коммунист Жозе да Силва вспоминает в своих мемуарах, как группа из 200 рабочих встретилась на железнодорожной станции Кампанья в Порту, где они напрасно часами ждали доставки оружия и боеприпасов.[[55]](#footnote-55)Таким образом, хотя невозможно — учитывая то, что мы теперь знаем — оценить степень участия ВКТ в двух военных восстаниях, все указывает на разрыв между действиями, предпринятыми вооруженными силами, и инициативами рабочих организаций.

После революции 3 февраля правительство предприняло крупное наступление репрессий против рабочих организаций и «против всех тех, кто, как известно, имел идеи, не соответствующие идеям военной диктатуры». Многие боевики ВКТ были арестованы и депортированы, в том числе генеральный секретарь конфедерации Марио Кастельхано. Штаб-квартира Палаты профсоюзов Порту (Camara Sindical do Trabalho do Porto) и Молодежи синдикалистов (Juventudes Sindicalistas) были закрыты, их члены арестованы, а их имущество конфисковано.[[56]](#footnote-56). В Лиссабоне офис на Calzada do Combro был закрыт, CGT была запрещена, а группы, которые использовали офис, не могли работать. После короткого периода, в течение которого «Баталью» можно было печатать на законных основаниях, — с апреля по май и 2 ноября — здание снова захватили: на этот раз власти вынесли и уничтожили все внутри, а имущество сдали в аренду под жилье для семьи полицейских. К началу 1928 г. почти все члены Конфедеративного комитета находились в тюрьмах и подвергались жесточайшим полицейским издевательствам. По этой причине к моменту начала движения 20 июля 1928 г. (Замковое восстание [Revolta do Castelo]) ВКТ была еще слабее.

С этого момента CGT нелегально предстала перед публикой как Межфедеральная комиссия по защите трудящихся (CIFDT — Comissao Inter-Federal de Defesa dos Trabalhadores). Только 18 января 1934 года, когда от конфедерации осталось очень мало, ВКТ окончательно ушла в подполье. В течение

этот период ее деятельности был отмечен как легальными, так и диверсионно-подпольными действиями. В первом случае он сотрудничал с профсоюзами и правительством, чтобы защитить рабочих от незаконных действий работодателей по защите их прав, и принимал участие во встречах с властями, которые следовали программе правительства по решению трудовых вопросов (политика безработицы, налоги на рабочих, рабочее время и так далее). В последнем случае это был A Batalha, который использовался для организации забастовок и катастрофического участия в революционной всеобщей забастовке 18 января 1934 года. На этом фоне работодатели и государство начали наступление, которое усугубилось экономическим кризисом 1930 года. -32, поскольку яростное разделение между членскими организациями ВКТ и их коммунистическими соперниками привело к увяданию конфедеративной организации. Таким образом,

Установление военного режима еще больше укрепило позиции работодателей и привело к ухудшению условий труда, продолжив тенденцию, начавшуюся несколько лет назад. Безработица и неполная занятость выросли при монетаристской политике после 1924 г. и значительно ухудшились после кризисов 1929–1930 гг. Жестокое преследование властями членов профсоюзов соответствовало резкому обострению неуважения начальства к прежним трудовым договорам. Таким образом, в начале 1930-х годов количество обвинений в злоупотреблениях разного рода, полученных бессильным Конфедеративным комитетом ВКТ, увеличилось. Борьба за защиту закона, регулирующего рабочее время (а вместе с ним и вопрос о безработице), стала центральной для профсоюзов. (Другие вопросы включали безопасность на работе и отсутствие защиты, предоставляемой работникам в соответствии с законами о социальном обеспечении, из-за того, как работали страховые компании.) В Лиссабоне давление профсоюзов на гражданского губернатора вынудило его обязать некоторые компании соблюдать закон. Однако это оказалось временной и ограниченной победой, поскольку дальнейшее их соблюдение зависело от постоянного давления со стороны профсоюзов. Вскоре правительство передало ответственность за все вопросы, касающиеся здоровья и безопасности на рабочем месте, Институту обязательного страхования и социального обеспечения (Instituto de Seguros Sociais Obrigatorios e de Previdencia Social). Вопросы, касающиеся общественного порядка (и право обеспечивать соблюдение закона), оставались в руках гражданских губернаторов и администраторов советов. В то же время правительство предложило представителям профсоюзов пересмотреть правила, регулирующие рабочее время, и дать определение «Трудовому уставу». Когда это приглашение было отправлено, новости о жестоком обращении с членами профсоюза в полиции

камеры в Порту после протестов 30 мая 1932 г. прибыл в Лиссабон. Позиция CGT заключалась в том, чтобы отказаться от любого участия в переговорах, которые могли бы привести к сокращению ликвидации ранее полученных «выгод».[[57]](#footnote-57). Его повестка дня, направленная на защиту существующего законодательства и свободы профсоюзов, прямо противоречила целям правительства. Циркуляр Лиссабонской палаты профсоюзов (Camara Sindical do Trabalho de Lisboa) продемонстрировал отсутствие интереса к разработке трудового кодекса, предложенного Главным управлением полиции общественной безопасности (IGPSP — Intendencia Geral da Policia de Seguranca Publica). ), заявив, что его повестка дня такая же, как и у CGT (через CIFDT). Это основывалось на четырех основных пунктах: соблюдение максимальной восьмичасовой продолжительности рабочего дня; осуществление законов, регулирующих несчастные случаи на производстве и обеспечивающих защиту женщин и несовершеннолетних на рабочем месте и требующих, чтобы им платили так же, как мужчинам; освобождение и возвращение всех заключенных или депортированных по социальным причинам;[[58]](#footnote-58)Вскоре правительство отозвало разрешения у всех рабочих организаций, еще имевших легальный статус (согласно закону 1891 г.). В последующие месяцы профсоюзные чиновники, действовавшие от имени пострадавших профсоюзов, предприняли безуспешные попытки через министерство труда восстановить свои права законными средствами. С 1929 года правительство пыталось закрыть профсоюзы декретом.[[59]](#footnote-59)Таким образом, ВКТ кажется все более беспомощной и бессильной перед лицом требований со всей страны противостоять Министерству труда. «Легальный путь» не привел к улучшению условий жизни трудящихся и не расширил возможности для маневра профсоюзов. Столкнувшись со все более ослабленной базой, лидеры ВКТ сосредоточили свои усилия на оказании любой возможной поддержки для укрепления базы.

