*Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: Tarihi Ve Çıkarılan Dersler*

*Bolat SAİLAN*

Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör

Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi

Kazakistan Tarihi Bölümü

Almatı, Kazakistan Cumhuriyeti

e-mail: [b\_sailan1967@mail.ru](mailto:b_sailan1967@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0003-4432-4616

**ÖZ**

Makalede 26 Ağustos 1920'de Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin (Kazak ÖSSC) kurulmasına ve arazi alanının belirlenmesine ilişkin kararnamenin ortaya çıkışı ele alınmaktadır. Bunun, özgür bir ülke olma özlemi çeken Alaş aydınlarının özverili çalışmalarının neticesinde alınan bir karar olduğu kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Ekim Devrimi'nden sonra iktidara gelen Bolşeviklere çevre halkların ulusal devlet olma fikrine saygı duymaları gerektiği belirtildiğinden ve Kazak Özerk Cumhuriyeti'nin kurulması için hazırlıkların başlatıldığından bahsedilmektedir. İç Savaşı kazanan Bolşeviklerin Kazakistan'daki idaresini yasal olarak güçlendirmek için önlemler almaya başladıkları ortaya konulmaktadır.

10 Temmuz 1919 yılında V.İ. Lenin’in “Kırgız (Kazak) Bölgesi Yönetimi Devrim Komitesi hakkındaki” kararnameyi imzalamasından, Alaş aktivistlerinin ulusal ve bölgesel sınır belirleme çalışmalarına aktif katılımından, Kazak halkının tarihi topraklarını koruma çabalarından, Kazakistan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu hedefine öncelik verildiğinden bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra, Alaş aydınları Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursınov, Alimcan Ermekov ve diğerlerinin Kazak devletine olan tarihi misyonunu başarıyla yerine getirdikleri ele alınmaktadır.

4-12 Ekim 1920 yılında Orenburg'da Kazakistan Konseylerinin Kurucu Kongresi yapılıp Kongre delegelerinin 26 Ağustos 1920 yılında V.İ. Lenin ve M.İ. Kalinin’in imzaladığı kararnameyi onayladığı görülmektedir. Kararnameye göre, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) bünyesinde Kırgız (Kazak) Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bahsedilmektedir.

15-19 Nisan 1925 yılında düzenlenen Kazakistan Sovyetlerinin V. Kongresi’nde, Kazak halkının tarihi adının Çarlık döneminde çarpıtıldığı, «Kırgız» adını değiştirip onun yerine tarihi gerçek adı olan «Kazak» adının yeniden kullanıma verildiği, Kırgız ÖSSC'nin “Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” olarak yeniden adlandırıldığı meselesi bilimsel olarak özetlenmektedir.

*Anahtar kelimeler:*Kazak ÖSSC, kararname, özerklik, konsey, devlet, cumhuriyet, millet, Alaş, parti, Kazak, kongre, komite, bölge.

*Formation of the Kazakh ASSR: history and lessons*

*Bolat SAİLAN*

doctor of historical sciences, professor

Al-Farabi Kazakh National University

Department of history of Kazakhstan

Almaty, Republic of Kazakhstan

e-mail: [b\_sailan1967@mail.ru](mailto:b_sailan1967@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0003-4432-4616

**ABSTRACT**

The article is devoted to the birth of the decree of August 26, 1920, on the establishment of the Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic (KazASSR) and the definition of its land area. It is convincingly analyzed that this is the selfless work of the Alash leaders, who strive to become a separate free country. Also, shown that the Bolsheviks, who came to power after the October Revolution, should consider the idea of national statehood of the peripheral people, and estimated about the beginning of preparatory work for the creation of the Kazakh Autonomous Republic. Mention that the Bolsheviks, who won the civil war, began to take measures to legitimately strengthen their power in Kazakhstan.

On July 10, 1919, V.I. Lenin signed a decree «on the revolutionary committee for the administration of the Kyrgyz (Kazakh) region», during which Alash figures took an active part in the national and regional division, seeking to occupy the historically established places of the Kazakh people, putting the goal of restoring the territorial integrity of Kazakhstan in the first place. Here we analyze Alash figures like Alikhan Bukeikhanov, Akhmed Baitursynov, Alimzhan Yermekov, etc. who have successfully fulfilled their historical mission to the Kazakh state.

On October 4-12, 1920, the founding congress of the Soviets of Kazakhstan was held in Orenburg, where it was determined that the delegates of the Congress approved the decree signed by V.I. Lenin and M.I. Kalinin on August 26, 1920. Per the decree, the creation of the Kyrgyz (Kazakh) Autonomous Soviet Socialist Republic within the RSFSR is specified.

Conclusion, the results of the renaming of the Kyrgyz ASSR to the «Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic» at the V Congress of Soviets of Kazakhstan, held on April 15-19, 1925, when the name of the Kazakh nation «kyrgyz», distorted under the king regime, was renamed to its historical name «kazakh», are presented.

*Keywords:* KazASSR, decree, autonomy, soviet (council), state, republic, nation, alash, party, kazakh, congress, committee, region.

**Giriş**

26 Ağustos 1920'de Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin (Kazak ÖSSC) kurulması ve arazi alanının belirlenmesine ilişkin kararname ortaya çıkar[[1]](#footnote-1). İç Savaş, Bolşeviklerin çevre halkların ulusal devlet olma fikrini dikkate alması gerektiği ortaya koyar. Sovyet hükümeti, Kazak Özerk Cumhuriyeti'nin kurulması için hazırlıklara başlar. Söylenmesi kolay olsa da, Kazak halkının kılıcından kan damlayan Kızıl İmparatorluğa bunu kabul ettirmesi ve kendi başına ayrı bir memleket olması, atalarından kalan Kazak topraklarını yeni kurulmakta olan Kazak Cumhuriyeti bölgesine dahil etmesi kolay olmamıştır. Bu amaca ulaşmak için canlarını ortaya koyarak mücadele etmişlerdir. Özellikle, Kazak sorununu silah gücüyle çözmeye alışkın olan Sibirya ve Astrahan liderlikleri, Ural ve İrtiş boyunun Kazak Cumhuriyeti'ne ilhak edilmesine karşı çıkar. Bu mücadele birkaç yıl sürer ve sonunda iki taraf bir uzlaşmaya varır. Kızıl Proletarya'nın lideri V.İ. Lenin, Kremlin'de süren uzun bir mücadelenin ardından özel bir kararname imzalar. Bu, ayrı ve özgür bir ülke olmayı amaçlayan Alaş aydınlarının özverili çalışmalarının neticesi idi. Tartışma sırasında, halkının tarihini inceleyen araştırmacı Alihan Bokeykanov ve Ahmet Baytursınov gibi Alaş aydınları, halkın bölgesel birliğinin oluşumunun gerekçelerini somut temellere dayalı olarak ortaya koyarlar. Orenburg şehri, Kazak ÖSSC’nin oluşumunda ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Orenburg, Kazak ÖSSC’nin ilk başkenti olmuştur. V.İ. Lenin, cumhuriyetlerin ulusal özelliklerini dikkate alarak tartışmalı bölgesel anlaşmazlıkları yeni kurulan cumhuriyet lehine çözmeyi kabul eder. Geçen yıl bu olayın 100. yıldönümünü idi. Bu, önemli tarihi bir gündür. Kazak toplumu için önemli ve anlamlı olan bu olayın daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Tarih bilimi, Kazak ÖSSC’nin oluşum tarihini ve devletin amacını belirlemeye çalışmaktadır.

**Kazak Özerkliğinin Kurulma Başlangıcı**

1917 Ekim Devrimi'nin zaferinden ve Rusya Federasyonu'nun kurulmasından sonra iktidara gelen Komünist Parti ve Sovyet hükümeti, Lenin'in ulusal sorunla ilgili programını hemen uygulamaya başlar. Ülkedeki iç muhalefet ve dış müdahalenin birleşik güçlerini yendikten sonra, barışçıl ekonomik kalkınmaya geçiş için koşullar oluşturulur. Ülke yeni bir gelişme, yani ulusal ekonomiyi toparlama dönemine girer. Sovyet oluşum deneyimi, Bolşeviklere çevre halkların ulusal devlet fikrini hesaba katmaları gerektiğini gösterdi. Sovyet hükümeti, Kazak Özerk Cumhuriyeti'nin kurulması için hazırlıklara başladı. İç Savaş'ta askeri bir zafer kazanan Bolşevikler ve müttefikleri, Kazakistan'daki güçlerini yasal olarak pekiştirmek için harekete geçmeye başlar. Alaş-Orda'nın faaliyetleri Kazak nüfusu arasında özerklik fikrinin popülaritesini gösterir, bu nedenle Sovyet hükümeti özerklik fikrini destekler, ancak onu Alaş partisinin liberal demokratlarından biraz farklı bir anlamda destekler. Komünist Partinin ulusal politikasının temel ilkeleri V.İ. Lenin tarafından Ekim Devrimi zaferinden önce teorik olarak formüle edilmiştir. Bu politikanın temel ilkesi, bir ulus ayrılmadan ve ayrı bir devlet oluşturmadan önce kendi kalkınma yolunu kendisi belirleme hakkını talep etmesi gerektiğidir. Sorunun bu şekilde ifade edilmesi, sömürge altında olan çevre bölgelerdeki halkların Ekim devrimi sırasında Bolşeviklerin iktidar mücadelesini bir bütün olarak desteklemesini kolaylaştırmıştır. Ancak Bolşevikler iktidarı ele geçirdikten sonra V.İ. Lenin, ulusların gerçekten kendi kalkınma yollarını kendileri belirleme, Rusya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurma hakkını tanımak istememiştir ve bu sorunun çözümünün öncelikle sosyalizm için savaşan işçilerin çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ve bu, ulusal devletin, nüfusun tüm kesimlerine hizmet eden bir devlet değil, bir işçi ve köylü devleti, yani bir sınıf devleti olduğu anlamına geliyordu.

