**Дәріс №6**

**Қазақ журналистикасы 1917-1920 жылдар арасында: «Тіршілік» газеті (1917-1918); «Қазақ мұңы» газеті (1918); «Заря свободы» газеті (1918); «Жетісу ісші халық мұхбирі», «Көмек», «Голос семиречья» (1918-1919) газеттерінің тарихы**

**Тіршілік** – [газет](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82), [Ақмола](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0) уездік ревкомы мен совдепінің органы, [Қазақстандағы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) тұңғыш кеңестік газеттердің бірі. 1917 жылғы сәуірден 1918 жылғы шілдеге дейін шығып тұрды. Газеттің ресми редакторы [Р.Дүйсенбаев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2), идеялық жетекшісі және негізгі авторы [С.Сейфуллин](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD) болды. Газетте [А.Асылбеков](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [Б.Серікбаев](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1), т.б. саяси қайраткерлердің мақалалары жарияланды. “Тіршілік” бұқараны кеңес үкіметі үшін күресте жұмылдыруда үлкен рөл атқарды. Саяси бостандық, ұлт мәселелері жөнінде еңбекші халық арасында революциялық үгіт-насихат жүргізді.

Бүгінде бір ғасыр төрт жылды бағындырған «Арқа ажары» газетінің тарихы «Тіршіліктен» басталған болатын. 1917 жылы Ақмола (қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласында Сәкен Сейфуллин негізін өзі қалап шығарған «Тіршілік» газеті, қазір Ақмола облыстық «Арқа ажары» газеті болып жарыққа шығып жатыр. Тарихы тереңде жатқан «Тіршілік» Сәкеннің «Тар жол тайғақ кешуінен» орын тапқан.

«Тар жол тайғақ кешу» романы – қазақ зиялыларының бірі Сәкен Сейфуллиннің туындысы. Бұл шығарманың басы «Қызыл Қазақстан» атты журналда жарық көрген. Сәкен Сейфуллин романда өзінің басынан кешкен оқиғаларын бүге-шүгесіне дейін баяндайды.

 Ең алдымен, Сәкен Сейфуллин «Жас қазақ» ұйымын ашады. Бұл ұйым дәл «Бірлік» ұйымы тәрізді, бірақ, «Бірлік» сияқты патша үкіметінен жасырын емес-ті. Дәл осы «Жас қазақ» ұйымы «Тіршілік» газетінің демеушісі еді. Ең басында Сәкен «Сарыарқа», «Алаш», «Бірлік туы», «Ұран», «Қазақ» сынды газеттерді атап көрсетіп, «Тіршіліктен» басқасының бәрі бір бағытта болды деп жазады. Яғни, барлық аталған газеттер Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов басқарған «Қазақ» газетінің ықпалымен жүрді, барлығы ұлтшыл болды, байшыл болды деп көрсетеді. «Тар жол тайғақ кешуде: «Әр жерде-ақ газет шығара бастадық. Семейде – «Сарыарқа» газеті, Ташкентте – «Алаш» газеті, соңынан «Бірлік туы». Бөкейлікте, Астрахан қаласында – «Ұран» газеті. Ақмолада – «Тіршілік» газеті, Орынборда – бұрынғы белгілі «Қазақ» газеті»,-деп жазылды.

«Тіршіліктің» шынайы тарихы, алдына қойған мақсаты, мақалаларының тақырыптық сипаты  С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романында дәл суреттелген: «Қаріп келіп «Тіршілік» деген газет шығара бастадық». Романда 1925 жылы Ташкентте газет тілшілерінің бүкілқазақстандық съезінде алаш қайраткері Абдолла Байтасұлының «Қазақ баспасөзінің тарихы туралы» баяндама жасап, «Тіршілікке» қатысты пікір білдіргені айтылады

Газет редакторы Рақымжан Дүйсенбайұлы болды. Бұл туралы Сәкеннің еңбегінде былай делінеді: «Тіршілік» анда-санда шығып тұрады. Ресми редакторы – Рақымжан. Бірақ ауыр ісінің көбі менің мойнымда. Оның үстіне, мен школде беретін сабағымды да қоймадым. Және кешке ересектер оқитын курс ашып, мен онда да сабақ беретін болдым. Қысқасы, күні бойы, кеш бойы тынбастан қызметте аласұрып жүретін болдық».

          «Тіршілік» газеті романның тағы бір бөлігінде діншіл деп көрсетіледі. 1925 жылы Ташкентте болған «Ақжол» газетінің Жалпықазақстандық съезінде, Байтасұлы деген азамат «Қазақ баспасөзінің тарихы туралы» деген баяндама жасап, онда: «...Ақмоладағы «Тіршілік» сондағы газеттердің бәрінен кедейшіл болды. Бірақ бұ да діншілдік, ұлтшылдықтан аман болған жоқ», - деп баяндаған екен. Иә, бұл сөзге Сәкен: «Бұл – әншейін бос сөз. «Тіршілік» діншіл де болған жоқ. Ұлтшыл да болған жоқ. Ұлтшыл болса, «Алашқа» қосылар еді», - деп жауап жазады.