Отчеты делегатов Конфедеративного комитета во время экономического кризиса 1930-1932 годов показывают, что они сначала были убеждены, что рабочие массы вернутся в свои союзы, несмотря на репрессивную среду.[[60]](#footnote-60). В то же время установление Испанской республики в апреле 1931 года вселило в них надежду и убедило их в необходимости воссоздания конфедерации в надежде, что диктатура рухнет. В течение этого короткого периода были попытки реорганизовать федеральную структуру; однако прямого соответствия между этим и мобилизацией рабочих не было. Следовательно, иллюзии вскоре рассеялись, поскольку стало ясно, что экономический кризис, развернувшийся при военной диктатуре, еще больше ослабил позиции рабочих и профсоюзов. Делегации, отправленные из Лиссабона на север и юг страны, встретили сопротивление со стороны местных профсоюзных лидеров, которые, не веря в старые «методы профсоюзной борьбы», перешли на сторону коммунизма. В любом случае,

Экономический кризис усугубил «трудовой кризис», создав серьезные проблемы безработицы и неполной занятости. В секторах, которые больше концентрировались на экспорте, таких как горнодобывающая промышленность, консервы, пробка и вино, рабочие сильно страдали от неполной занятости. Однако в текстильных центрах внутренних районов (особенно в Ковильяне и Кастанейра-да-Пера) имели место сокращения заработной платы, увеличение рабочего дня, безработица, увеличение занятости женщин и несовершеннолетних и, наконец, неуважение ко времени. выключенный. В некоторых отраслях произошли существенные изменения в рабочих процессах. Например, в Сетубале траулеры захватили рыбную промышленность, а внедрение автоматических запайщиков в консервной промышленности привело к быстрому исчезновению сварщиков. В крупных пробковых компаниях этот процесс также усилился,

Открытые конфликты начала 1930-х годов во многом вылились в соотношение местных сил, больше в способность рабочих реагировать на ущемление их прав и ухудшение условий их жизни, чем в разделение революционных идей профсоюзных активистов. С другой стороны, массовые демонстрации, имевшие место в Лиссабоне и Порту 1 мая 1931 г., организованные ПКП, которые были непосредственно мотивированы

рост безработицы и ухудшение условий труда, а также проводимые пропагандистские акции, не имели существенных политических последствий, кроме заметности коммунистов. Хотя профсоюзные собрания всегда посещались (и за ними наблюдала полиция), эта мобилизация была слишком слабой, чтобы организовать всеобщую забастовку против военной диктатуры. Точно так же реакция на планы правительства ввести двухпроцентный налог на заработную плату в качестве меры по борьбе с безработицей полностью зависела от местных решений. Там, где влияние ВКТ было больше, была организована серия петиций и шествий к властям, поскольку никаких других действий не рекомендовалось. В Лиссабоне, за исключением городских профсоюзов общественного транспорта и железнодорожников, не было видимых протестов. Это явное «согласие» с планом правительства, которую поддержала ПКП, следует интерпретировать как результат плачевного состояния, в котором оказались профсоюзы. Некоторые профсоюзы в столице также демонстрировали ксенофобские настроения и основные формы навязывания «классовой» дисциплины, такие как прямое физическое принуждение со стороны местных профсоюзных лидеров. К изумлению давних членов профсоюза, спонтанно вспыхивали коллективные конфликты на рабочих местах, которые находились вне и на периферии «их» профсоюзов, которые продолжали действовать.

После забастовок и трудовых конфликтов, имевших место в 1931 и 1932 годах в контексте все более эффективных полицейских преследований и социальных репрессий, с одной стороны, и растущего идеологического сектантства и раздробленности профсоюзов, с другой, наступил короткий период затишья. В середине 1933 года социальным активистам стало ясно, что планируется «корпоративное решение». ВКТ призвала все силы профсоюзного движения: социалистическую Федерацию рабочих ассоциаций, коммунистическую Межсиндикальную комиссию и независимые профсоюзы (sindicatos autonomos). Вся профсоюзная деятельность, легитимированная решениями рабочих собраний внутри союзов, теперь была направлена ​​на подготовку революционной всеобщей забастовки.

Организации и подготовке движения предшествовало заключение в тюрьму активистов ВКТ, принадлежащих к исполнительному комитету, и конфедеративный комитет ВКТ всегда находился под давлением, чтобы двигаться вперед в действии. Диверсионные действия на линиях связи, железных дорогах, забастовки и другие акции сопротивления координировались между различными силами в городах и промышленных центрах страны, поэтому полиция и вооруженные силы вскоре взяли ситуацию под контроль. Прежде всего, демократические силы, которые якобы должны были существовать в армии и других прогрессивных политических силах, не

двинулся, тем самым показывая изоляцию рабочего движения, которое боролось за социал-демократию.[[61]](#footnote-61). Поэтому четыре факта кажутся нам существенными для понимания этого исхода. Во-первых, это решительные действия полиции (снова!) на заключительном подготовительном этапе движения, когда за несколько дней до начала движения были арестованы некоторые из ключевых лидеров организации. Во-вторых, это изоляция рабочих, поскольку им снова не удалось установить связи с армией, что сделало их неспособными противостоять реакции государства, даже если бы их планы увенчались успехом. В-третьих, это давление со стороны коммунистов, побуждающее ВКТ участвовать в безрассудных действиях, к которым оно было плохо подготовлено. Наконец, отсутствие координации и провал почти всей революционной деятельности обнажили как технические недостатки профсоюзной организации, так и изоляцию активности рабочих по отношению к рабочим «массам».

1. ***Вызовы Нового государства и ключевые внешние события: гражданская война в Испании и Вторая мировая война (1933-1949 гг.)***

Принятие в 1934 году закона о корпорациях сразу же было расценено как «наиболее серьезный удар по ВКТ». Истинная суть этого чудовищного кодекса заключалась в том, чтобы уничтожить все революционное профсоюзное движение, а затем поместить его в рамки государственной машины, тем самым разрушив рабочие организации и их сопротивление, сделав их уязвимыми перед злоупотреблениями капитализма».[[62]](#footnote-62)Членские профсоюзы ВКТ, не подчинившиеся Национальным синдикатам, были закрыты, их имущество конфисковано, и, не имея возможности собираться, их активисты вступили в новую фазу подпольной деятельности — на этот раз более трудную и более удаленную от рабочих. Хотя ВКТ сохранила свои позиции среди рабочего класса, почти все ее активисты находились в тюрьмах, в ссылке или были депортированы. Те, кто остался, пытались создать подпольные союзы, а когда их оказалось недостаточно, образовали смешанные местные союзы.[[63]](#footnote-63)Поэтому были созданы подпольные союзы или профсоюзные группы среди рабочих-строителей, занимавшихся

металлургическая промышленность, мебельщики, печатники, пекари, сапожники, торговые служащие, консервщики и производители пробки, и хотя контакты с рабочими на юге страны все еще существовали, почти все контакты с севером прекратились. Баталья снова появилась в период с марта 1935 года по июнь 1937 года, когда ее закрыли в третий раз. Также появился ряд бюллетеней, в том числе Eco Metalurgico, Operario do Mobiliario и Pessoal do Municipio.[[64]](#footnote-64)В атмосфере страха и подозрительности, окружавшей подпольную деятельность, профсоюзы напечатали «A Batalha» в большом формате и в двух цветах, а также выпуски «O Despertador» (издание Либертарианской молодежи [Juventudes Libertarias]), «O Libertario» и «Accao Sindical». , используя прессу, которой он поделился с Федерацией анархистов португальского региона (FARP — Federacao Anarquista da Regiao Portuguesa). В этот период были восстановлены некоторые связи с провинциями, колониями и за границей, при этом региональные организации были созданы в долине Садо, центральном Алентежу, на севере и в Алгарве. Местные организации существовали в Лиссабоне, Алмаде, Сейшале, Сетубале, Эворе и Коимбре, а также были контакты с небольшими группами в Ковилье и на окраинах столицы.