V.İ. Lenin, yalnızca Sovyetler devlet olma fikrini uygulayabilir ve Komünist Parti önderliğinde proletarya diktatörlüğünün üç ana görevini yerine getirebilir diyerek; 1) Devrim yoluyla iktidardan düşürecek sınıfların (toprak ağaları, kapitalistler ve onların ulusal çevre bölgelerdeki müttefikleri) muhalefetine direnmek, kapitalizmi yeniden kurma girişimlerini engellemek; 2) Tüm işçileri proletarya etrafında birleştirmek ve onları sosyalizmi inşa etmek için seferber etmek; 3) Devrimci güçleri silahlandırmanın ve ülkeyi dış düşmanlardan korumak, örgütsel işlevlerin olabildiğince tam olarak çözülmesini sağlayacağına inanıyordu. Bolşevizmin liderinin ve merkezi Sovyet hükümetinin başkanının bu teorik beyanı ve ona dahil olan ulusal Sovyet cumhuriyetlerini (ve daha sonra SSCB'ni) kurma pratiği tümüyle hayata geçirilmiştir. Yeni hükümetin ulusal – devlet inşası alanındaki temel ilkeleri, Sovyet hükümetinin iki önemli belgesinde, “Rusya Halkının Hakları Bildirgesi” (2 Kasım 1917) ve “ Rusya ve Doğu'daki tüm çalışan Müslümanlara” (20 Kasım 1917) olarak adlandırılan Sovyet hükümetinin hitabında yayımlanmıştır[[2]](#footnote-2).

III. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi'nde (Ocak 1918) kabul edilen Lenin'in “Çalışan ve Sömürülen Halkların Hakları Bildirgesi” belgesinde, “Rusya Sovyet Cumhuriyeti, Sovyet ulusal cumhuriyetlerinden oluşan bir federasyon olarak özgür ulusların birliği temelinde kurulacağı” belirtilmiştir[[3]](#footnote-3).

Sovyet tipi ilk çok uluslu devlet olan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin (RSFSC) oluşumu, yeni ulusal özerk Sovyet devletlerinin kurulmasına ivme kazandırdı. RSFSC’nin kurulmasından sonra, yukarıda bahsedilen Leninist anlayış temelinde ve İ. Stalin başkanlığındaki Ulusal İşler Halk Komitesi kontrolü altında, ülkenin doğusunda özerk cumhuriyetlerin kurulması için hazırlık çalışmaları başladı. Kazakistan ve Türkistan komünist örgütleri, Ulusal İşler Halk Komitesi'nin aktif katılımıyla tüm Kazakistan ve tüm Türkistan Sovyetler Kongresi'nin toplanması için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda, Sovyet hükümeti, Aralık 1917'de II. tüm Kazakistan Kongresi'nde kurulan Alaş Orda'nın ulusal-bölgesel özerkliğini de ve Kasım 1917'de IV. Bölgesel Tüm Müslümanlar Kongresi’nde ilan edilen Türkistan Özerkliğini ("Kokand Özerkliği") tanımadığını açıkça ifade etmiştir. Türkistan'ın (Kokand) özerkliği Şubat 1918'de Bolşevikler tarafından parçalanmıştır[[4]](#footnote-4).

Böylesine kritik bir dönemde, Alaş Orda liderleri, 1917 yılının sonlarında belirlenen ilkeler temelinde Alaş özerkliğinin tanınması için merkezi Sovyet Hükümeti ile müzakere etmeye çalışır. Bu amaçla Alihan Bokeyhanov, RSFSC Halk Komiserleri Konseyi Başkanı V.İ. Lenin ve Ulusal İşler Halk Komiseri İ. Stalin ile görüşmek üzere güvendiği iki arkadaşı Halel ve Janşa Dosmuhamedov'u Moskova'ya gönderir. A. Bokeyhanov’un talimatıyla 2 Nisan 1918'de Semey'den Halel Gabbasov İ. Stalin ile telefon görüşmesi yaptı. Ancak bu görüşmeler sırasında Alaş Orda liderleri V.İ. Lenin ve İ. Stalin'in ısrarı üzerine, “Sovyet hükümetinin ülkedeki tüm özerk devlet yapılarının merkezi otoritesi olduğunu” kabul etmek zorunda kalırlar. Buna rağmen onlar Sovyet liderlerine, doğru bir şekilde çözüme ulaştığı durumda, Alaş özerkliğinin bağımsızlığını belli bir dereceye kadar sağlayacak olan bir dizi soru ve taleplerini yöneltmişlerdir. Onların içeriği: özerklik içinde Kazakistan topraklarının bütünlüğünün sağlanması; yasal ve yürütme yetkisinin Alaş Orda'ya devri; Kazaklar arasındaki uyuşmazlıkların halk tarafından seçilen ilçe ve bölge mahkemelerine taşınması; "Halk milislerini", yani özerklik Silahlı Kuvvetleri'nin örgütlenmesi; Alaş Orda'yı desteklediği ve Sovyet iktidarına karşı olumsuz fikirlere sahip sosyo – politik örgütlere katılımları nedeniyle ve başka da sebeplerden dolayı Alaş figürleri ile Kazak aydınlarının temsilcilerine karşı siyasi cezaların yasaklanması bağlamındaydı[[5]](#footnote-5). Alaş Orda'nın bu önerileri, RSFSC'nin ayrılmaz bir parçası olarak sınıf prensibine dayanan bir dizi halkın (Kazaklar, Tatarlar, Başkurtlar, Orta Asya halklarının) Sovyet özerkliğini kurma planını uygulamaya başlayan ülkenin liderliğinden herhangi bir destek bulamadı. Janşa ve Halel Dosmuhamedov'un Moskova'da Sovyet hükümeti liderliğiyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra Stalin ile doğrudan telefon görüşmelerinin sonuçları, merkezi Sovyet Hükümetinin ulusal birlik ve uyum ilkelerine dayanan Kazak devletine şiddetle karşı olduğunu, toplumun sınıf bölünmesine dayanan Sovyet özerkliği kurmaya çalışıtıklarını göstermiştir.

Sovyet liderliği, 1918 yılının Nisan-Mayıs aylarında, Kazakistan'ın Sovyet özerkliğini kurmak amacıyla Sovyet Kazakistan Kurucu Kongresi'nin toplanması için uygun koşulların oluştuğunu düşünüyordu. Bu zamana kadar, neredeyse tüm bölge topraklarında (Ural bölgesi hariç) Sovyet hükümeti kuruldu ve büyük ölçüde güçlendirildi, tek bir iktidar organı olan işçi ve köylü konseylerinin bölgesel ve ilçe kongreleri yerel olarak yapıldı; bazı köylerde, ilçe, kırsal ve köy konseyleri çalışmalarına başladı; Sovyetlere karşı silahlı direniş gösterenler tamamen ortadan kaldırıldı[[6]](#footnote-6). Doğudaki ilk Sovyet çok uluslu Cumhuriyet, Sovyetlerinin Türkistan V. Kongresi'nde (Taşkent, 20 Nisan-1 Mayıs 1918) ilan edilen Türkistan ÖSSC olmuştur[[7]](#footnote-7). Buraya modern Kazakistan'ın Güney ve Güneydoğu bölgeleri (eski Sırderya ve Yedisu) dahil olmuştu. Kazakistan'ın geri kalan bölgeleri olan Ural'daki Torgay bölgesinde, Akmola, Semipalatinsk bölgelerinde, Bokey Orda'sı ve Mangıstau'da Kazak Sovyet devletinin kurulması yolunda ciddi çalışmalar yapılmaktaydı. Bununla birlikte Kazakistan ve Orta Asya'daki bağımsız ulusal özerklik fikrine güvensizlik eğilimi de düzenlendi, Kazakistan ve Türkistan süreli yayınlarında konuyla ilgili «işçi mektupları» yayımlandı. Örneğin 16 Aralık 1917'de Akmola'daki binlerce Kazak işçileri adına V.İ. Lenin'e gönderdiği bir telgrafta, “Kırgız (Kazak anl.) aydınlarının büyük çoğunluğu zengin ve aristokratları destekledi ve Alaş Orda özerkliğini kurdu. Alaş Orda özerkliği Kırgız (Kazak anl.) işçilere gerekli değildir” diye belirtirken, 25 Nisan 1918'de Sovyetlerin Akmola bölge kongresi, RSFSC Ulusal İşler Halk Komiserliği'ne “Harbiyelilerin üzerinde anlaştığı ve Alaş Orda adını verdiği Kazak özerkliği” hakkında II. Tüm Kazak Kongresi'nin kararı "tamamen geçersiz ilan edilsin" şeklinde bir telgraf gönderdi. Türkistan ("Kokand") özerkliğinin yıkıldığı günlerde, "Kokand şehrinin işçileri adına" "Bizim Gazetemiz" (Taşkent Konseyi'nin bir organı) sayfalarında bir makale yayımlanmış olup orada, "Bizler, işçiler ve Müslüman işçiler, tüm özerk maceracıları kınıyor, Rusya Sosyalist Cumhuriyeti'ni tanıyoruz. Aynı zamanda işçi, asker, köylü ve çiftçiler olarak Müslüman milletvekillerinin konseylerine de itaat ediyoruz" denmektedir[[8]](#footnote-8). Sovyet iktidarının güçlenmesi ve Kazak Sovyet özerkliğinin kurulması için hazırlık sürecinde başta Kölbay Togıssov olmak üzere "Üç Cüz" partisinin liderleri, Alaş partisine karşı mücadeleyi güçlendirdi. 1918 yılının Nisan ayı başlarında K. Togıssov, Semipalatinsk Konseyi başkanı K. Şuğayev'e Alaş tarafından kurulan tüm örgütleri feshetmesi yönünde bir telgraf gönderdi. Aslında, Üç Cüzlülerin ulusal-devlet inşasına yönelik net bir yönü olmamıştır. Onlar, 1918'in başından itibaren Alaş özerkliğine karşı çıkarak, Kazakistan'ın kültürel ve ekonomik (Astrahan'dan Çin'e) konumunun, bölgenin çok uluslu yapısının, Kazak devletinin tek bir Kazak ulusu temelinde inşa edilemeyeceğine, diğer ulusların da buna “müdahale edeceğine” inanıyorlardı. Üç Cüzlüler, ulusal meselenin çözümünün devlet biçiminin bir "Türk-Tatar" topluluğu yaratılmasında olduğuna inanıyordu, başka bir deyişle, tek bir Türk Dili temelinde Rus Müslümanlarının yapay olarak birleşmesi fikrini öne sürdüler.

