**Ф.Н.Мийманбаева**

**ЖИЗНЬ РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СЕМИРЕЧЬЕ**

**ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА**

Восстание 1916 г. явилось грандиозным событием в жизни казахского и кыргызского населения Семиреченской области, приведшим к масштабным изменениям не только в экономической, но и социальной жизни как местного, так и переселенческого населения, приведшим к изменению сознания. А.Н. Медушевский отмечал, что «аграрный вопрос – феномен не только и не столько экономический, сколько социопсихологический, связанный с господствующими в массовом сознании представлениями о легитимности существующего распределения земельной собственности и их соотношением с позитивным правом» [1].

Земледелие крестьян-переселенцев развивалось в Семиречье на землях, изымавшихся у коренного населения. За 1906-1916 гг. под переселение было отведено 10220 тыс. га земли [2]. В период первой мировой войны в Семиреченской области наметилось сокращение посевных площадей в результате почти поголовной мобилизации мужской рабочей силы казаков и крестьянства. Причинами этого процесса так же были восстание 1916 г. и вызванный им, особенно в пограничных уездах, уход казахского и кыргызского населения в Китай. Сокращение посевной плащади по области произошло преимущественно за счет Джаркентского уезда, в котором посев с 99,4 тыс. десятин в 1913 г. упал до 16,1 тыс. дес. в 1917 г., т.е. на 84% [3].

После восстания 1916 г. Временное правительство, чтобы не создавать крупных недоразумений, между русскими и киргизами, распорядилось устраивать кочевников временно в местах, где нет русского населения, т.е. в горах, пустынях и полупустынях. Остальные свободные киргизские земли Земельный комитет сдавал в аренду всем желающим по установленной цене, и деньги шли, якобы, в пользу киргизов [4]. Слух об этих освободившихся землях привлекал крестьян из соседних уездов и даже областей, особенно из южной части Джаркентского уезда и Сыр-Дарьинской области. Таким образом, постепенно началась внутренняя колонизация области, переселение в восточную часть Пржевальского уезда без разрешения Земельного комитета. Количество новых переселенческих селений увеличивалось.

Октябрьские события 1917 г. относительно слабо повлияли на жизнь русских переселенцев, возродили крестьянскую веру в спасительность пространства и надежду на расширение землепользования за счет других народностей. Сдвинувшаяся было общинная толща сомкнулась, практически поглотив участково-подворную форму землепользования как конкурирующую. Община с ее передельным механизмом возродилась. Откат столыпинской реформы явился мерой крестьянской общинности. В 1917-1918 гг. в Семиречье образовалось 7 самовольческих селений за счет земель казахов и кыргызов[5]. Такие безнаказанные самовольческие захваты земли повлекли за собой и расселение из старожильческих и переселенческих селений. Так, из селения Преображенское переселилось 70 дворов, в списке к переселению числилось еще 300 дворов [6]. Заведующий Нарынской уездной рабоче-крестьянской инспекцией отмечал, что 1918 и 1919 годы были «годами русского национального засилья», все Советское строительство «шло по пути удовлетворения собственнических аппетитов и интересов русского населения » [7].

В Семиреченской области в 1917 г. произошло сокращение посевных площадей на 84%[8]. Большое падение посевных площадей, а соответственное, и упадок крестьянского переселенческого хозяйства был связан с недородом 1917-1918 гг., военными действиями на территории области периода гражданской войны, которые нанесли особенно сильный ущерб Лепсинскому уезду и северной части Копальского уезда, где долго держались белые отряды Анненкова, Щербакова и Дутова.

В целом, если говорить о политике Советской власти в отношении русских крестьян-переселенцев в Семиречье, то можно сказать, что на первом этапе после свершения Октябрьской революции, новая власть, занятая установлением ее на местах, не уделяла большого внимания именно русским крестьянам и здесь как бы продолжалась прежняя колониальная политика. В 1918-1919 гг. русское крестьянство хотя и было затронуто политическими процессами, происходящими в стране, и окунулось в водоворот революционных событий, тем не менее его собственнические интересы не были серьезно нарушены. С началом же проведения политики «военного коммунизма» к крестьянам стали приниматься более жесткие меры, обусловленные требованиями общей политики страны к крестьянству.