Тем временем стало очевидным, что государственная корпоративистская организация расширила базу поддержки Нового государства, которая состояла из «группы государственных служащих, получающих высокие зарплаты, оплачиваемые потребителями».[[65]](#footnote-65)По словам Серхио де Кастро, режим выжил, потому что Салазар постоянно говорил о «большевистском призраке», заставляя армию и демократические силы опасаться, что долгожданное возвращение к нормальной жизни будет сопровождаться еще более ужасающим народным восстанием. Хотя они считали, что желаемое (и все более отдаленное) возвращение к «нормальности» приведет к перезапуску ВКТ, организация обнаружила, что все более ослабевает и не способна действовать солидарно с испанскими революционными силами, проводя бойкот в любой форме против помощь Салазару оказывал Франко. Кампания бомбардировок Лиссабона в январе 1937 года и покушение на Салазара в июле того же года были направлены на то, чтобы продемонстрировать оппозицию режиму, но их следует рассматривать в этом новом контексте.[[66]](#footnote-66)Судьба рабочего движения все больше зависела от событий, происходящих за пределами Португалии.

Фактически после неудавшегося восстания на Азорских островах и Мадейре против военного правительства весной 1931 года и насаждения республики в Испании эта страна стала возможным убежищем для боевиков, преследуемых властями в Лиссабоне. В 1932 году в Испании была создана Федерация португальских анархистов в изгнании (FAPE — Federacao de Anarquistas Portugals Exilados), издававшая газету Rebeliao до 1938 года. Аргентина и т. д. Имеются документальные свидетельства того, что между 1935 и 1938 годами в Испании действовало несколько португальских анархистских групп с такими названиями, как «Вонтаде», «Лузитания», «Нено Васко», «Аманесер» и «Хасер». состояли из ссыльных. Было также португальское культурное ядро ​​Мадрида (Nucleo Cultural Portugues de Madrid), а также группы в других местах (Севилья, Валенсия, Барселона, Галисия и Астурия). Португальских анархистов, как правило, приветствовали на конгрессах их испанские товарищи, подобно тому, как Эмидио Сантана обратился к восторженному съезду Национальной конфедерации труда (CNT — Confederation Nacional del Trabajo) в Сарагосе в мае 1936 года. пограничные каналы были тайными и опасными, они оставались открытыми для тех, кто подвергался политическим преследованиям.

Естественно, с началом гражданской войны в Испании в июле 1936 г. изгнанные боевики, в том числе Адриано Пимента, Мануэль Гомеш Матос, Мануэль Фирмо, Хайме Бразил, Мануэль Бото и, в частности, Жерминаль де Соуза, который был генеральным секретарем ФАИ (Иберийская анархистская федерация) в то время включилась в борьбу. Сотрудничество с Иберией заключалось в создании в Мадриде так называемого вещания «Радио-призрак».[[67]](#footnote-67)Однако, хотя это сотрудничество не угрожало существованию Нового государства, несмотря на то, что планы на этот счет были сделаны посредством военных действий с участием частей Испанской республиканской армии,[[68]](#footnote-68)тем не менее она оказала сильное влияние на возрождение внутренней подпольной деятельности в середине 1930-х годов, особенно после неудавшейся всеобщей забастовки в январе 1934 года.[[69]](#footnote-69)Фактически в 1931 г. появилась новая форма

либертарианская подпольная организация появилась с созданием Лиссабонского либертарианского альянса (Alianza Libertaria de Lisboa), который был организован по районам (вместо более традиционных рабочих групп) с группами из нескольких десятков боевиков в Грасе, Кампо-де-Орике, Белене и городе. центр. По рекомендации FAI эта организация сменила название на FARP (Португальская анархистская федерация), и группы снова начали терять членов, хотя это также было сделано из соображений личной безопасности. Нечто подобное произошло и с новой организацией, созданной Либертарианской молодежью.

Каков был состав этой организации? На пленарном заседании FAI в Мадриде в октябре 1933 г. в отчете португальской делегации указывалось на существование 40 групп, насчитывающих 1000 членов. Однако это, вероятно, было преувеличением, призванным оправдать небольшую финансовую помощь, которую португальская группа получила от Испании. Однако известно, что в Лиссабоне в 1936 году существовало несколько групп с такими названиями, как «Михаэль Бакунин», «О Семеадор», «Пао э Либердаде», «Культура Акрата», «Элизеу Реклю», «Терра Ливре», «Novos Horizontes», «Terra e Liberdade» и «Spartacus», что означает, что только в Лиссабоне могло быть до 100 организованных анархистов. Однако, за исключением Порту, органически структурированные группы практически исчезли в других частях страны. остались только изолированные боевики (или группы, которые находились в процессе интеграции в более безопасные структуры, такие как ПКП). Остались некоторые активисты, которые продолжали действовать в скелетных подпольных профсоюзных организациях ВКТ (конфедеративный комитет и совет, профессиональные и местные группы, секретные типографии, типографии) в форме «двойной занятости», предназначенной для того, чтобы произвести впечатление на врагов и конкурентов, но которые также привело к тому, что организация ввела в заблуждение относительно ее фактической социальной силы. Большая часть деятельности этих оставшихся на свободе боевиков была направлена ​​на оказание помощи своим товарищам в тюрьме, особенно тем, кто содержался в концлагере Таррафал в Кабо-Верде. Остались некоторые активисты, которые продолжали действовать в скелетных подпольных профсоюзных организациях ВКТ (конфедеративный комитет и совет, профессиональные и местные группы, секретные типографии, типографии) в форме «двойной занятости», предназначенной для того, чтобы произвести впечатление на врагов и конкурентов, но которые также привело к тому, что организация ввела в заблуждение относительно ее фактической социальной силы. Большая часть деятельности этих оставшихся на свободе боевиков была направлена ​​на оказание помощи своим товарищам в тюрьме, особенно тем, кто содержался в концлагере Таррафал в Кабо-Верде. Остались некоторые активисты, которые продолжали действовать в скелетных подпольных профсоюзных организациях ВКТ (конфедеративный комитет и совет, профессиональные и местные группы, секретные типографии, типографии) в форме «двойной занятости», предназначенной для того, чтобы произвести впечатление на врагов и конкурентов, но которые также привело к тому, что организация ввела в заблуждение относительно ее фактической социальной силы. Большая часть деятельности этих оставшихся на свободе боевиков была направлена ​​на оказание помощи своим товарищам в тюрьме, особенно тем, кто содержался в концлагере Таррафал в Кабо-Верде. печатные станки) в форме «двойной занятости», предназначенной для того, чтобы произвести впечатление на врагов и конкурентов, но которая также приводила к тому, что организация вводила в заблуждение относительно ее реальной социальной силы. Большая часть деятельности этих оставшихся на свободе боевиков была направлена ​​на оказание помощи своим товарищам в тюрьме, особенно тем, кто содержался в концлагере Таррафал в Кабо-Верде. печатные станки) в форме «двойной занятости», предназначенной для того, чтобы произвести впечатление на врагов и конкурентов, но которая также приводила к тому, что организация вводила в заблуждение относительно ее реальной социальной силы. Большая часть деятельности этих оставшихся на свободе боевиков была направлена ​​на оказание помощи своим товарищам в тюрьме, особенно тем, кто содержался в концлагере Таррафал в Кабо-Верде.