Ve 1918 baharının sonlarında, Bolşevikler Kazak Sovyet devletinin kurulması için hazırlık çalışmalarına başladıklarında, Üç Cüzlüler tereddüt etmeden Sovyet özerkliği fikrini kabul etti, Sovyet hükümetini destekledi ve Alaş Orda'ya karşı mücadelesini destekledi. Bu, merkezi Sovyet hükümetine fayda sağladı. A.T. Jangeldin, “Sovyet hükümeti’nin ona K. Togıssov ile temasa geçmesi gerektiğini belirtmiş ve “Eğer Üç Cüz partisi gerçekten Alaş Orda'ya karşı hareket ederse, bu durumda onları bizim tarafımıza çekmek gerekir” şeklinde talimat verdiğini söylemiştir[[9]](#footnote-9).

Kazakistan'ın Sovyet özerkliğinin oluşturulması konusunda çalışmalar sonrasında da devam etti. 12 Mayıs 1918'de düzenlenen RSFSC Ulusal İşler Halk Komiserliği'nin Kazak şubesinin en önemli görevi, Kazak Sovyet özerkliğinin kurulması için hazırlık yapmaktı. Kırgız (kazak) Bozkır bölgesinin olağanüstü Komiseri olarak atanan A. T. Jangeldin, tüm Kazakistan Sovyetlerin Kongresinin hazırlanmasından ve toplanmasından sorumluydu. 20 Mayıs 1918'de Sırderya, Yedisu ve Fergana bölge konseylerinin yürütme komitelerini ziyaret edip “Kırgız (Kazak) ilçeleri hangi hükümetin altında olmak istiyor? Türkistan özerkliği mi veya Sovyetler Yönetim Kurulu mu? Kırgız (Kazak) bölgesi halkı tek bir devlet yapısında birleşmek konusunda ne düşünüyor? Kazakların yaşadığı yerler nasıl birleştirilebilir? Kırgız (Kazak) yürütme komitelerinin bir kongresi toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz ve eğer öyle düşünüyorsanız, ne zaman ve nerede yapılmasını istersiniz?” şeklinde sorular sorarak sorunları tespit etmiştir. Sekiz gün sonra, 24 Mayıs 1918 tarihinde, A.T. Jangeldin, Sovyetler'in bölgesel Kongresi'nin yakında toplanacağı hakkında Semey ve Kazakistan'ın diğer bölgelerini telgrafla bilgilendirdi[[10]](#footnote-10). Öte yandan, Ulusal İşler Halk Komiserliği'nin Kazak şubesi ve Bozkır bölgesi olağanüstü Komiseri A. T. Jangeldin, tüm Kazakistan Sovyetler Kongresi'nin toplanması için yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tam olarak tamamlamak için gerekli zamana sahip değildi. 1918 yazında İç Savaşın patlak vermesi ve askeri müdahalenin başlamasıyla birlikte, Kazak Sovyet özerkliğini kurma çalışmaları yavaşladı.

**Kazak Devrim Komitesi'nin kuruluşu ve faaliyeti**

1919'un başından itibaren Kızıl Ordu'nun zaferi sırasında Kazakistan Beyaz Muhafızlardan temizlenmeye başladı. Ural bölgesinin önemli bir kısmı ile Turgay bölgesinin tamamı kurtarıldı. Kurtarılan bölgelerde Sovyet iktidarı yeniden gücüne kavuşturuldu ve bölgesel, ilçe ve yerel düzeylerde devrimci komiteler oluşturulmaya başlandı. İç savaşın hala devam ettiği bir ortamda, kurtarılan topraklarda seçimleri organize etmek ve konseylerin normal çalışması mümkün değildi; Acil sorunları hızlı ve kapsamlı bir şekilde çözecek olağanüstü hal yetkililerinin, devrimci komitelerin oluşturulmasını yaşamın kendisi gerektiriyordu[[11]](#footnote-11). Seçimler için gerekli koşulların sağlandığı bazı bölgelerde toplantılar düzenlendi. Devrimci komiteler örgütlemek ve kırsal, köy ve ilçe meclislerinin seçimlerini yapmak için bölge ve ilçe merkezlerinden yerel alanlara özel eğitimli eğitmenler gönderildi. 15 Şubat 1919'da, Ural Bölgesel Devrim Komitesi Ulusal İşler Dairesi Kazak köylerine bu türden 30 eğitmeni gönderdi. 3-4 Şubat 1919'da, Aktöbe İlçe Meclisi Yürütme Komitesi köylerde ve mezralarda seçimlerin yapılmasından sorumlu yetkililerin listesini onayladı. A. Aytiyev, Ural bölgesinin köy ve mezralarında Sovyet iktidarının yeniden kurulması çalışmalarında önemli bir rol oynadı. Onun liderliğinde, Şubat 1919'da, Karoba bölgesinde ve diğer birçok bölgelerde yerel meclis seçimleri yapıldı. Bir tek Jımpiytı bölgesinde, 1919 Şubat-Mart aylarında 15 bölgesel ve 169 köy konseyi kuruldu[[12]](#footnote-12).

Beyaz Muhafızlardan kurtarılan Kazakistan'ın diğer bölgelerinde de benzer çalışmalar yapılmaktaydı. 1919 yazına gelindiğinde, "kızıllar" Kazakistan'daki İç Savaş cephelerinde önemli başarılar elde etti. Orta ve Kuzeydoğu Kazakistan'ın geniş bölgelerini "beyazlardan" temizleme süreci başladı. Kazakistan topraklarının Beyaz Muhafızlardan kurtarılması ve Sovyet iktidar organları yeniden kurulması ile ulusal-devlet inşası sorunları yeniden gündeme geldi. Alaş Orda hükümeti bu sorunu yukarıda belirtildiği gibi II. Tüm Kazakistan Kongresi kararlarına uygun olarak çözmeye çalışırken, merkezi Sovyet hükümeti hala Kazak özerkliğini sınıf ilkelerine dayalı bir Sovyet cumhuriyeti şeklinde organize etmekten yanaydı. Bu amacı gerçekleştirmek için, 10 Temmuz 1919'da RSFSC Halk Komiserleri Konseyi’nin (HKK) kararnamesiyle V.İ. Lenin tarafından imzalanan Kırgız (Kazak) Bölgesi’ni yönetmek için devrimci bir komite (KazDevKom) oluşturuldu. Ulusal İşler Halk Komiserliği Kazak şubesi özerklik ilanı için yoğun hazırlıklar yapmasına rağmen, iç savaştaki zor durum ve cephelerde yaşanan yeni zorluklar nedeniyle planlanan kongre toplanamadı. Mayıs 1919'da, Bozkır Olağanüstü Komiseri Alibi Jangeldin, Kazak Sovyet özerkliğinin kurulması konusunda ilk olarak Ulusal İşler Komiseri İ.V. Stalin, Halk Komiserleri Konseyi Başkanı V.I. Lenin ve ardından tekrar İ.V.Stalin tarafından kabul edildi ve mevcut durumun sorunları ve bunları çözmenin yolları konusunda istişare etti. Ertesi gün, Stalin'in önderliğinde Ulusal İşler Halk Komiserliği’nin toplantısı yapıldı. Aynı toplantıda, bölgeyi yönetecek bir askeri devrimci Komite kurulması ve onun kurallarını oluşturma kararı verildi. Kurulacak Kazak Devrim Komitesi'nin çeşitli yönlerini incelemek için Mayıs-Haziran aylarında bir dizi komisyon çalıştı. Kazak şubesinin doğrudan katılımıyla Kazak Devrim Komitesi'nin Kuralları geliştirildi. Proje 25 Haziran 1919'da Milli İşler, İçişleri, Kara ve Dışişleri Halk Komiserliği’nin, Tüm Rusya Genelkurmay Başkanlığı ve Türkistan Cumhuriyeti temsilcilerinden oluşan bakanlıklar arası komisyonu Kazak heyetinin (Alibi Jangeldin, Muhamediyar Tunğaşin, Kusayin Bekentayev, Baykadam Karaldin) katılımıyla değerlendirildi. Kazak Topraklarını Yöneten Devrim Komitesi hakkındaki geçici hüküm, V.İ. Lenin başkanlığında 10 Temmuz 1919 tarihli RSFSC Halk Komiserleri Konseyi’nin kararı ile onaylandı ve aynı gün V.İ. Lenin Kazak Devrim Komitesi’nin kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Bu belge, Kazakistan Cumhuriyeti'nin örgütlenmesinin ilk adımı olan, bölgede yerel yönetim ve Sovyet özerkliğinin kurulmasının başlangıcıydı. Kazak Devrim Komitesi'nin ilk üyeleri arasında S. Pestovskiy (başkan), A. Baytursınov, V. Lukaşev, A. Jangeldin, M. Tunganşin, S. Mendeşev, B. Karatayev vardı. Farklı zamanlarda Kazak Devrim Komitesi'ne, A.Aytiev, S.Argınşiyev, A.Avdeyev, A.Alibekov, B.Karaldin ve diğerleri üye oldu[[13]](#footnote-13).

