Л. П. Громова

Санкт-Петербургский государственный университет

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

Взаимоотношения власти и журналистики чаще всего рассматриваются в парадигме противоборствующих сил, когда власть ограничивает прессу, стремящуюся к безграничной свободе. В этом смысле характерно мнение министра внутренних дел России XIX в. П. А. Валуева: «Есть случаи, когда совпадение взглядов на предстоящие вопросы или общность прикосновенных государственных интересов дозволяют правительству опираться на прессу и пользоваться её влиянием. Но во всех других случаях, или, так сказать, в обиходе деятельности прессы, правительство может видеть в ней только противника».

Однако таких «случаев», когда власть, сознавая значение журналистики в консолидации общества, опиралась на её влияние, было немало в истории отечественной журналистики. Например, охваченная общественным подъёмом и жаждой перемен предреформенная Россия. В условиях брожения молодёжи, появления большого числа рукописной литературы, усилившегося влияния лондонских изданий Герцена правительство было вынуждено пересмотреть политику в области печати, сделать её более гибкой. Особого внимания заслуживает деятельность министра народного просвещения А. В. Головнина, предлагавшего в докладных записках Александру II и в письмах Вел. кн. Константину в противовес радикальным оппозиционным настроениям «систему мер» для проведения «спасительных реформ».

Цензура под руководством министра А. В. Головнина и председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ начала терять свой устрашающий облик, выступая в роли союзника литературы и журналистики, её защитника и ходатая перед властью. Это взаимодействие подтверждается мемуарными свидетельствами и цензурной историей многих периодических изданий этого периода. В архиве А. А. Краевского хранится 183 письма Головнина, дающих детальное представление об их взаимодействии на почве общего понимания текущих запросов общественной жизни.

Не следует упрощать проблему, сводя отношения между властью и журналистикой к различным формам давления на печать, исключая саму возможность их конструктивного сотрудничества во имя решения важных вопросов государственных преобразований и консолидации общества.