С другой стороны, за все время, которое было в их распоряжении, эти заключенные могли размышлять и обсуждать между собой успехи и неудачи анархо-синдикалистской борьбы, свидетелями которой они были и которую они испытали. Их выводы больше склонялись к расхождению и рассеянию, чем к определению какого-либо нового стратегического направления движения. Предложения Эмидио Сантаны (отбывавшего 15-летний срок в тюрьме Коимбры за покушение на жизнь Салазара) относительно муниципализма и кооперативизма, продемонстрировавшие потенциал нового социально-политического контекста, не приветствовались в более ортодоксальной анархистской среде. круги. Несмотря на резкое лицо Сталина в его отношениях с Гитлером

В Германии некоторые либертарианцы (такие как Рихо и Кинтанилья) считали необходимым выступить с коммунистами «единым фронтом» для победы над фашизмом. Другие, как, например, Жерминаль де Соуза, крайне обеспокоенный авторитарным и манипулятивным поведением коммунистов в войне с Испанией (как и позднее во время «холодной войны»), были готовы сотрудничать с социалистами и демо-республиканцами (например, после некоторых политических шагов, предпринятых в то время Антонио Серхио).[[70]](#footnote-70)

Однако окончание войны и освобождение некоторых боевиков вселили надежду в некоторых выживших, которые, возможно, верили в возможность падения Салазар в результате давления победивших союзных наций в сочетании с демонстрациями, организованными оппозиционными движениями, которые могли сойтись в таких обстоятельствах.[[71]](#footnote-71)

В 1944 году Конфедеративный комитет был реформирован, и его заседания, обмен документами и распространение печатной пропаганды снова стали обычным делом. В Лиссабоне в 1946 году, например, существовали профессиональные группы торговых рабочих, водителей, механиков, мебельщиков, сапожников и тех, кто был занят в гражданском строительстве, что предвещало возможное воссоздание свободных профсоюзов. Были также местные органы ВКТ в Алмаде, Баррейро, Монтижу, Сетубале, Сантьяго-ду-Касем, Кашкайше, Синтре, Мафре, Эворе, Коимбре и Порту. В период с 1945 по 1949 год было издано в общей сложности 20 выпусков пятой серии «Батальи», хотя и в гораздо более скромной форме.

У анархистских групп и Либертарианской молодежи были разные судьбы. Последний, очень активный и воодушевленный активистами, взгляды которых сформировались в ходе политических репрессий 1930-х годов, в 1942 году воссоздал Иберийскую федерацию молодых либертарианцев-Португальский регион (FIJL — Federacao Iberica de Juventudes Libertarias-Regiao Portuguesa), а координировал такие группы, как «Нено Васко» (Лиссабон, 1943 г.), «Terra e Liberdade» (Лиссабон, 1942–46 гг.), «Спартак» (Лиссабон, 1945 г.), «Luz e Progresso» (Алмада, 1946 г.), «Sol Nascente» (Лиссабон, 1947 г.). ), а также группы в Коимбре (1947-48) и, вероятно, др. У анархистских групп не было ни сил, ни сплоченности, чтобы воссоздать свою федеративную структуру. Тем не менее, ряд групп все же существовал, в том числе «Despertar» (1940–42), «Os Incontrolados» (1941), «Os Iconoclastas» (1945–46),

«Novos Horizontes» (1946–49), «Luz e Vida» (1947–49), «Os Unidos» (1947–49), «Os Progressivos» (1947–49) и «Renovacao» (1947–49) — все из Лиссабона — «Аврора Редентора» (Алмада, 1947–49), «Ос Активос» (Сетубал, 1947–49), «Кларидаде» (1945–49) и «Мундо Ново» (1946–47), оба из Коимбры. В общей сложности это была группа из не более чем нескольких десятков боевиков.

Однако если нехватка кадров и отсутствие обновления состава более чем за 10 лет были очевидны, то еще хуже были вышеупомянутые идеологические и политические разногласия, которые стали сдерживать динамизм этих активистов и обескураживать менее стойких. Как и в случае с испанским анархистским движением, вопрос об участии в правительстве (который произошел в Испании во время гражданской войны) представлял собой травму, которую больше нельзя было игнорировать, распространяющуюся на традиционные антиэлекторальные, антипарламентские и антипартийные взгляды анархистов. учение. В некотором смысле движение стало нерешительным и разделилось на политиков и неполитиков.­

С другой стороны, вопрос о центральной роли синдикализма и рабочего класса как основной стратегии интервенции снова был поставлен под сомнение, особенно в таких странах, как Испания и Португалия (и в странах Восточного блока), где рабочие организации были прикованы к государству. Впоследствии постиндустриальное развитие более передовых стран и отсутствие промышленного пролетариата, ищущего освобождения в менее развитых странах, лишь породили новые вопросы для этой дискуссии.


Более того, глобальные обстоятельства резко изменились за эти годы с новой поляризацией между Востоком и Западом и началом холодной войны. В этих глобальных рамках некоторые анархисты утратили все свое прежнее понимание и перестали мыслить категориями социальной эмансипации, ограничив свое случайное вмешательство своими ограниченными социальными пространствами. Другие пытались приспособиться к новой геостратегической ситуации, почти всегда выбирая демократический Запад, где они пользовались большей свободой. Однако большинство цеплялось за свои старые идеологические убеждения как за средство не потерять смысл жизни.

Наконец, в этот период появилось еще одно расщепление: специфически португальское. Это было то, что 30 лет спустя снова противопоставило «интеллигенцию» и «рабочих» в том же пространстве анархистской

подтверждение.[[72]](#footnote-72)Что касается этих двоих, верные активисты, которые были решительными сторонниками анархо-синдикалистской рабочей организации, были поражены дерзостью первых, в них были вовлечены такие люди, как Эмилио Коста, Кампос Лима, Пинту Куартин, Хайме Бразил и даже Александр Виейра. в намерении, в рамках устранения Салазара и демократизации режима, иметь последовательную политическую программу, которую можно было бы обсуждать и обсуждать с любой другой группой внутри антифашистской оппозиции. Основным документом, созданным с этой целью, был проект пересмотра конституции. Хотя этот текст был адекватен для того времени, он возродил некоторые идеи, высказанные Кампосом Лимой и Эмилио Костой двумя десятилетиями ранее.­[[73]](#footnote-73)а также извлекая уроки из горького опыта гражданской войны в Испании, а также из военных, кооперативных и коммунитарных экспериментов ополченцев в Израиле, которые во многом были связаны с журналистом (и бывшим армейским офицером) Хайме Бразил, который лично наблюдал обе ситуации .

Действительно, мир удалялся от дикого капитализма ранней индустриализации и от полицейских государств, которые знали и с которыми боролись предыдущие поколения анархистов.