Kazak Devrim Komitesi'nin bölgenin en yüksek askeri ve sivil idaresi olarak kurulduğu söyleniyor. Kararname, karşı devrime ve müdahaleye karşı mücadele, bölgede devlet, ekonomik ve kültürel kalkınma için koşulların oluşturulması, Kazakistan'da Kurucu Sovyetler Kongresi'nin hazırlanması gibi amaç ve hedefleri belirlemiştir. Devrim Komitesi, Astrahan vilayetini ve Ural, Turgay, Akmola ve Semipalatinsk bölgelerindeki Kazak topraklarını yönetti. İç Savaş sona erer ermez, Alaş parti liderleri ve ulusun aydınlar, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak yürütülen ulusal-bölgesel sınırlarının belirlenme çalışmalarına aktif olarak katıldılar. Kazak halkının tarihi topraklarının kendi ellerinde kalması için çaba sarf etti. Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak Kazak özerkliği kurma yolunda, üyeleri içinde Alaş ve Bolşeviklerin figürleri olan Kazak Devrim Komitesi çalıştı. Sovyetlerin ve Bolşevik Parti'nin lideri V.İ. Lenin'in kararnamesiyle kurulan Kazak Devrim Komitesi, 10 Temmuz 1919'dan 10 Ekim 1920'ye kadar 15 ay boyunca görev yaptı ve Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek amacını ilk hedefleri olarak belirlemiştir. Çünkü, Kazak topraklarının Güney bölgelerinin Türkistan özerkliğinin bir parçası olarak kalması, Kuzey bölgelerinin Başkurt-Kazak özerkliğinin bir parçası olması ve Kuzeydoğu bölgesinin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olması tehlikesi vardı. Bu nedenle Kazak Devrim Komitesi üyelerinden milliyetçiler, Çarlık hükümetinin ikiye böldüğü Kazak topraklarını birleştirmek için Kazakistan Sovyetleri Kurucu Kongresi'ni yapmaya karar verdiler. Kurultaya hazırlanırken, gelecekteki Kazak Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleme Komisyonu Ahmet Baytursınov'un gözetiminde çok büyük işlere imza attı. İmparatorluğun hırslı Bolşevik liderleri, Kazak topraklarını birleştirmek isteyen milliyetçi aydınların faaliyetlerini engelledi. Tarihsel adalet adına, bu davada Sovyet hükümeti Başkanı V.İ. Lenin’in Kazak halkının temsilcilerini desteklediği gerçeği vardır. A.Baytursınov ile birlikte Alimhan Ermekov, Alihan Bokeyhanov, Seyitkali Mendeşev, Smağul Saduakasov, Saken Seyfullin, Alibi Jankeldin, Halel Gabbasov ve diğerleri, Kazak topraklarının tek bir özerklikte birleştirilmesi çalışmalarında yer almış, katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, bu çalışmalar aynı zamanda siyasi sınıf çatışmaları ve çelişkiler koşullarında yürüdü[[14]](#footnote-14).

Türk Komisyonu temsilcisi Safarov, ilk gün yapılan ön toplantıda şunları söyledi: “Türkistan'ın Kazak bölgelerinde Sovyet iktidarı henüz kurulmamıştır. Kendi başına bu yönde çalışabilecek bir güç de yoktur. Bu nedenle, temel yapıyı güçlendirmemiz gerekiyor ve ancak o zaman yavaş yavaş çalışmaya başlayabiliriz”. Yani, Kazak özerkliğini kurmak ve topraklarını belirlemek için henüz çok erkendir dedi. Bu görüş Rusya, Altay, Astrahan ve Sibirya temsilcileri tarafından da destek görmüştür.

Hatta, Kazak Devrim Komitesi'nin başkanı Pestkovskiy, “Kazakistan’da diğer yerlerdeki gibi ulusal özerklik kurulamaz. Yalnızca bölgesel ilkeye bağlılık mantıklıdır” der. Yani, bu devletin bir ulusal devlet ilan edilmesine karşıydı. Safarov, “Orenburg'da oturarak Yedisu ve Sırderya'yı yöneteceğini iddia etmek sadece zorbalık değil, aynı zamanda provokasyondur. Böyle bir politika, ulusal bir ütopyadır” dedi. İşte, 9-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen tartışmalar böyle ortamlarda gerçekleşmiştir[[15]](#footnote-15).

Davanın sonunda V.İ. Lenin ile bir iki kez görüşen ve Alaş Orda hükümeti devrildiğinde Kazak özerkliği konusunda anlaşmaya varan Ahmet Baytursınov, “Bu meseleyi baştan konuşmak zorundayız. Kazak bölgesi kendi kendini yönetmiyorsa, o zaman bir cumhuriyet kurma meselesi olgunlaşmamış demektir. Sonuçta, onun için uygun koşullar yaratılmadı demektir. O zaman boş konuşmalar bırakılmalıdır. Bu nedenle, her şeyden önce, Cumhuriyetin kurulması için bir ihtiyaç olup olmadığına karar vermek gerekir. Sadece bu sorun olumlu bir şekilde çözülürse, o zaman bu cumhuriyete liderlik edebilecek güçler oluşturmaya başlamak gerekir. Ve böyle bir güç de vardır” der.

Ancak bundan sonra Komisyon Başkanı Kamenskiy, V.İ. Lenin'in özerkliğin zorunlu olarak oluşturulması gerektiği şeklindeki talimatlarına dayanarak, “Kazak Cumhuriyeti'nin kuruluşu, çözülmüş bir sorundur. Sonuç hazırlanmalı ve ilgili kurumlar, iktidarı Cumhuriyet yönetimine devretmenin yollarını düşünmelidir” diye duyurur[[16]](#footnote-16).

**Alaş aktivistlerinin Kazak özerkliği için Bolşeviklerle mücadelesi**

Ana tartışma, "Kazak özerkliğine hangi topraklar dahildir?" sorusu söz konusu olduğunda, çok tırmandığı bilinmektedir. Ancak Alaş aydınları hedeflerine ulaştı. Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursınov, Alimjan Ermekov, Kazak devletine olan tarihi görevlerini başarıyla yerine getirdiler.O dönemde sadece 29 yaşında olan Alimhan Ermekov, Alihan ve Ahmet'den ilham alarak Kazak topraklarının sınırları hakkında bir rapor hazırlayarak konuşma yapmıştır.Raporunda Astrahan, Ural, Turgay, Akmola, Semey, Sırderya, Zakaspiy, Samarkand, Fergana bölgeleri ile vilayetlerini kapsayan toplam 3.467.922 kilometrekarelik alanın Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına dahil olmasını talep etti. Bu arazinin %81'i 5,5 milyonluk bir nüfusa sahip Kazaklar tarafından kullanılmaktaydı. Bu, o bölgelerdeki nüfusun %54'üydü. Aynı toplantıda oturanlar, tam olarak olmasa da, Ermekov'un söylediklerine katıldıklarını dile getirdiler. Ama buna zafer demek için henüz çok erkendi. Sonuçta, bir sonraki adım, özerklik bölgesi ve nüfusuna ilişkin önerileri V.İ. Lenin'in önünde savunulmak gerekmesi idi[[17]](#footnote-17).

Alimhan Yermekov, 12 Ağustos'ta Lenin'in başkanlık ettiği bir toplantıda bir konuşma yaptı. Kalbinde Kazakların kaderinin çözüleceği zaman olduğunu hissettiği için, duruma ilişkin yüksek bilgisi ve belâgatı sayesinde güzel fikirleriyle Lenin'i ikna edebilmiştir. Yüz yüze bir görüşmeden sonra bile, Atırau bölgesini sonsuza dek Alaş halkına geri alabilmiştir.

Doğru, Sibirya Devrim Komitesi 1922 yılına kadar Kuzey bölgelerini Kazakistan'a eklememeye çalışmıştır. Ama sonunda, ikna olmuştur. Böylece Alaş aydınları ilk kez resmen Alaş halkının sınırlarını güvence altına aldı. Bu onların halkı için gerçekleştirdikleri büyük bir başarıydı.

Tanınmış bir bilim adamı ve Alaş fikirleriyle ilgilenen Tursın Jurtbay, bu çatışmayla ilgili olarak, “Kazakistan'ın sınırlarını belirlerken bölgenin etnik, ekonomik ve kültürel özelliklerine özel olarak önem verilmelidir. Kazakların hâlâ göçebe yaşam tarzını ve hayvancılığı ana meslek olarak sürdürdüklerini hesaba katarsak, bu alanların kendi aralarında yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Kazak Özerk Cumhuriyeti'nin kurulması ancak kuzey ve güney bölgeler arasındaki sınır bütünlüğü korunması koşuluyla mümkün ve gerçek bir yaşam karakteri kazanır. Özerklik, bu sorunun tersine çözülmesi durumunda varoluş kaynağını kaybeder. Aynı zamanda, kültürel, ekonomik ve karma bölgesel merkezler talep edilen toprakların bir parçası olarak kalırlar. Bu merkezler olmazsa güney bölgeleri ekonomik ve kültürel kıtlıktan muzdarip olacak ve yaşayan ölüler haline gelecektir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, Kazak özerkliğinin sınırlarının belirlenen sınırlara göre onaylanması gerekmektedir. Orenburg şehri geçici bir merkez olarak düşünülmelidir” diye belirtmiştir.

Yermekov dedikleri doğruydu. Sibirya Devrim Komitesi'nin dediklerini uygulanmış olsaydı, bugünkü Kazakistan'ın beş bölgesi: Doğu Kazakistan, Semey, Akmola, Kızıljar, Kökşetau Rusya'da topraklarında kalmak zorunda kalacaktı. Eğer Astrahan heyetinin sözlerine inanırsak, o zaman bugünkü Ural, Atırau ve Mangıstau bölgeleri Rusya'nın bir parçası olmalıydı. Turar Rıskulov'un talebi kabul edilseydi ve Türkistan devleti kurulursa, bugünkü Almatı, Cambıl, Güney Kazakistan ve Kızılorda bölgeleri Türkistan devletinin, yani modern Özbekistan'ın bir parçası olarak kalacaktı. Bu konuyu gündeme getirmek, yasallaştırmak, Kazak topraklarının her ayrıntısına kadar tanımlamak, sakinlerini ve geçim kaynaklarını belirlemek Alihan Bökeyhanov'un meclisinin ve Alimhan Ermekov'un sorumluluğundaydı. Onlar güveni haklı çıkardılar” diye, Kazak özerkliği mücadelesini bu şekilde ortaya koyar[[18]](#footnote-18).