Романның тағы бір бөлігінде Спасск заводының жастары «Жас жүрек» деген қауым ашқанын, олардың «Жас қазақпен» байланыс жасап, осы ұйымның бір бұтағы болғаны, тіпті, «Жас жүректің» басындағы бір түрік жігіті «Тіршілік» газетіне сөз жазып отырғаны жазылады.

**«Қазақ мұңы»** – [газет](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82). [Торғай облыстық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B_(%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)" \o "Торғай облысы (Қазақстан)) депутаттар кеңесінің органы. [1918 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1918) 16 сәуірде [Орынборда](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80" \o "Орынбор) шығарылды. Редакторы [Нәзір Төреқұлов](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2" \o "Нәзір Төреқұлов).

Газеттің алғашқы саны 1918 жылы 21 наурызда Орынборда жарық көрді. Осы тұста “[Қазақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96" \o "Қазақ газеті)” газеті [алашордашыл](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0" \o "Алаш Орда) басылым деген айыппен жабылып, баспаханасы тәркіленді. Оның орнына “Қазақ мәселесі” мен “[Известия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)” шығарылсын деген қаулы қабылданған. Газеттің бірінші нөмірінде Ә.Жангелдиннің кеңестердің облыстық съезін ашардағы сөзі толық берілді.

“Қазақ мәселесі” [большевиктер](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1" \o "Большевик (мұндай бет жоқ)) саясатын насихаттап, [Алаш партиясына](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B" \o "Алаш партиясы) қарсы бағыт ұстанды. Облыстың еңбекші бұқарасына өкіметтің алғашқы декреттерінің мән-мазмұнын түсіндірді. Көп ұзамай, [азамат соғысының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B" \o "Азамат соғысы) басталуына байланысты, [Дутов](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2" \o "Петр Данилович Дутов) [ақгвардияшыларының](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1" \o "Ақгвардияшылар (мұндай бет жоқ)) билігі жүре бастаған кезде, газет шығуын тоқтатқан.[[1]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D2%A3%D1%8B_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82)#cite_note-1)

**Жетісу”** — [Алматы облыстық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) қоғамдық-саяси [газет](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82). Алғашқы саны 1918 ж. 21 маусымда “Жетісу ісші халық мұқбыры” деген атпен жарық көрді (не бары 41 нөмір). 1918 жылдың желтоқсанынан “Көмек” деп аталған дербес қазақ газеті аптасына екі рет шығарыла бастады. Ол алғаш 1500 дана болып жарық көріп, тегін таратылды. 1920 ж. 4 қаңтардан бастап “Ұшқын”, 1 қарашадан “Бұқара” деп аталды. 1921 жылдың наурыз айына дейін ұйғыр тілінде шығарылған “Бұқара” газетіне [Исмаиыл Тайыров](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D1%8B%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1" \o "Исмаиыл Тайыров (мұндай бет жоқ)) [редактор](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) болып, оның 17 нөмірі жарық көрді. Соңынан Қ.Абдуллин редакторлық еткен “Кедей еркі” газетінің 25 нөмірі шығып, ол 1922 жылдың 18 тамызынан “Тілші” газеті болып өзгерді. Алғашқы редакторы [Сәдуақас Оспанов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D0%B4%D1%83%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1" \o "Сәдуақас Оспанов (мұндай бет жоқ)) болды. 1929 жылдың соңында “[Еңбекші қазақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96" \o "Еңбекші Қазақ газеті)” газетіне қосылды. Облыста 1934 — 54 ж. “[Сталин жолы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1)” деп аталатын газет шығарылды. Ол 1954 — 63 ж. “[Коммунизм таңы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D2%A3%D1%8B&action=edit&redlink=1)” деп аталды. 1963 жылдан “Жетісу” деген атпен шығып келеді. Газет қазір Алматы облысы әкімшілігінің органы ретінде бұрынғы 4 беттік көлемін кеңейтіп, 24 бет болып жарық көруде (2001).

**Заря Свободы** – газет, [Жетісу](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83" \o "Жетісу) облыстық жұмысшы, солдат және шаруа депутаттары кеңесінің органы. [Верныйда](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9" \o "Верный) [1918](https://kk.wikipedia.org/wiki/1918) жылдың 8 наурызынан 20 маусымына дейін күн сайын шығып тұрды. Барлығы 80 саны жарық көрді. 1918 жылдың 21 маусымынан “[Вестник Семиреченского трудового народа](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1)” деген атпен шыға бастады. [Алматы облысы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) [Огни Алатау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83) газеті өз тарихын “Заря Свободыдан” бастайды.

**Семинар.**

**«Тіршілік», «Қазақ мұңы», «Заря свободы», «Жетісу ісші халық мұхбирі», «Көмек», «Голос семиречья» газеттерінің зерттелу жолдарын қарастырыңыз.**