**Приложения**



**Рисунок 1**

Примечание. На этом графике показано количество новых анархистских групп или впервые идентифицируемых каждый год в анархистской и анархо-синдикалистской прессе (левая ось). Сверху указаны основные политические события, моменты политического раскола (вертикальная жирная линия) и жесткого репрессивного воздействия на рабочие организации (открытое насилие с последующим тюремным заключением и депортацией общественных активистов) (вертикальные пунктирные линии). Иногда события, связанные с анархистской и анархо-синдикалистской организацией, озаглавлены в небольшом наборе. Пунктирная линия представляет индекс текущих цен (1914=100) (оси справа). Ниже представлено в кружках количество рабочих, объединенных в профсоюзы, и количество союзов (в скобках), которые были присоединены к анархо-синдикалистским федерациям, а затем к UON или CGT (правая ось 1 \* 1,000).

Источники: Joao Freire, Anarquistas e Operarios... (Лиссабон, 1992 г.); Нуно Валерио, координатор, Estatisticas Historicas Portuguesas, INE, (Лиссабон, 2001 г.), «Текущие цены на золото», стр. 621–639.




Рисунок 2. Местные профсоюзы рабочих (Uniao dos Sindicatos Operarios), 1910–1926 гг.



Рис.3. Расположение центров синдикалистской молодежи в Португалии (1913–1926 гг.) — один из надежных показателей социально-географического влияния анархо-синдикализма.

1. Этот текст был представлен на Европейской конференции по социальной истории 2010, Гент, 13 апреля, сессия ELI07 Anarchist Elite II: Case Studies под названием «Синдикализм и анархизм в Португалии в межвоенный период: борьба, мечты и идеологические дебаты». [↑](#footnote-ref-1)
2. Такие, как Карлос да Фонсека, Сесар де Оливейра, Мануэль Вильяверде Кабрал, Пачеко Перейра, Антонио Вентура, Антонио Хосе Тело, Жоао Фрейре, Мария Филомена Моника, Хасинто Баптиста и другие. [↑](#footnote-ref-2)
3. Среди тех социальных активистов, которые играли важную роль в рабочей организации во время Первой республики и до Второй мировой войны, опубликовавших свои свидетельства, мы должны назвать Александра Виера (синдикалист), Мануэля Хоакима де Соуза, Хосе Франсиско, Акацио Томас де Акино, Эмидио Сантана, Мануэль Фирмо (все анархисты), Давид Карвалью (бывший синдикалист, а затем коммунист) и Хосе де Соуза (коммунист). Из следующего поколения и изгнания в Бразилию мы также должны отнести работы Эдгара Родригеса (также на португальском языке), некоторые из которых воспроизводят важные исторические документы. [↑](#footnote-ref-3)
4. В начале 1980-х годов в газетах и ​​академических журналах было опубликовано уже более пятисот книг или статей. См. Пауло Э. Гимарайнш, «A Questao Operaria na I Republica», A Ideia, 68 (Лиссабон, 2010), стр. 3–15. См. также введение в Lex Heerma Voss and Marcel van der Linden (ed.), Class and Other Identities: Gender, Religion, and Ethnicity in the Writing of European Labor History. (Нью-Йорк, Berghahn, 2002), стр. 9 для европейской контекстуализации этой историографии. Об историографии Первой португальской республики см. Дуглас Л. Уилер.