Kırgız (Kazak) özerkliğinin kurulması, yönetimi ve sınırlarının çizilmesi ile ilgili toplantı 9-10 Ağustos 1920'de başlar. Kırgız (Kazak) Devrim Komitesi'nden S. Pestkovskiy, A. Jangeldin, A. Kulakov, A. Mırzağaliyev, A. Alibekov, P. Petrovskiy vb., RSFSC Ulusal İşler Halk Komiserliği Başkan Yardımcısı M. Sultanğaliyev, Türk Komisyonu'ndan G.Safarov, vb., Sibirya Devrim Komitesi’nden Omsk, Astrahan, Çelyabinsk Başkanlarıyla yapılan büyük bir toplantı kesin çözüm olmadı. Ancak Alimjan Ermekov, Kazakistan'ın Astrahan, Ural, Turgay, Akmola, Semey, Sırderya, Zakaspiy (Mangışlak) Semerkand, Fergana bölgelerine ait topraklarında Kazakların hakim olduğu, yani 5.5 milyon Kazak nüfusunun yaşadığı 3467922 kilometrekarelik arazinin Kazakistan Cumhuriyeti'ne verilmesi gerektiğini kanıtlar. 12-14 Ağustos tarihlerindeki toplantı da herhangi bir sonuç vermez. Sonunda, çözüm yolu bulamayan iki taraf meseleyi 17 Ağustos'ta V.İ. Lenin'in de katıldığı Tüm Birlik Yürütme

Komitesi (TBYK) ve Halk Komiserleri Konseyi'nin (HKK) ortak toplantısında tartışmaya karar verirler.

Alimhan Yermekov, Kazak devletinin kaderini belirleyen ve sınırlarını belirleyen bu toplantıda açılış konuşması yaptı. O kendi anılarında, “Hazar Denizi'nin Kuzey kıyısından 70-80 km uzunluğundaki Narın kumlarına kadar uzanan, ekonomik açıdan uygun olan körfezleri, Rus toprak ağalarına ve devlerine verilmiştir, bir başka deyişle P. Stolıpin'in Devlet Duması’nda “Kazak topraklarının geliştirilmesi” diye yaptığı konuşmadan sonra “Milyonluk fon” olarak adlandırılan bu bölgeleri ve İrtiş Nehri'nin Kazak topraklarından akan kısmının iki yakasını, on kilometreden sıra halinde keserek, Sibirya'lı Rus Kazaklarına ilhak edilen toprakları gelecekteki Kazak Cumhuriyeti'ne dahil edilmesi gerektiğini ben söyledim” der[[19]](#footnote-19).

Bu konuyu söylemek kolay olsa da, aslında A. Ermekov'un ağzından bu talep bildirildiği sırada V.İ. Lenin'in önünde hararetli bir tartışma başladı. Bolşevik liderler Ş.Eliyava, N. Bruhanov, N. Krestinskiy konuşmalarıyla itirazlarını dile getirirken, Kazakları yönetmeye alışmış Astrahan ve Sibirya liderleri Alimhan'a saldırıda bulundular. A. Ermekov ise V.İ. Lenin'e, “Ayrı bir cumhuriyet olmamıza rağmen federasyondan ayrılmıyoruz, merkeze biz de yardım edeceğiz” diye kendine müttefik bulmuştu. Sonunda çaresiz kalan V.İ. Lenin, “Toprağın yerel bölgelerde en büyük nüfusa sahip olanlara verilmesi gerektiğini” söyleyerek Alimhan'ı desteklemiştir. Buna ek olarak, Kazak topraklarının bütünlüğünü talep eden mektuplar Kazak topraklarının her yerinden Kremlin'e yollanmaktaydı. Bu kararın ardından, Kazak özerkliği hakkındaki kararnamenin hazırlanması, onun şartları ve koşullarını içeren belgeler inanılmaz bir hızla hazırlandı[[20]](#footnote-20).

Görüşmede, Alihan Bökeyhanov’ın, Alimjan Ermekov’un, "Lenin'in talimatını öne sürerek, Lenin'in talimatına uyacak mısınız?" diyen Ahmet Baytursınov'un sert ve yüksek sesle konuşmasının bir sonucu olarak Kazak özerkliğinin kurulması sorunu çözüme kavuşmuştur. Bu artık tartışılmazdır. Artık belirlenmiş bu bölgenin kesin sınırlarını netleştirmeye karar verdiler. Kazak özerkliğinin kurulması ve topraklarının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştığını hisseden V.İ. Lenin, 12, 14, 17 ve 19 Ağustos'ta düzenlenen komisyonun toplantılarına başkanlık etti.

24 Ağustos'ta Lenin şunları söyledi: “Kararname hazır. Alimhan Ermekov'un yeniden rapor vermesi iyi olur. Buna dayanarak yasallaştırmak gerekiyor” diye karar çıkartır. Alimhan Ermekov, bu kararın başarısını kendi anılarında şöyle anlatıyor: “Mutluydum ve başarımdan memnundum. O zamanlar sadece 29 yaşındaydım. Bu heyet elimi sıkarak tebrik ediyorlardı. Baktığımda Bökeyhanov yanımızda yoktu. Hepimiz koridora çıktık. Kazak heyeti yaklaşık on beş kişiden oluşuyordu. Hepimiz Alihan Bökeyhanov’u bekledik. A. Bökeyhanov, Lenin ile sohbet edip görüşmekteydi. On beş yirmi dakika sonra o da çıktı. Alikhan, Lenin'den sabitlenmiş sınırın hızlı bir şekilde imzalanmasını istemiş ve Lenin de bunu yapacağına söz vermiş”. Böylelikle, genel kurul tarafından onaylanan ve Kazak özerklik bölgesi olarak kabul edilen toprakları onaylayan emir 26 Ağustos 1920'de basında yayınlandı. İşte, o zamandan beri, bugünkü Kazakistan toprakları oluşturulmuştur[[21]](#footnote-21).

Alimhan Yermekov'un Ağustos 1920'de Moskova'da yaptığı "Kazak ÖSSC'nin Genel Durumu ve Sınır Meseleleri" raporu, böylelikle bir iki yıl süren mücadele sırasında hazırlanmış ve Alaş aydınlarının temel duruşunu netleştirmiştir. Alaş aracılığıyla bu talep "ülkem" diyen tüm Kazak vatandaşlarına yayıldı ve hatta Sovyetler Birliği'nin kurulmasından ve Kazak aydınlarının zülme uğrayıp bastırılmasından sonra bile halkın en önemli amacı ve değeri olarak kaldı.

Kazak ÖSSC'nin oluşum tarihi hakkında ünlü bilim adamı ve tarihçi olan Talas Omarbekov, “Her şeyden önce, Bolşevikler arasında olmalarına rağmen “milletim, ülkem, toprağım” diye mücadele eden Alaş liderlerine, kendi vatandaşlarımıza teşekkür etmeliyiz. Orenburg eyaleti ilk kararnameye dahil edilmedi. Şimdi pek çoğu, o sırada Ahmet Baytursınov'un Lenin için yazdığı bir mektubu olduğunu bilmiyor. Mektup Elbası arşivinde bulunmaktadır. Mektupta Ahmet Lenin'den Orenburg'u Kazak özerkliğine devretmesini istemiştir. Çünkü, o bölgede çok sayıda Kazak nüfusu vardı. Bu teklif nedeniyle A.Baytursınov’un mektubunu henüz yayınlayamadık. Sonuçta, ülkeler arasında bir anlaşmazlık meydana gelebilir. Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra bile, bazı Rus tarihçiler, "Sizin Baytursınov'larınız Kuzey Kazakistan topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermeyi teklif etmişti" ifadesini kulanıp sorun çıkartacak kadar ileri gitmişlerdir. Aslında A.Baytursınov, "Bize Orenburg'u ver" demiş ve karşılığında Petropavlovsk yakınlarındaki bazı toprakları almasını istemiştir. Bu, Ahmet Baytursınov'un kişisel görüşü değil, o zamanın Alaş liderlerinin genel görüşüydü. Eğer Orenburg Kazak devletine verilseydi, o bölgedeki Türkçe kökenli ülkelerle yakın bağları olurdu. Ortada sınır olmazdı. Türk kökenli ülkeler (Başkurt, Tatar vb.) arasındaki ilişkiler güçlenir, ağırlıklarını koyabileceklerdi. Ahmet'in bu mektubunun etkisi midir ya da Alaş'ın diğer aydınlarının görüşlerinden etkilendikleri için mi, bilinmez, bir aydan kısa bir süre içinde, aynı 1920 yılının Eylül ayında Kazak özerkliği ve toprak sınırları Orenburg'u içerecek şekilde değiştirildi. Hatta Orenburg, Kazak özerkliğinin başkenti olarak kuruldu. Ancak, 1925'te Bolşevik yetkililerin, Kazak özerkliği ile Volga boyundaki diğer Türk halkları arasında artan dayanışmayı görerek ve bunun gelecekte çok tehlikeli olduğunu fark ederek Orenburg'u tekrar Rusya'ya kattığı bilinmektedir. Genel olarak, Kazak aydınları Kazak özerkliğinin yaratılmasında, bölgesel topraklarının belirlenmesinde özel bir yere sahiptir. Başka konularda aynı fikirde olmasalar da, söz konusu vatan toprağı olduğunda aynı yaklaşımı sergilemekteydiler. Bu uyumlu birlik sayesinde Kazakların yaşadığı tüm topraklar Kazak ülkesinin bileşimine dahil edilmiştir” diye, Kazak toprakları için verilen mücadelenin bazı sırlarını açıklamıştır[[22]](#footnote-22).