Переселенцы лишились покровительства государства, то есть прежние законы о переселении крестьян уже не работали. Впрочем, само значение государства после Октябрьской революции было минимальным. Революционное насилие, облаченное в государственные формы, внедряло новые общественные отношения. В исторической литературе сложилось мнение, что органы Советской власти создавались, опираясь на отряды Красной гвардии, в которые вошло русское крестьянское население области, являвшееся социальной опорой новой власти. После Октябрьской революции основная масса крестьян и казачество находились в состоянии замешательства и ожидания – что будет дальше? Крестьяне-переселенцы не торопились поддерживать новую власть и, тем более, вступать в отряды Красной гвардии.

В протоколе общего собрания села Бургун Верненского уезда 7 июля 1918 г. крестьяне отмечали, что в отрядах красноармейцев были лица, шедшие далеко не с целью борьбы за свободу трудового народа, а с целью грабежа, насилия и наживы в то время, когда не установилась еще твердая власть. Собрание постановило протестовать против такого поведения красногвардейцев, просить защиты от угнетателей и более не пропускать их через село.[9] Необходимо отметить подобное отношение красногвардейцев к населению не только русских сел, но и киргизских аулов. Грабеж населения под видом конфискации и реквизиции продотрядами и красногвардейцами приобрел такие масштабы, что вопрос об этом обсуждался на VIII съезде Советов Туркестана, а также на уровне ЦК РКП(б).

Констатируя тяжелое положение сельского хозяйства, руководство Туркреспублики в этот период ставит вопрос перед Народным Комиссариатом земледелия задачи исправления и упорядочения земле- и водопользования коренного кочевого и оседлого, а также пришлого населения; восстановления и расширения оростительной сети в целях увеличение земельного фонда; постоянное вовлечение населения от единоличного пользования землей к коллективному хозяйствованию, организация советских хозяйств, а также упорядочение существующих уже.

В июле 1918 г. Пржевальская земельная комиссия представила отчет о посевной кампании и отметила, что некоторые жители старожильческих селений сделали посевы до 30 десятин, а в среднем – по 10-12 дес. на двор и жители переселенческих селений в среднем посеяли по 5-6 дес. на двор[10]. Источники отмечают, что в посевную 1919 года в отдельных уездах Семиречья посев совершался населением под прикрытием военных сил, причем белые банды ежедневно делали налеты, всячески старались помешать посевной кампании

В условиях гражданской войны в ноябре 1919 г., коллегия национального отдела Семиреченского областного революционного Совета ставит вопрос о мобилизации рабочих на полевые работы на полях красноармейцев и общегосударственных посевов представителей зажиточных слоев населения. Но богатые люди, чтобы не выполнять разные повинности, уходили в степь или в другие уезды, в силу этого опять же беднота выполняла все приказы по выполнению полевых работ [11].

4 марта 1920 г. ЦИК Туркреспублики на основе решения VIII съезда РКП(б) «Об отношении к среднему крестьянству» принял декрет №241 «О возвращении земель трудовым крестьянам». Согласно декрету, крестьянам, не пользующимся наемным трудом, возвращались принадлежавшие им ранее земли, неправильно отнятые у них отдельными земельно-водными комитетами, волостными Советами вместе с землями баев. Но впоследствии это решение ТурЦИКа было отменено. В приказе №111 Верненского ревкома от 9 июня 1920 г. отмечается, что граждане русских селений не исполняют распоряжения и требования народных судей, уничтожают исполнительные листы, не допускают экспертов до осмотра дворов, отрицают «равноправие с туземным населением», лжесвидетельствуют, распространяют ложные провокационные слухи, дискредитируют Советскую власть.

В связи с военными действиями на фронтах, Совет комиссаров Туркестанской республики издает 25 марта 1920 г. Декрет №3 об оказании реальной помощи семьям красноармейцев, призванных в армию, призывает все сельские и волостные исполкомы произвести засев полей в хозяйствах красноармейцев, прибегая к мирской помощи, а в случае необходимости – к обязательным общественным работам, используя для этого инвентарь крестьянских коммунальных и товарищеских хозяйств, а также прибегая в крайних случаях к найму рабочей силы и инвентаря. В декрете отмечалось, что виновные в невыполнении обязанностей по запашке и засеву полей призванных в армию красноармейцев будут предаваться суду Военно-революционного трибунала Туркфронта. Советская власть приняла меры для полной ликвидации последствий колонизаторской политики царизма в земельном вопросе.