   «История Primeira Republica Portuguesa ea», Analise Social, vol. XIV (56), 1978-4.°, 865-872 и Мануэль Байоа, «Политическая история Португалии двадцатого века», электронный журнал португальской истории, Vol. 1, номер 2, зима 2003 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. В этом отношении следует, хотя и с некоторым запаздыванием, что эволюция, происходившая во Франции и Испании, также находилась под их влиянием и под влиянием английской трудовой историографии. См.: Roberto Ceamanos Llorens, Militancia y Universidad: la Construction de la Historia obrera en Francia, Fundacion Institute de Historia Social (Валенсия, 2005 г.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Основная работа Жоао Фрейре, Anarquistas e Operarios, Afrontamento (Porto, 1993) была опубликована почти через десять лет после пика этого интенсивного исторического исследования истории «старого» рабочего движения. [↑](#footnote-ref-6)
7. См., например, Fatima Patriarca, Sindicatos contra Salazar. A Revolta do 18 de Janeiro de 1934. Imprensa de Ciencias Sociais (Лиссабон, 2000), 556 страниц. Восстание рабочих 1934 года против авторитарного контроля над профсоюзами со стороны правительства долгое время было оспариваемой и противоречивой историей, которую ПКП утверждала как авторство или главную роль, обвиняя анархистов в провале движения. [↑](#footnote-ref-7)
8. См. Fernando Rosas e Maria Fernanda Rollo (org.), Historia da Primeira Republica Portuguesa, Tinta-da-china (Lisboa, 2009), особенно M. Alice Samara, Joana Pereira и тексты Antonio Reis (часть 5). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ф. Росас и М. Ф. Ролло (орг.), Historia da Primeira Republica Portuguesa, стр. 575–576. [↑](#footnote-ref-9)
10. Интегрированный каталог Arquivo Historico-Social (AHS), хранящийся в Португальской национальной библиотеке (BNP), теперь доступен в информационной системе MOSCA по адресу [http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/.](http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/)AHS является единственным наиболее важным архивным собранием португальского анархистского и анархо-синдикалистского движения. [↑](#footnote-ref-10)
11. Английский читатель, незнакомый с историей Португалии, может найти обзор этого периода в книге Антонио Коста Пинто (редактор), Contemporary Portugal: Politics, Society and Culture, 2nd edition, New York, Social Science Monographs, 1991. Для политической истории Первая республика см. Том Галлахер, Португалия: интерпретация двадцатого века, Издательство Мачестерского университета, 1983 г., и Дуглас Л. Уилер, Республиканская Португалия: политическая история, 1910-1926 гг., Издательство Висконсинского университета, 1989. См. также Ричард Робинсон, Современник. Португалия, Джордж Аллен и Анвин (Лондон, 1979) и Стэнли Г. Пейн, История Испании и Португалии, том второй, University of Wisconsin Press, 1973, особенно главы 22 и 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. «Сидониу Паис, португальская «Новая республика» и вызов либерализму в Южной Европе», European History Quarterly, Vol. 28, нет. 1 (январь 1998 г.), 109-130. [↑](#footnote-ref-12)
13. Исследование этих республиканских заговоров после 1926 года было проведено Луисом Фаринья, O Reviralho: revoltas Republicanas contra a ditadura eo Estado Novo (1926-1940), Lisbon, Estampa, 1999. [↑](#footnote-ref-13)
14. Антонио Вентура, A Carbonariaem Portugal 1897-1910, 2-е издание, Лиссабон, Livros Horizonte, 2008. [↑](#footnote-ref-14)
15. Об отношениях между анархистами, республиканцами и социалистами с конца 19 века до республиканской революции 1910 года см. Antonio Ventura, Anarquistas, Republicanos e Socialistas em Portugal: As convergencias possiveis (1892-1910), Lisboa, Edicoes Cosmos, 2000, а также из тот же автор A Carbonaria em Portugal 1897–1910, 2a ed. Lisboa, Livros Horizonte, 2008. См. также «A obra revolucionaria da Prophet: as sociedades secretas». В Luis de Montalvor (реж.), Historia do Regime Republicano em Portugal, Vol. II, Лиссабон, 1932, стр. 202-256. [↑](#footnote-ref-15)
16. Франсиско душ Сантос Вьегас, «Os anarquistas perante a Republica». В Хосе Мария Нуньес (орг.), A Bomba Explosiva: Depoimentos de Diversos Revolucionarios (28 de Janeiro a 5 de Outubro de 1910), Lisboa, ed. автор, 1912, стр.81-82. JM Nunes был кузнецом, работавшим в Imprensa Nacional. Он анархист-интервенционист и карбонарий, переходящий в республиканизм. В 1907 году состоял в тайном обществе «Бонфим» и в группе «Ос Минейрос» («Горняки»). Он был арестован 13 декабря 1916 года во время неудавшегося военного переворота Мачаду душ Сантуша, бывшего республиканского героя 1910 года, который возглавлял войска, отправленные правительством на западный фронт. Он также участвовал в движении мая 1917 года, также известном как Картофельная революция (Revolugao da Batata), потому что люди в то время нападали на склады в поисках еды. Он жил в Трафарии, на другом берегу реки Тежу, и был широко известен как домашний производитель бомб. См. Жоао Фрейре, «Хосе Мария Нуньес». В Словаре биографических данных анархистов, анархистских групп и профсоюзов (на португальском языке) в информационной системе MOSCA. Доступны на<http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/>(последний доступ 28.05.2014). [↑](#footnote-ref-16)
17. В том же тексте Вьегас говорил: «(...) необходимо, чтобы анархия не была базой для эксплуатации менее совестливых личностей, которые просто видят в ней наслаждение тщеславия или удобный способ добиться каких-то притязаний. Все анархисты, те, кто стремится к новому идеалу великолепия Света, должны убедить, что, будучи анархистами, не следует жить в тени правительства, которое так или иначе может быть придворными Республики; точно так же они не могли быть шпионами или паладинами монархии. Племена анархистов вмешались в развертывание Республики; они выполнили свой долг, отдав свою драгоценную кровь за кусок свободы. Но при укреплении республики, отстранении страха перед монархической контрреволюцией и организации жизни в согласии с новыми учреждениями место анархистов в оппозиции, и заключается в той непоколебимой непримиримости, которая отличает тех, кто имеет идеал, глубоко укоренившийся в сокровенном сердце и им самим, и кто готов пожертвовать всей своей жизнью. (...) Завтра Республики не должно быть с нами (...) Бороться и воспитывать - вот главный девиз анархизма. [↑](#footnote-ref-17)
18. Васко Пулидо Валенте, O Poder eo povo: Revolugao de 1910. Lisboa, Publica^oes Dom Quixote, 1976; Хосе Тенгарринья, «Как greves em Portugal: uma perspectiva historica do seculo XVIII a 1920», Analise Social, vol. XVII (6768), 1981-3.°-4.°, 573-601. [↑](#footnote-ref-18)
19. См. проекты и дебаты об организации нескольких ветвей общественных сил в протоколах республиканского парламента с 1911 по 1916 год в Diario da Camara dos Deputados (1911-1926), доступные в Интернете. См. также Diego Palacio Cerezales, Portugal a Coronhada: Protesto Popular e ordem publica nos seculos XIX e XX, Lisboa, Tinta da China, 2011. [↑](#footnote-ref-19)
20. Особое внимание уделялось анализу этих политических расколов, чтобы объяснить конец Первой республики в соответствии с неоднозначной неомарксистской схемой теории государства и социальных классов Грамши и Пуланцаса. См. Кэтлин С. Шварцман, Социальные истоки демократического коллапса: Первая португальская республика в глобальной экономике, University Press of Kansas, 1989. [↑](#footnote-ref-20)
21. Александр Виейра, Subsidios para a Historia do Movimento Sindicalista em Portugal (от 1908 до 1919), (Лиссабон, 1977), стр. 35-39. [↑](#footnote-ref-21)
22. Эмилио Коста, Accao directa e accao legal, 1a ed., Uniao das Associates de Classe de Lisboa (Лиссабон, 1912 г.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Антонио Гонсалвес Коррейя, A Felicidade de Todos os Seres na Sociedade Futura (Beja, 1922). [↑](#footnote-ref-23)