Bilim adamı, tarihçi Talas Omarbekov, Kazak özerkliğinin oluşmasında Bolşevik görüşleri hakkında, “Bolşevik liderlik, yerel sahada özerklik kurma konusunda farklı bir görüşe sahipti. 1918 yılında Stalin'in “Tatar-Başkurt Cumhuriyeti Kurucu Kongresi'nin toplanmasına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada” şöyle der: “ İki tür özerklik vardır. Birinci tip saf milliyetçi özerkliktir. Bu özerklik, milliyetçilik temelinde, sınır ötesi olarak yaratılmış bir özerkliktir. Bu özerk gruplar, bu "ulusal konseyler" hepsi aynı şeyi istiyordu: merkezi hükümetin işlerine karışmaması veya onları kontrol etmemesi için özerklik kazanmak. Onlar, “Bize özerklik verin, o zaman biz merkezi Sovyet otoritesini tanıyacağız, ancak yerel konseyleri tanımayacağız, onlar bizim işlerimize karışmamalılar, bizler dilediğimiz gibi, bildiğimiz gibi, örgütleneceğiz, biz kendi milletimizin işçilerini ve köylülerini kendi takdirimize göre idare edeceğiz” diyorlar. İşte bu, temelde burjuva özerkliğidir. Bu tür bir özerkliği hiç onaylamıyoruz. Biz, farklı bir özerklik türünü sunuyoruz, çoğu bir veya birkaç ulus olan bölgelerin özerkliğini öneriyoruz. Hiçbir ulusal curia olmayacak, ulusal sınırlar olmayacak. Bu, belirli bir bölgedeki insanların ulusal özelliklerine göre değil, sınıfsal özelliklerine göre bölünmesi gerektiği anlamına gelir”.

Ve şimdi Kazakistan özerklik kazandıktan sonraki Stalin'in bu konudaki tutumunun ne olduğuna değinelim. Bunu, 10 Ekim 1920'de “Pravda” gazetesinde yayınlanan Stalin'in “Sovyet Hükümetinin Rusya'daki Ulusal Politikası” adlı hacimli makalesini okuduğunuzda çok daha iyi anlayabilirsiniz.

“Elbette, Rusya'nın çevre bölgeleri ve bunlarda yaşayan uluslar ve aşiretler, diğer halklar gibi Rusya'dan ayrılma hakkına sahiptir, ancak biz burada ulusların tartışılmaz hakları hakkında değil, hem Merkez hem de çevre halklarının çıkarları hakkında konuşuyoruz. Ve şimdi halk kitlelerinin ilgisi, devrimin modern aşamasında, çevre bölgelerin bölünmesi talebinin karşı devrimci bir talep olduğunu göstermektedir”.

Bu söylenenlerden, Bolşevik liderliğin, diğer halkların Rusya'dan ayrılma hakkını zorla kabul ederken, ancak bağımsız bir ulus devlet olarak ayrılmalarına karşı gelmekle kalmayıp, yeni durumda onu bir "karşı devrimci" olarak kabul ettiği görülmektedir” diye değerlendirmektedir[[23]](#footnote-23).

Ünlü Alaş tarihçisi Mambet Koygeldiyev, Alaş aydınlarına yönelik zulmü jeopolitik durumla ilişkilendirir. “İlk olarak, aslında Alaş aydınlarının zulmünün, hapsedilmesinin, vurulmasının ve asılmasının arkasında jeopolitik bir durum vardır. Eğer Kazakistan bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde durursa ve Türkistan muhtarlığı güçlenirse imparatorluk büyük bir bölüğünü kaybedeceğinden korkuyordu. İmparatorluk çıkarları zayıflayacaktı. Bu durumu onlar çok iyi biliyorlardı. İkincisi, 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Sovyet hükümeti, o zamana kadar sömürgeleştirilen Kazak halkı için özyönetim olasılığını gündemden kaldıracağını ve yerine Sovyet tarzı, yani sadece sınıfa dayalı yönetim sistemini getireceğini açıkladı. Başka bir deyişle, onlar Alaş aydınlarına, “Siz millet meselesini gündeme getirmeyin. Ulusal sorunlara gerek yok. Sınıf meselesi öne çıkmalıdır. Size vereceğimiz şey, ulusal olarak değil, sınıf temelli bir devlettir” dediler. Bu ne anlama geliyor? Bu, Bolşevikleri Alaş aydınlarından üstün görmekti. Ahmet Baytursınov mektubunda, “Bizi boş sözlerle kandırmaya gerek yok. Gerçekler söylenmeli! Bizim ulusal devlete ihtiyacımız vardır! ” diye açıkça belirtmiştir. Ama Bolşevizm kendi amacına ulaştı” diye, Kazak halkının özerkliği için Alaş aydınlarının Bolşeviklerle mücadelesini bu şekilde değerlendiriyor[[24]](#footnote-24).

**Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin (Kazak ÖSSC) İlan Edilmesi**

4-12 Ekim 1920, Kazakistan Sovyetlerinin Kurucu Kongresi Orenburg'da gerçekleşir.Bu kongreye Kazakistan'ın tüm bölgelerinden 273 delege ve Altay eyaletinin Kazaklarından 6 temsilci katıldı.26 Ağustos 1920'de Kongre delegeleri, V.İ. Lenin ve M.İ. Kalinin tarafından imzalanan kararnameyi onayladı. Kararnameye göre RSFSC bünyesindeki Kırgız (Kazak) Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulduğu açıklandı. Aynı zamanda Orenburg şehri Sovyet Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi'nin merkezi olarak onaylandı. Aslında, Kazak ÖSSC'nin kuruluşuna hazırlık sırasında ve varlığının ilk yıllarında Orenburg şehri, Kazakistan'ın idari ve siyasi merkezinin gereksinimlerini karşılamıştır[[25]](#footnote-25).

12 Ekim 1920 tarihinde Sovyet Kurucu Kongresi'nin son toplantısında, Kazak ÖSSC'i Merkez Yürütme Komitesine (Kaz. MYK) 76 üye ve 25 aday seçilir. Kazak ÖSSC Başkanlık Divanı’na üye olarak S. Mendeşov (Başkan), V.A. Radus-Zenkoviç, A. Jangeldin, İ. A. Akulov, S. Seyfullin, İ. F. Kiselev, B. Almanov, A. Dosov, G. A. Korostelev, P.P. Stuppeler seçilir. Kazak Merkez Yürütme Kurulu, 14 kişilik Halk Komiserleri Konseyi olan Cumhuriyet Hükümeti'nin oluşumunu onayladı ve ona Cumhuriyetin tüm yürütme gücünü verdi. Kazak ÖSSC'i Halk Komiserleri Konseyi Başkanlığına V.A. Radus-Zenkovic atandı[[26]](#footnote-26).

Kazak ÖSSC'nin ilanı, Kazak Sovyet devletinin toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda en önemli olaylardan biriydi. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca Kazak toprakları olarak kabul edilen Sırderya ve Yedisu bölgeleri, 1920 yılında kurulan Kazak ÖSSC'nin bir parçası değil, Türkistan'ın bir parçası olarak kalmıştır. Bu nedenle Sırderya ve Yedisu bölgelerinin Kazak ÖSSC 'ne dahil edilmesi o dönemdeki en büyük sorunlardan biriydi. Aynı zamanda, Batı Sibirya'nın bir parçası olan Akmola ve Semipalatinsk bölgelerinin Kazak ÖSSC 'ne dahil edilmesi de zordu ve Kazakların bir kısmı hala Khorezm ve Buhara cumhuriyetlerinde yaşamaktaydı[[27]](#footnote-27).

1920 sonbaharında, Kazak ÖSSC'nin arazi alanı 1.871.239 kare verst, nüfusu 5.046.000 kişiydi ve bunların % 46.6'sı Kazaklardı. Kazak ÖSSC'nin içinde 31 şehir ve 14 kentsel tip ilçeleri vardı, toplam yerleşim sayısı 10.000'den fazlaydı ve bunların 1.000'den fazlası her biri ortalama 3-15 çiftlik içeren idari köylerdi. Nüfus yoğunluğu kilometrekare başına sadece 2,5 kişiydi[[28]](#footnote-28).

Kazak ÖSSC'nin içine Semey, Akmola, Turgay, Ural bölgelerini ve Hazar kıyısındaki Krasnovodsk bölgesinin dördüncü ve beşinci Aday volostunu, Hazar denizi kıyısındaki Astrakhan eyaletinin Sinemorye volostunu, Bokey Orda ile birinci ve ikinci Primorsky'nin Kazak yerleşim yerleri dahil edildi. Kazak ÖSSC'i Orenburg eyaletini de içeriyordu. Bunun yanı sıra, Semey bölgesi Pavlodar, Ust-Kamenogorsk, Zaysan, Semey, Karkaralinsk ilçelerini; Akmola bölgesi Atbasar, Akmola, Petropavl, Kokşetau bölgeleri ve Omsk bölgesinin bir kısmını; Turgai bölgesi Kostanay, Irğiz, Torgay, Aktöbe ilçelerini; Ural bölgesi İlbişin, Ural, Guryev ve Temir ilçelerini içerir[[29]](#footnote-29).

Akmola ve Semey bölgelerinin toprakları Kazak ÖSSC'ne kolayca dahil edilmedi. Kurucu Sovyetler Kongresi bu konuyu değerlendirdi ve Kazak ÖSSC Halk Komiserleri Konseyinde bu alanların yönetiminin derhal başlatılmasının bu bölgelerin ekonomik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündü. Bu nedenle yönetimi 1921'in başına kadar Sibirya Devrim Komitesi'ne bırakıldı[[30]](#footnote-30).

Kazakistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması Kazak halkının geleceği açısından oldukça önemliydi. Bu nedenle, bu tür sorunları çözmede A. Baytursınov, A. Ermekov, B. Karaldin ve diğer Alaş aydınları ile Sovyet hükümetinin politikasının destekçileri S. Mendeşov, S. Seyfullin, A. Jangeldin ve diğerleri, ulusun çıkarları uğruna ideolojik ve siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak halkın geleceği için çalıştılar. Kazak ÖSSC'nin devlet sınırını belirlemek için Kazak Devrim Komitesi yanından bir komisyon kuruldu. A. Baytursınov başkanlığındaki komisyon, bu zor görevlerin uygulanmasında önemli bir rol oynadı.

Komisyon önüne aşağıdaki gibi görevler sunuldu: bölgenin ekonomik, politik ve etnografik özellikleri nedeniyle Kazakistan Cumhuriyeti'ne eklenecek eski topraklarını belirlemek; Buna göre, cumhuriyetin sınırlarını kanıtlamak ve tanımlamak, Halk Komiserleri Konseyi ve Tüm Kazakistan Sovyetler Kongresi'ne teklifler hazırlamak; лomşu iller ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki sınır ve topraklarla ilgili anlaşmazlıklar hakkında sonuçlar çıkarmak; doğrudan çözümünün yanı sıra, cumhuriyetin idari bölümü projesini hazırlamak.

Böylelikle, sıkı bir çalışmanın ardından, 1921 yılında Semey bölgesinin Akmola ve Omsk mahalleleri dışındaki toprakları Sibirya Devrim Komitesi'nden alınarak Kazak ÖSSC'ne dahil edildi. Ayrıca Kazakistan Merkez Yürütme Kurulu Kararnamesi'ne göre Ural ve İrtiş bölgelerinde Kazaklardan alınan 10 km'lik arazi Kazaklara iade edildi.

Bununla birlikte, bu tür eylemler bireysel Rus vatandaşları tarafından hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Örneğin, Haziran 1921'de, Kazakların haklarını korudukları bahanesiyle Ural Bölge Komitesi, Ural'ın sol yakasından Kazaklara iade edilen 10 kilometreye uzanan bir arazinin verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Ancak parti merkez komitesi bu tür başvuruları kabul etmedi.

Ayrıca Kostanay eyaletinin bazı yetkilileri, Kostanay ilçesinin Kazak ÖSSC'den ayrılmasını ve Çelyabinsk eyaletine dahil edilmesini talep etti. Ancak, Rus Komünist Partisi (Bolşevikler) II. Merkez Komitesi ve bölge komitesi bu talebi dikkate aldı, onların şovenist görüşlerini kınadı ve bölge komitesi sekreteri Şafet başkanlığındaki grubu görevden aldı[[31]](#footnote-31).

Kırgız (Kazak) Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin işlerini yönetmek için birkaç Halk Komiserliği kuruldu; Bunların içinde, Posta ve Telgraf Dairesi ile İçişleri Komiserliği; Adalet; Aydınlanma; Sağlık hizmeti; Sosyal Güvenlik; Tarım; Gıda; Finans; Ulusal Ekonomik Konsey; İşçi ve köylü teftişi vardı.

Kırgız (Kazak) Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin tüm topraklarında RSFSC'nin mali ve ekonomik politikasının birliğini korumak için Gıda, Finans, İşçi ve Köylü Müfettişliği Halk Komiserlikleri'nin yanı sıra Ulusal Ekonomik Konsey ve Posta ve Telgraf Dairesi, Kırgız İstatistik Bürosu, Kırgız Acil Durum Komisyonu, Çalışma ve İletişim Halk Komiserlikleri RSFSC'nin ilgili Halk Komiserliklerine doğrudan bağlı olmuştu. Dış ilişkiler ve dış ticaret, tamamen RSFSC'nin Merkez Organlarının yetkisi altında kaldı. Kırgız (Kazak) ÖSSC için gerekli tüm mali ve teknik araçlar RSFSC fonlarından gönderildi[[32]](#footnote-32).

V.İ. Lenin'in Türkistan'ı ulusal devletlere bölme olasılığı hakkındaki sözleri 1924'te gerçekleştirildi. Sonuç olarak, SSCB içinde Özbek ve Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Özbek SSC'nin içinde Tacik ÖSSC 'i ve Kırgız ÖSSC'i RSFSC'ye dahil olmuştu. Eski Türkistan ÖSSC'nin bir parçası ve Kazak yerleşim birimleri olan Yedisu ve Sırderya bölgesi Kazak ÖSSC'ne katıldı. Özellikle Sırderya bölgesinin Kazalı, Akmeşit, Türkistan, Şımkent, Evliyata ilçeleri, Taşkent, Mırzaşöl ilçesi, Semerkant bölgesinin Jizak ilçesinin bazı kısımları, Yedisu bölgesinin Almatı, Jarkent, Lepsi, Kapal ilçeleri, Pispek ilçesi’ndeki Kazak yerleşimleri eklendi. Kazak ÖSSC'nin yüzölçümü 700 bin kilometre kareye ve nüfusu 1 milyon 468 bin kişi arttı[[33]](#footnote-33).

26 Ocak 1925'te, Rus Komünist Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesi, Kazakistan'ın idari bölünmesinin taslağını hazırlamaları için Tüm Birlik Yürütme Komitesinin (TBYK) idari komisyonu görevlendirdi. Sonuç olarak, Kazak ÖSSC, il düzeyindeki Aday ilçesi, Aktöbe, Akmola, Ural, Semey, Kostanay, Yedisu, Sırderya illeri ve Karakalpak Özerk Bölgesini içine almıştı[[34]](#footnote-34).

9 Şubat 1925'te Kazak ÖSSC'nin başkenti Orenburg'dan Akmeşit'e (şimdiki Kızılorda) taşındı. Dönemin önde gelen siyasi isimlerinden Sultanbek Kojanov, başkentin iç kesimlere taşınması gerektiğini savundu. Cumhuriyetin gelecekteki başkenti olarak Aktöbe, Akmola, Çimkent, Evliya Ata, Akmeşit şehirleri sunulmuştu. Ancak S.Kojanov, Akmeşit (Kızılorda) kentinin başkent olmaya layık olmasının birkaç nedenine dikkat çeker. İlk olarak, Akmeşit'in Kazak bozkırlarının ortasında yer almış olması; İkincisi, Taşkent demiryolunun Akmeşit'i ülkenin tüm bölgelerine bağlaması ve şehrin Sırderya kıyılarında yer almasına bağladı. Turar Rıskulov, Seyitkali Mendeşev, Nığımet Nurmakov, Sultanbek Kojanov, Smagul Saduakasov gibi Kazak halkının büyük oğulları, gerçekten bağımsız bir Kazak Cumhuriyeti'nin kurulmasını desteklediler.

Türkistan ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin iç potansiyelini kapsamlı bir şekilde analiz eden devlet adamı Sultanbek Kojanov, başkentin Orenburg'dan Kazak çevresinin yoğun olduğu bir bölgeye taşınmasına destek verir. Çünkü “devletin başkenti halkın fikirleri dikkate alarak belirlenmezse, ana hükümet bu işte pek başarı sağlayamaz” diye özetlemiştir. Bu konuyu basın sayfalarında da ele almıştır. Sultanbek Kojanov, yeni başkentle ilgili düşüncelerini 1924 yılında “Akjol” gazetesinde yayımlanan “geciktirmeden anlaşmak lazım”, “uygulamaya geçirmek gerekir”, “Kazakların merkezi hangi şehir olsun” vb. makalelerinde dile getirmiştir[[35]](#footnote-35).

Ne yazık ki, başkentin Akmeşit'e taşınması nedeniyle, Orenburg şehri ve çevre bölgeleri RSFSC'ne dahil edildi. Kazak halkının hayali bağımsızlık ve toprak bütünlüğü iken, Sovyet hükümetinin "yukarıdan" sınırlar oluşturması nedeniyle Kazakların bazı toprakları RSFSC'nin bir parçası haline gelmiştir.

15-19 Nisan 1925 tarihlerinde yapılan V. Kazakistan Sovyetleri Kongresi’nde, Çarlık döneminde Kazak halkının tarihi adı çarpıtılarak adlandırılan “Kirgiz” adı değiştirilerek tarihteki gerçek adı olan “Kazak” adlandırması geri kazandırılmıştır. Kırgız ÖSSC'i, "Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti" olarak yeniden adlandırıldı[[36]](#footnote-36).

**Sonuç**

Sonuç olarak, Mayıs 1918'de Milli Halk Komiserliği Kazak şubesi tarafından başlatılan ve Kazak Devrim Komitesi’nin 1 yıl 1,5 ay süreyle yürüttüğü Kazak halkının devlet kurma süreci beklenen sonuca ulaşır. Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Kazak ÖSSC) 26 Ağustos 1920'de çıkarılan Kararnameye dayanılarak kurulmuştur.

Tüm bilgilerini, enerjilerini ve hatta yaşamlarını halkının davasını kararlı bir şekilde korumaya ve hayata geçirmeye adayan Alaş aydınları, hizmet ve faaliyetleriyle tarihe geçmiş ve ölümsüzleşmiştir. Sovyet hükümeti kararnamesiyle Kazak halkının bu amacının tanınması, Kazak özerkliğinin temelini atan Kazak aydınlarının büyük mücadelesi sonucu ulaşılan tarihi zaferiydi. Bunun en açık kanıtı, özerkliğin topraklarının ve sınırlarının belirlenmesidir.

5 Aralık 1936'da Kazak devleti, özerk bir cumhuriyetten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bünyesindeki müttefik bir cumhuriyete dönüştürüldü. Böylece Kazak sosyalist devletinin oluşumu tamamlandı. Sovyet Cumhuriyeti olarak kurulan Kazak sosyalist devleti 71 yıl ayakta kalmıştır. Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak adlandırılan bu devlet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde bağımsızlığını kazandığı 16 Aralık 1991'e kadar var olmuştur. Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra, halkı eşitlik ve özgürlüğe kavuştu ve adı Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

**Kaynaklar**

**Kitaplar ve makaleler**

AMANJOLOVA Dina (2004) Kazahskaya Avtonomiya: Ot Zamısla Natsiyonalov k Samoopredeleniyu po Sovetskiy, Acta Slavica Iaponica. – Tomus XXI, С. 115-138.

