Stalin in gesprek met de Duitse schrijver Emil Ludwig

Een socialisme waarin alle mensen bijvoorbeeld hetzelfde loon krijgen, dezelfde portie vlees, dezelfde hoeveelheid brood, dezelfde kleding dragen, dezelfde producten in dezelfde hoeveelheid krijgen – een dergelijk socialisme kent het marxisme niet.

Het marxisme zegt slechts één ding: zolang de klassen niet definitief zijn afgeschaft, zolang arbeid niet is veranderd van een middel om te leven in de eerste levensbehoefte van de mens, in vrijwillige arbeid voor de samenleving, zullen de mensen voor hun arbeid worden betaald naar rato van hun prestaties. “Ieder naar zijn vermogen, ieder naar zijn prestatie” – dat is de marxistische formule van het socialisme, dat wil zeggen de formule van het eerste stadium van het communisme, het eerste stadium van de communistische samenleving.

Pas in het hogere stadium van het communisme, pas in de hogere fase van het communisme, zal iedereen naar zijn vermogen werken en voor zijn werk krijgen wat hij nodig heeft. “Ieder naar zijn vermogen, ieder naar zijn behoefte.”

Het is volkomen duidelijk dat verschillende mensen ook in het socialisme verschillende behoeften hebben en zullen hebben. Het socialisme heeft nooit de verscheidenheid in smaak, kwantiteit en kwaliteit van behoeften ontkend.

Lees hoe Marx Stirner bekritiseerde vanwege zijn neiging tot egalitarisme, lees Marx' kritiek op het Gotha-programma van 1875, lees de latere werken van Marx, Engels en Lenin, en u zult zien met welke scherpte zij zich tegen egalitarisme verzetten.

De bron van egalitarisme is de individuele boerenmentaliteit, de opvatting dat alle goederen gelijkelijk moeten worden verdeeld, de mentaliteit van het primitieve boerencommunisme.

Egalitarisme heeft niets gemeen met het marxistische socialisme. Alleen mensen die het marxisme niet kennen, kunnen zulke primitieve ideeën hebben, alsof de Russische bolsjewieken alle goederen op een hoop willen gooien en ze vervolgens gelijk verdelen. Zulke ideeën hebben alleen mensen die niets met het marxisme gemeen hebben. Zo stelden mensen als de primitieve “communisten” uit de tijd van Cromwell en de Franse Revolutie zich het communisme voor. Maar het marxisme en de Russische bolsjewieken hebben niets gemeen met dergelijke 'communisten' die uitgaan van egalitarisme.

J.W. Stalin in een 'gesprek met de Duitse schrijver Emil Ludwig' op 13 december 1931. Verschenen in 'Bolschewik' nr. 8 op 30 april 1932.