24. Дж. Фрейре, Anarquistas e operarios..., с. 287-288. [↑](#footnote-ref-24)
25. Глобальный взгляд на эти тенденции см. в Беверли Дж. Сильвер, Силы труда: рабочие движения и глобализация с 1870 г. (Кембридж, 2003 г.), с. 133-177. [↑](#footnote-ref-25)
26. Коимбра был небольшим университетским городком с небольшой промышленной деятельностью. См. Jose Amado Mendes, «Para a historia do Movimento operario em Coimbra», Analise Social, vol. XVII (67-68), 1981-3.°-4.°, 603-614. [↑](#footnote-ref-26)
27. Аурелио Кинтанилья (ученый), Абель Ботельо, Марио Домингуш, Мануэль Рибейро и Феррейра де Кастро (все известные писатели на сегодняшний день), Эмхио Коста, Северино де Карвалью, Бернардо де Са, Нено Васко, Криштиану де Карвалью (журналист), Кампус Лима ( lowyer), Бенто Фариа и др. См. Жоао Фрейре, «Revistas Anarquistas Portuguesas: Entre a Pohtica ea Cultura», документ, представленный Seminario Livre da Historia das Ideias (2012), доступен по адресу<http://slhi.motioncreator.net/sites/default/files/revistasanarquistas.pdf>(последний доступ 21-05-2014). [↑](#footnote-ref-27)
28. Карлос да Фонсека, Para uma Analise do Movimento Libertario e da Sua Historia, Antlgona (Lisboa, 1988), стр. 18-31, а также, от того же автора, Introduction a l'histoire du mouvement libertaire au Portugal, 1st ed., Международный центр исследований анархизма (Лозанна, 1973 г.). [↑](#footnote-ref-28)
29. Данные получены от Жозе Тенгарринья, «As greves em Portugal...», стр. 573-601. [↑](#footnote-ref-29)
30. Тот факт, что «синдикалистское движение не смогло сформулировать целостной идеологической доктрины», подкреплял общее представление о профсоюзном социальном пространстве как о «церкви», способной охватить разнообразие мыслей, мнений и творчества. Таким образом, верно, что «на уровне теории революционный синдикализм оставался комплексом идей из различных источников», если мы также подчеркиваем границы этого синкретизма и терпимости, продиктованные жесткими моральными ценностями и этикой в ​​отношении социальной жизни и коллективных действий. Цитаты из Вадима Дамиера, Анархо-синдикализм в 20-м веке (2000 г.), Black Cat Press (Эдмонтон, 2009 г.), стр. 24. [↑](#footnote-ref-30)
31. См. Daniel Alves, A Republica atras do balcao: os Lojistas de Lisboa eo fm da Monarquia (1870-1910), Chamusca, Edicbes Cosmos, 2012. [↑](#footnote-ref-31)
32. В конце тридцатых годов активист конфедерации Мануэль Жоаким де Соуза (1885–1940) писал, что, несмотря на низкие доходы рабочих, «идеологические вопросы, вопросы морали, свободы и человеческого достоинства всегда волнуют португальцев». пролетариат (...) ВКТ также не достигла бы превосходства над другими национальными организациями или политическими партиями, если бы их борьба сводилась к простым экономическим претензиям, к скупому материализму желудка. Вопросы, связанные с образованием, например, учитывая прискорбную интеллектуальную отсталость рабочего класса, больше всего касаются активистов и профсоюзов» (Мануэль Дж. Соуза, Ultimos tempos the Acgao Sindical Livre e do Anarquismo Militante, Antigona, Lisboa, 1989, стр. 15). [↑](#footnote-ref-32)
33. Жоао Фрейре провел обширный анализ социального профиля анархистских активистов в Португалии с конца 19 века до 1940 года, создав выборку из более чем пяти тысяч рабочих, собранную из полицейских протоколов, газет, архивных записей и устных показаний. См. J. Freire, Anarquistas e Operarios..., стр. 81-163. Эти данные теперь доступны в Интертенте через информационную систему Mosca под названием «Словарь исторических данных социальных активистов, анархистских групп и профсоюзов» (на португальском языке) (см.<http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/>). Александр Виейра и Эдгар Родригес подготовили краткие биографические заметки этих боевиков. [↑](#footnote-ref-33)
34. Это культурное измерение эмансипации рабочего как индивидуального и группового подчеркивалось в культурных текстах того времени и подчеркивалось предыдущими историками. См. Карлос да Фонсека, Para uma analise do Movimento Libertario e da Sua Historia, Antigona, Lisboa, 1988, стр. 55-80. [↑](#footnote-ref-34)
35. Дж. Фрейре, Анархисты..., стр. 129. [↑](#footnote-ref-35)
36. Дж. Фрейре, Анархисты..., с. 263-267 [↑](#footnote-ref-36)
37. Французская и итальянская историография 1970-х годов также связывала анархизм с экономической отсталостью. См., например, Henri Dubieff, Le Syndicalisme Revolutionnaire, Paris, Armand Colin, ch. «Исторические факты революционного синдикализма». На оппозиционном направлении были Карлос да Фонсека (см. выше) и Петер Мертен, Anarchismus und Arbeiterkampf в Португалии, Libertare Assoziation, (Гамбург, 1981). См. также Ральф Дарлингтон, «Синдикализм и влияние анархизма во Франции, Италии и Испании», Anarchist Studies 17.2, 2009, стр. 29-50. [↑](#footnote-ref-37)
38. Дж. Фрейре, Анархисты..., с. 71. [↑](#footnote-ref-38)
39. Жоана Диас Перейра, A Producao Social da Solidariedade Operaria: o caso de estudo da peninsula de Setubal, (Лиссабон, 2013 г.), докторская диссертация по истории, FCSH-UNL, стр. 284 и далее. [↑](#footnote-ref-39)
40. Для обзора политических конфликтов и народных волнений в эти годы см. также Vasco P. Valente, A «Republica Velha»: 1910-1917, Aletheia, (Lisbon, 2010) и того же автора, A Revolta dos Abastecimentos: Лиссабон, Maio de 1917», Economia, vol. I, № 2, (Лиссабон, Maio de 1977), стр. 187–218. [↑](#footnote-ref-40)
41. Пауло Гимарайнш, Industria e conflito no meio village: Os mineiros alentejanos (1858-1938), Лиссабон, Колибри, 2001; Альберто Франко, A revolugao ea minha namorada: Memoria de Antonio Goncalves Correia, anarquista alentejano, Castro Verde, Camara Municipal, [nd]. [↑](#footnote-ref-41)
42. Сезар Оливейра, O movimento sindicalportugues: Primeira cisao, Европа-Америка (Mem Martins, 1980). [↑](#footnote-ref-42)
43. Фернандо Медейрос, A sociedade ea economia portuguesas nas origins do Salazarismo, Лиссабон, A Regra do Jogo, 1978, стр. 275-295. [↑](#footnote-ref-43)
44. PRP была якобинским родителем республиканского движения во главе с Афонсу Коштой, которое, по иронии судьбы, также было известно как Демократическая партия. [↑](#footnote-ref-44)
45. См. Антонио Хосе Кейрос, Демократическая эскерда в финале da Primeira Republica, Horizonte (Лиссабон, 2008 г.), гл. 2. Пачеко Перейра, Анализ социальных сетей [↑](#footnote-ref-45)
46. Несколько месяцев спустя еще один военный переворот под руководством генерала Мендеса Кабекаса 19 июля потерпел неудачу, и лидеры также были освобождены. [↑](#footnote-ref-46)
47. Антонио Хосе Кейрос, «As eleicoes legislativas de 1925», HISTORIA: Revista da Faculdade de Letras, (Porto, 2010) III Serie, vol. 11, стр. 63-94. См. также Jose Pacheco Pereira, «Contribuicao para a historia do Partido Comunista Portugues na I Republica (1921-26)», Analise Social, vol. XVII (67-68), 1981-3.°-4.°, 695-713. [↑](#footnote-ref-47)
48. О синдикалистской молодежи см. Filipa Freitas, Les Jeunes Syndicalistes au Portugal (1913-1926): Ideologie, насилие и революция, (Париж, 2007). - Кандидатская диссертация, EHESS. [↑](#footnote-ref-48)
49. Хотя впоследствии она была ограничена ориентацией UON и статусом CGT, «идеологическая линия не была жесткой», что оскорбляло гибкость, которую редакторы газет приспосабливали к новым ситуациям. Когда CGT присоединилась к AIT (Амстердам) после Конгресса в Ковилье (сентябрь 1922 г.), спорные мнения на страницах A Batalha прекратились. Впоследствии он стал окопом для нападений на диссидентов. См. Хасинто Баптиста, Surgindo vem ao longe a nova aurora: Para a historia do diario sindicalista A Batalha (1919-1927), Amadora, Bertrand, 1977, стр. 81.