ARTIKBAYEV Jambıl (2012) Kazak Şekarası Üşin Küres, Ortalık Kazakstan Gazeti. – 4 akpan.

ABDİHALIKULI Ömirjan (2010) Kazak Jerinin Şekaralık Aumağı Bekitilgenine – 90 jıl, www.azattyq.org. – 26 tamız.

AMİRBEKULI Seysen (2013) Şekara Maselesi Şeşilgen Kün, Aykın Gazeti. – 27 tamız.

BORBASOV Sayın (2016) Kazak Jerin Jıynaktağan Kurıltay, Aykın Gazeti. – 26 tamız.

GORDİYENKO Andrey (1959) Sozdaniye Sovetskoy Natsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Sredney Aziyi, Moskva. – S. 201.

DOSKEN Ğalım (2010) Kazak Dalasının Astanaları, Kazak Gazeti. – 17 kırküyek.

ELAGİN Andrey (1966) Sotsiyalistiçeskoye Stritelstvo v Kazahstane v Godı Grajdanskoy Voynı, Аlmatı. – S. 246.

ELEUOV Тajen (1957) Ustanovleniye Sovetskoy Vlasti v Kazahstane, Аlmatı. – S. 114.

ELEUOV Тajen (1967) Kazak Auılında Sovet Ökimetinin Ornauı jane Nığayuyı (1917-1920 yıldar), Аlmatı. – 171-b.

JURTBAY Tursın (2016) Bul Kün Ulttık Merekemiz Boluğa Tiyis, Aykın Gazeti. – 26 tamız.

İJANOV Ziyada (2002) Kostanay Uyezi Çelyabinge Kalay Ötip Kete Jazdadı, Egemen Kazakstan Gazeti. – 24 sauir.

*Kazakstan Kazak Eli Tarihi* (2016). 3-kitap, Аlmatı. – 454 b.

Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 1a-is, 1-3 parak.

Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 4a-is, 46 parak.

Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 7-is, 45 parak.

Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 3-is, 28 parak.

Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 1a-is, 2 parak.

*Kazakstan Tarihi* (2010) Kenestik Ulttık-Memlekettik Kurılıs Ülgisinin Jüzege Asırıla Bastauı, Almatı– 752-b.

KOJAHMETOV Ğalım. (2010) Stanovleniye Hatsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Kazahstane v Usloviyah Sovetskoy Avtonomiyi (1917-1936 gg.), Аlmatı. – S.482.

KOYGELDİYEV Мambet. (2017) Alaş jane Azattık: 100 Jıldan Keyingi Közkaras, [www.inform.kz](http://www.inform.kz). – 20 karaşa.

Obrazovaniye Kazahskoy ASSR (1957) Sbornik Dokumentov i Materiyalov, Аlmatı. – S. 301.

OMARBEKOV Тalas (2016) Alğıstı Alaş Kayratkerlerine Aytayık, Aykın Gazeti. – 26 tamız.

OMARBEKOV Тalas (2016) Kazak Avtonomiyasının Kurıluı: Alaşordaşılar men Bolşevikter, Jas Alaş Gazeti. – 8 jeltoksan.

SAVOCKO Vladimir (1970) Obrazovaniye Kazahskoy ASSR i Preobrazovaniye ee v Soyuznuyu Respubliku, Almatı. – S. 23.

*Sbornik Dokumentov* (1993) Protokolı Revolutsiyonnogo Komiteta po Upravleniyu Kazahskim Krayem (1919-1920), Аlmatı. – S. 277.

ŞİLDEBAY Sabit (2020) Kazak Atauı Kalay Kalpına Keltirildi?, Egemen Kazakstan Gazeti. – 21 sauir.

ŞİLDEBAY Sabit (2020) Avtonomiyağa Umtılıs: Ulttık Kozğalıs jane Kenestik Dekret, Egemen Kazakstan Gazeti. – 25 tamız.

Şığıs Kazakstan Oblıstık Arhivi, Semey kalası. 2-kor, 1-tizbe, 35-іs, 31- parak.

1. Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 1a is, 1-3 parak.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Kazakstan Tarihi (2010) Kenestik Ulttık-Memlekettik Kurılıs Ülgisinin Jüzege Asırıla Bastauı, Almatı– 161-b. [↑](#footnote-ref-2)
3. Obrazovaniye Kazahskoy ASSR (1957) Sbornik Dokumentov i Materiyalov, Аlmatı. – S. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eleuov Т. (1957) Ustanovleniye Sovetskoy Vlasti v Kazahstane, Аlmatı. – S. 112. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kazakstan Tarihi (2010) Kenestik Ulttık-Memlekettik Kurılıs Ülgisinin Jüzege Asırıla Bastauı, Almatı– 161-b. [↑](#footnote-ref-5)
6. Şildebay S. (2020) Avtonomiyağa Umtılıs: Ulttık Kozğalıs jane Kenestik Dekret, Egemen Kazakstan Gazeti. – 25 tamız. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gordiyenko A.A. (1959) Sozdaniye Sovetskoy Natsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Sredney Aziyi, Moskva. – S. 201. [↑](#footnote-ref-7)
8. Savocko V.K. (1970) Obrazovaniye Kazahskoy ASSR i Preobrazovaniye ee v Soyuznuyu Respubliku, Almatı. – S. 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kazakstan Tarihi (2010) Kenestik Ulttık-Memlekettik Kurılıs Ülgisinin Jüzege Asırıla Bastauı, Almatı– 161-b. [↑](#footnote-ref-9)
10. Şığıs Kazakstan Oblıstık Arhivi, Semey kalası. 2-kor, 1-tizbe, 35-іs, 31- parak. [↑](#footnote-ref-10)
11. Elagin A.S. (1966) Sotsiyalistiçeskoye Stritelstvo v Kazahstane v Godı Grajdanskoy Voynı, Аlmatı. – S. 41. [↑](#footnote-ref-11)
12. Eleuov T. (1967) Kazak Auılında Sovet Ökimetinin Ornauı jane Nığayuyı (1917-1920 yıldar), Аlmatı. – 171-b. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sbornik Dokumentov (1993) Protokolı Revolutsiyonnogo Komiteta po Upravleniyu Kazahskim Krayem (1919-1920), Аlmatı. – S. 3-8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Borbasov S. (2016) Kazak Jerin Jıynaktağan Kurıltay, Aykın Gazeti. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdihalıkulı Ö. (2010) Kazak Jerinin Şekaralık Aumağı Bekitilgenine – 90 jıl, www.azattyq.org. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdihalıkulı Ö. (2010) Kazak Jerinin Şekaralık Aumağı Bekitilgenine – 90 jıl, www.azattyq.org. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-16)
17. Amirbekulı S. (2013) Şekara Maselesi Şeşilgen Kün, Aykın Gazeti. – 27 tamız. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jurtbay T. (2016) Bul Kün Ulttık Merekemiz Boluğa Tiyis, Aykın Gazeti. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-18)
19. Artıkbayev J. (2012) Kazak Şekarası Üşin Küres, Ortalık Kazakstan Gazeti. – 4 akpan. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdihalıkulı Ö. (2010) Kazak Jerinin Şekaralık Aumağı Bekitilgenine – 90 jıl, www.azattyq.org. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdihalıkulı Ö. (2010) Kazak Jerinin Şekaralık Aumağı Bekitilgenine – 90 jıl, www.azattyq.org. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-21)
22. Omarbekov Т. (2016) Alğıstı Alaş Kayratkerlerine Aytayık, Aykın Gazeti. – 26 tamız. [↑](#footnote-ref-22)
23. Omarbekov Т. (2016) Kazak Avtonomiyasının Kurıluı: Alaşordaşılar men Bolşevikter, Jas Alaş Gazeti. – 8 jeltoksan. [↑](#footnote-ref-23)
24. Koygeldiyev М. (2017) Alaş jane Azattık: 100 Jıldan Keyingi Közkaras, [www.inform.kz](http://www.inform.kz). – 20 karaşa. [↑](#footnote-ref-24)
25. Amanjolova D. (2004) Kazahskaya Avtonomiya: Ot Zamısla Natsiyonalov k Samoopredeleniyu po Sovetskiy, Acta Slavica Iaponica. – Tomus XXI, С. 138. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 4a is, 46 parak. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 7-is, 45 parak. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kojahmetov G.Z. (2010) Stanovleniye Hatsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Kazahstane v Usloviyah Sovetskoy Avtonomiyi (1917-1936 gg.), Аlmatı. – S.169. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 3-is, 28 parak. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sbornik Dokumentov (1993) Protokolı Revolutsiyonnogo Komiteta po Upravleniyu Kazahskim Karyem (1919-1920), Аlmatı. – S. 255. [↑](#footnote-ref-30)
31. İjanov Z. (2002) Kostanay Uyezi Çelyabinge Kalay Ötip Kete Jazdadı, Egemen Kazakstan Gazeti. – 24 sauir. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kazakstan Respublikası Prezidentinin Arhivi, 140. kor, 1. tizbe, 1a-is, 2 parak. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kojahmetov G.Z. (2010) Stanovleniye Hatsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Kazahstane v Usloviyah Sovetskoy Avtonomiyi (1917-1936 gg.), Аlmatı. – S.169. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kojahmetov G.Z. (2010) Stanovleniye Hatsiyonalnoy Gosudarstvennosti v Kazahstane v Usloviyah Sovetskoy Avtonomiyi (1917-1936 gg.), Аlmatı. – S.169. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dosken Ğ. (2010) Kazak Dalasının Astanaları, Kazak Gazeti. – 17 kırküyek. [↑](#footnote-ref-35)
36. Şildebay S. (2020) Kazak Atauı Kalay Kalpına Keltirildi?, Egemen Kazakstan Gazeti. – 21 sauir. [↑](#footnote-ref-36)