В апреле 1920 г. завершается гражданская война в Семиречье, ликвидируется фронт и освобождаются Копальский и Лепсинский уезды. Семиреченский облревком в этот период занят восстановлением хозяйственной и экономической жизни в этих уездах. На Областном Совещании по земельной реформе в Семиречье в ноябре 1920 г. отмечалось, что переселенцы, захватившие земли киргиз, «их же силами старались образовать свое благополучие»; «развившийся аппетит русского кулачества дошел до наглости, грабя скот и инвентарь, не говоря уже о владычестве в земельном вопросе». Совещание отметило, что уже при возникновении Советской власти аграрный вопрос не только не получил справедливого разрешения, но еще больше осложнил земельный вопрос, т.к. «с первых дней революции и по сие время русским населением Советская власть рассматривалась как власть русских и в интересах русского населения, что еще больше дало возможность к окончательному вытеснению коренного населения в бесплодные пустыни, и лучшие земли опять-таки же занимались русскими же» [12].

1 мая 1920 г. киргизы Пржевальского, Нарынского, Токмакского и Пишпекского уездов обратились с прошением к вождю российской революции В.И.Ленину, в котором они раскрывали всю степень напряженности киргизско-русских отношений начиная с переселенческой политики царизма в конце XIX века и восстания 1916 г. Они писали, что с появлением Советской власти им не стало легче, наоборот, против них началось особо сильное гонение. Это было связано с тем, что во главе советских органов в уездах и в руководстве Красной Армии на местах стояли люди «самого темного происхождения», которые пользовались и злоупотребляли именем Советской власти, убивали у киргизов самых умных и почетных людей, всячески унижали их, отбирали их имущество. Представители киргизов просили вождя революции перевести Красную Армию из местных русских уроженцев в другое место и заменить их войсками из центра, а также разоружить всех крестьян поголовно, «без этого у них никогда не исчезнет спесь, гордость и озлобление против киргиз, полагая, что с ними, как беззащитными, можно сделать что угодно по своему желанию и усмотрению» [13].

После гражданской войны Советская власть принципиально изменила политику в отношении крестьян-переселенцев – жителей Туркестана, и Семиречья, в частности. В соответствии с концепцией большевиков теперь считалось, что переселенческое движение – элемент «царско-помещичьей колонизации», а переселенцы – в основном «кулаки, эксплуататоры местного населения». В Казахстане была проведена земельно-водная реформа, вернувшая казахскому населению Семиреченской области около 150 тыс. га земли [14]. Фактически смысл реформ сводился к отказу «русского меньшинства от позорных привилегий господствующей нации, установленных царизмом и русской буржуазией», что на практике означало изъятие «земельных излишков» у переселенцев для передачи коренным жителям. Земельная реформа должна была ликвидировать революционными методами вопиющие несправедливости и конфликты, созданные царской переселенческой политикой. Нужно было ликвидировать привилегии переселенческого и казачьего населения, вернуть землю казахам и кыргызам, смещенным со своих земель. В феврале 1921 г. земельно-водная реформа начала осуществляться в Алма-Атинском, Копальском, Пишпекском уездах Семиреченской области. Перераспределение земель проходило при активном участии бедняков и батраков. Они наделялись землей, скотом и инвентарем за счет конфискации части имущества зажиточных крестьян. Все долговые и арендные обязательства бедняков и батраков объявлялись недействительными.

Для проведения земельно-водной реформы были образованы землеустроительные комиссии, при ревкомах были созданы экспедиционные тройки, которые на местах непосредственно претворяли в жизнь решения партии и правительства сообразно своему менталитету и пониманию вопроса. Работа комиссий – троек создала ситуацию хаоса и развала в переселенческих деревнях. Через некоторое время после конфискаций и арестов никто ни в сельревкоме, ни в союзе бедноты не знал “кто конфискован. Кому передано и в чем состоит имущество”. Не было конкретных списков без помарок, то есть списки постоянно переписывались. Ни у кого не было сведений о конфискованном имуществе. Союз батраков не мог ответить – кто отбирал, кому передавал? Батраки, поселившиеся в конфискованных домах, абсолютно не следили за имуществом, не проявляли должной заботы о хозяйстве.