    Мануэль Хоаким де Соуза, активист конфедерации, резко критиковал журналистов A Batalha в ключевые моменты: «ориентация журнала на военное движение 28 мая была настоящим саботажем для CGT». См. Manuel Joaquim de Sousa, Ultimos Tempos de Accao Sindical Livre e do Anarquismo Militante, Antigona, (Lisboa, 1989), стр. 38; 48-49. [↑](#footnote-ref-49)
50. Мануэль Хоаким де Соуза, Ultimos tempos de accao sindical livre..., Антигона, Лиссабон, 1989. [↑](#footnote-ref-50)
51. Антонио Хосе Кейрос, A Esquerda Démérica eo Final da Primeira Republica, Horizonte, (Лиссабон, 2008 г.), стр.

    135-137 [↑](#footnote-ref-51)
52. Синдикалистская молодежь была организацией молодежи, созданной в 1913 году, организованной по месту жительства и связанной с профсоюзными организациями и группами анархистов. Их активистами были молодые рабочие, а также студенты, являющиеся преобладающей либертарианской идеологией. См. Жоао Фрейре, «As Juventudes Sindicalistas: Um Movimento Singular», Penelope 4 (Лиссабон, ноябрь 1989 г.) и Filipa de Freitas, Les Jeunes Syndicalistes au Portugal (1913–1926): Ideologie, насилие и революция, доктор философии. Диссертация, EHESS (Париж, 2007 г.). [↑](#footnote-ref-52)
53. В этой части мы также вернемся к вкладу Паулу Гимарайнша, «Серкадос и персегуидос: Генеральная конфедерация трудящихся (CGT) en los ultimos anos del Sindicalismo Revolucionario en Portugal (1926-1938)». В Marcedes Gutierrez Sacnhez e Diego Palacios Cerezales, Conflicto Poliiico, democracia y diciadura: Portugal y Espana en la decada de 1930, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Мадрид, 2007, стр. 199-227. [↑](#footnote-ref-53)
54. А. Х. Оливейра Маркес (орг.), О генерал Соуза Диас, восстание против дитадуры, 1926–1931 гг., Лиссабон, Дом Кихот, 1975 г.; Луис Фаринья, О Ревиральо: Республиканские восстания против ditadura eo Estado Novo, 1926–1940 , Лиссабон, Эстампа, 1998 г. [↑](#footnote-ref-54)
55. Хосе Сильва, Memorias de um operario, vol. 2, Convergencia (Порту, 1971 г.); Дуглас Уилер, A ditadura militar Portugal, 1926-1933, Мем Мартинс, Европа-Америка, 1988. [↑](#footnote-ref-55)
56. Camara Sindical do Trabalho была создана в рамках организационной структуры CGT для координации деятельности нескольких местных профсоюзов для решения проблем, выходящих за рамки их ремесла. Эта структура была создана после Конгресса Ковильи в 1922 году. [↑](#footnote-ref-56)
57. Об этих событиях см. также Fatima Patriarca, A Questao Social no Salazarismo 1930-1947. Imprensa Nacional Casa da Moeda (Лиссабон, 1995 г.), vol. I, стр. 91-109; 153-173. [↑](#footnote-ref-57)
58. Циркуляр 3 Лиссабонской палаты профсоюзов. BNP, ACPC, N61, AHS, мс. 1139 [↑](#footnote-ref-58)
59. См., например, циркуляр Братской классной ассоциации лиссабонских портных (Associacao Fraternal de Classe dos Operarios Alfaiates de Lisboa) от февраля 1929 г., адресованный руководителям всех столичных профсоюзных организаций. В этом циркуляре Мануэль Рибейро призвал все городские профсоюзные организации решить проблему, поставленную Декретом 13.607, который обязывал профсоюзы запрашивать у правительства разрешение стоимостью 400 эскудо. «Это руководство убеждено, что министр финансов [исправление, внутренних дел] не стремится положить конец рабочим ассоциациям; однако Постановление 13.607 обяжет большинство распуститься из-за невозможности его соблюдения ввиду отсутствия финансовых ресурсов у большинства классовых ассоциаций» (BNP, ACPC, N61, AHS 2649, ms 1030). [↑](#footnote-ref-59)
60. См. BNP, ACPC, N61, фонд AHS/CGT: отчеты комитета, 1930-1935 гг. [↑](#footnote-ref-60)
61. См. Fatima Patriarca, Sindicatos contra Salazar: Revolta do 18 de Janeiro de 1934, Lisbon, ICS, 2000, а также A questao social no salazarismo, 1930-1947, Lisbon, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1995, 2 vols. [↑](#footnote-ref-61)
62. Vozes тайных де Португалия. Aos trabalhadores е aos revolucionarios де todo о Mundo! - BNP, ACPC, N61, AHS 6052, мс 2529 [↑](#footnote-ref-62)
63. Согласно одному отчету 1937 г., после арестов, произведенных в связи с движением 18 января, только один член Комитета Конфедерации был на свободе, в то время как «два неопытных юноши, которые помогали предыдущему секретарю и в чьих объятиях жизнь конфедерации неожиданно пал, руководствовались упорством тех, кто оставался в тюрьме». Relatorio do Comite Confederal da CGT a Presentar no Pleno Confederal, Setembro de 1934 — Agosto 1937. BNP, ACPC, N61, AHS 2669, ms.40 [↑](#footnote-ref-63)
64. Отчет комитета Конфедерации ВКТ на пленарном заседании Конфедерации, сентябрь 1934 г. — август 1937 г. BNP, ACPC, N61, AHS 2669, ms.40 [↑](#footnote-ref-64)
65. Отчет Комитета Конфедерации ВКТ (от Серхио де Кастро), nd [1938]. BNP, ACPC, N61, AHS 4104 мс. 1255 [↑](#footnote-ref-65)
66. Эмидио Сантана, Historia de um atentado: O atentado a Salazar, Mem Martins, Forum, 1976; Луис Гарсия и Сильва, «Эйм'дио Сантана (1934-1953): Сопротивление дитадуре - o atentado ea prisao», Эмидио Сантана 1906-2006: Centenario do seu nascimento, Лиссабон, Cadernos d'A Batalha, 2007 [↑](#footnote-ref-66)
67. Жоао Фрейре, «Sobre o anarquismo portugues ea guerra de Espanha», в Fernando Rosas (ed.), Portugal ea Guerra Civil de Espanha, Lisbon, Colibri, 1998, p. 197-207; Эдгар Родригес, Breve historia do pensamento e das lutas sociais em Portugal, Lisbon, Assirio & Alvim, 1977. [↑](#footnote-ref-67)
68. В их числе «Plano L» [Лузитания], созданный республиканцами-оппозиционерами. См. Cesar Oliveira, Salazar ea Guerra Civil de Espanha, Lisbon, O Jornal, 1987. [↑](#footnote-ref-68)
69. Жоао Фрейре, «O anarquismo nos implacaveis anos 30», Diario de Noticias, Лиссабон, 15 марта 1984 г. См. также Эдгар Родригес, Анарко-синдикалистское сопротивление дитадуре: Португалия, 1922–1939, Лиссабон, Сементейра, 1981. [↑](#footnote-ref-69)
70. Серджио был одним из основателей известного журнала Seara Nova в 1921 году. Он был сторонником кооперативизма и независимым эссеистом, чьи работы были очень популярны в Португалии. [↑](#footnote-ref-70)
71. Жоао Фрейре, «Os anarquistas portugueses na conjuntura do apos-guerra», in AV, O Estado Novo: Das origins ao fim da autarcia, 1926–1959, vol. 2., Лиссабон, Фрагментос, стр. 9-26. [↑](#footnote-ref-71)
72. Жоао Фрейре, «Идеологическая эволюция алгунов, экспонатов португальского анаркиза, не пос-герра», Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, 2, Vol. 10, (1-2), янв.-дек. 1995, с. 123-168 [↑](#footnote-ref-72)
73. Кампос-Лима, Революция в Португалии, Лиссабон, Спартак, 1925; Эмилио Коста, Независимый синдикализм, Лиссабон, Сеара Нова, 1931 г. [↑](#footnote-ref-73)