В сентябре 1921 г. Семиреченский областной отдел земледелия издал приказ №16, в котором областным отделам земледелия предлагалось принять к руководству, чтобы русских крестьян, переселившихся еще до 1916 г. и подвергшихся конфискации, не допускать в старые дома, а отвести им новые усадебные места в тех же поселках, в которых они жили раньше. Конфискованные сады ни возврату, ни пользованию прежними владельцами не подлежали.

Областной земельный отдел в мае 1921 г. характеризовал обстановку таким образом: самовольные захваты ликвидированы почти полностью в трех уездах, выселено до 50 самовольческих поселков и свыше 250 заимок; в старожильческие поселки вселено до 3000 семей русских самовольцев; сломлено кулацкое население русской деревни, кулачество экономически получило непоправимый удар; в ходе посевной кампании происходило уравнительное перераспределение сельхозинвентаря русской деревни. Что касается скотоводческого и промыслового хозяйства, то оно понесло за годы революции и гражданской войны тяжелый удар: крупные стада частью были национализированы, частью распылились. Вьючный транспорт, содержавшийся ранее русскими, находился на грани гибели, количество пасек сильно уменьшилось. В этом сказалась карательная политика Советской власти и инстинкт самосохранения русского крестьянина, который вынуждал его делить свое хозяйство, сокращать производство и даже просто раздавать свои излишки. Следствием такой политики Советской власти стало противодействие ей со стороны крестьян. ЦК КПТ отмечал, что настроение русского населения подавленное, неуверенное и, конечно, враждебное вследствие приказа обкома партии и ТурЦИКа о выселении самовольцев и кулаков, это вызвало брожение среди русского населения, даже доходило до активного сопротивления [15].

**Список использованных источников;**

1.Цит. по: Марченя П.П., Разин С.Ю. Теоретический семинар «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории». //Крестьяноведение. История. Современность. Ученые записки. 2012. Вып.7.- М.: издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. С.379.

2. Мийманбаева Ф.Н.Крестьянское хозяйство в 20-х годах XX в. в Семиречье. //Материалы международной научно-практической конференции «Мировое сообщество и Казахстан в условиях современной глобализации и интеграции.20-21 ноября 2014 г.- Алматы, 2014. С.115.

3. ЦГА РК. Ф.И-74. Оп.1. Д.284.Л.50.

4.ГААО. Ф.136. Оп.1. д.21. л. 53, 54, 54 об.

5. ГААО. Ф.136. Оп.1. д.6. л. 103 об.

6. ГААО. Ф.136. Оп.1. д.21. л. 58 и об.

7. АП РК Ф. 666. Оп. 1. Д. 198. Л. 26 об.

8.Мийманбаева Ф.Н. Крестьянское хозяйство в 20-х годах XX в. в Семиречье. //Материалы международной научно-практической конференции «Мировое сообщество и Казахстан в условиях современной глобализации и интеграции.20-21 ноября 2014 г.- Алматы, 2014. С.116

9.Мийманбаева Ф.Н. Обыденное сознание крестьян-переселенцев Семиречья в первые десятилетия XX века.//Вестник КазНУ. Серия историческая. № 3(74).- Алматы, 2014. С.75.

10.ГААО. Ф.И-136. Оп.1. Д.21. Л.60 об.

11. Мийманбаева Ф.Н. Крестьянство Семиречья в годы гражданской войны.//Материалы международной научной конференции «Проблемы современной исторической науки: новые направления и подходы» 21-22 мая 2010.- Алматы, 2010. С 220. .

12. АП РК. Ф. 666. оп. 1.Д. 36. л. 6 об.

13. АП РК. Ф. 666. Оп. 1. Д. 114. Л. 6, 7, 8, 11.

14.ЦГА РК. Ф.И-74. Оп.1. Д.284.Л.53.

15.АП РК. Ф. 666. Оп. 1. Д. 178. Т. 1. Л. 135, 136.