**1979 жылғы Целиноград оқиғасы: Қазақстандағы Неміс автономиясына қарсы қозғалыс**

**Аннотация**

Бұл мақала 1979 жылғы Целиноград оқиғасының себептері, барысы және салдары туралы ғылыми тұрғыдан талдау жасайды. Кеңес билігінің Қазақстан аумағында Неміс автономиясын құру жоспары және оған халықтың жаппай қарсылығы Қазақстандағы ұлттық сана-сезімнің оянуының маңызды көрінісі болды. Оқиғаның мән-жайын ашу үшін архивтік деректер, сол кездегі куәгерлердің естеліктері және ғылыми еңбектер негізінде жан-жақты талдау жүргізілді.

Кілт сөздер: Целиноград оқиғасы, Неміс автономиясы, Қазақстан, Кеңес Одағы, халық наразылығы, ұлттық сана.

**Кіріспе**

1979 жылғы маусым айында Қазақстанда халық наразылығының ірі толқыны орын алды. Оның басты себебі – Кеңес Одағы басшылығының Қазақстанда Неміс автономиясын құру туралы шешімі еді. Бұл шешімге қарсы шыққан халық Целиноград қаласында жаппай демонстрацияға шығып, орталық биліктің саясатына қарсылық көрсетті.

Бұл оқиға Қазақстан тарихында халықтың өзін-өзі ұйымдастырып, бейбіт шеруге шығуының алғашқы ірі мысалдарының бірі болды. Кеңес билігі халықтың қысымынан кейін бұл жоспардан бас тартуға мәжбүр болды.

**Неміс автономиясын құру жоспары**

1970-жылдардың соңында Кеңес үкіметі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде депортацияланған неміс халқының ұлттық мәселесін шешу мақсатында оларға автономия беру туралы мәселені көтерді. Бұл идея КОКП Орталық Комитетінде қолдау тауып, автономияны Қазақстан аумағында құру туралы шешім қабылданды.

Автономияның құрылуы тиіс болған аймаққа келесі жерлер енгізілген:

Целиноград облысы

Павлодар облысының кейбір бөліктері

Қарағанды облысының шығыс аудандары

Көкшетау облысының батыс аудандары

Автономияның астанасы ретінде Целиноград облысындағы Ерейментау қаласы таңдалды. Бұл аймақта немістердің белгілі бір бөлігі тұрып жатқанымен, қазақ және орыс халқының саны әлдеқайда көп болатын.

Кеңес билігі бұл жоспарды құпия түрде жүзеге асыруға тырысты, бірақ ақпарат тарап кетті. Нәтижесінде жергілікті тұрғындар арасында бұл бастамаға қарсы наразылық күшейді.

**Целиноград оқиғасының басталуы**

1979 жылы 16-19 маусым күндері Целиноград қаласында жаппай халықтық шерулер өтті. Бұл қозғалысты негізінен студенттер, жұмысшылар және интеллигенция өкілдері бастады. Олар орталық алаңға жиналып, автономия құру туралы шешімнің күшін жоюды талап етті.

Наразылықтың негізгі себептері:

1. Ұлттық қауіптену – Қазақ халқы бұл автономия болашақта Қазақстанның аумақтық тұтастығына қауіп төндіруі мүмкін деп алаңдады.

2. Демографиялық фактор – Сол кезде аймақ халқының басым бөлігі қазақтар мен орыстар болды, сондықтан олар өз жерлерінде бөтен әкімшілік құрылымның пайда болуын қаламады.

3. Жер мәселесі – Неміс автономиясын құру қазақтар мен орыстардың тарихи мекендерінің қайта бөлінуіне әкелетін еді.

4. Кеңес билігіне сенімсіздік – Қазақ халқы Кеңес үкіметінің бұл шешімді жергілікті халықпен кеңеспей қабылдағанына наразылық білдірді.

Наразылық шерулері бейбіт түрде өтті, бірақ халықтың саны күн өткен сайын көбейіп отырды. Шерушілер "Қазақстан бөлінбейді!", "Автономияға жол жоқ!" деген ұрандар көтерді.

Үкіметтің реакциясы

Бастапқыда Кеңес билігі бұл наразылықты елемеуге тырысты. Бірақ 19 маусымда шеруге шыққандар саны 10 мыңнан астам адамға жетті. Осыдан кейін ғана Мәскеудегі КОКП басшылығы жағдайдың ушығып бара жатқанын түсініп, бұл жоспардан бас тартуға шешім қабылдады.

Кеңес үкіметі халықтың қарсылығына байланысты неміс автономиясын құру туралы шешімді ресми түрде жарияламай, бұл мәселені жабық күйінде қалдырды.

**Целиноград оқиғасының салдары**

Целиноград оқиғасы – Қазақстан тарихындағы маңызды саяси оқиғалардың бірі. Бұл көтеріліс Кеңес билігінің халық пікірін ескермей қабылдаған шешімдеріне қарсы алғашқы ашық наразылықтардың бірі болды.

Оқиғаның басты салдары:

Неміс автономиясы құрылмады – халықтың қысымынан кейін билік бұл жоспардан бас тартты.

Қазақ халқының ұлттық сана-сезімі нығая түсті – бұл оқиға 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісіне және одан кейінгі Қазақстанның тәуелсіздікке ұмтылуына үлкен әсер етті.

Кеңес билігі халық наразылығын мойындауға мәжбүр болды – бұл жағдай биліктің халықпен санасу қажеттігін көрсеткен алғашқы мысалдардың бірі болды.

**Қорытынды**

1979 жылғы Целиноград оқиғасы – Қазақстан тарихындағы ерекше маңызды оқиғалардың бірі. Бұл халықтың өз жері мен ұлттық мүддесін қорғау жолындағы бірігуінің айқын көрінісі болды. Кеңес үкіметі бұл мәселені ресми түрде жапқанымен, оның тарихи және саяси маңызы зор.

Целиноград оқиғасы қазақ халқының саяси белсенділігінің артуына, ұлттық сана-сезімінің нығаюына және болашақта тәуелсіздікке ұмтылуына ықпал еткен факторлардың бірі ретінде қарастырылады.

**Әдебиеттер тізімі**

1. Қойгелдиев М. "Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы". Алматы: Қазақ университеті, 2010.

2. Абылхожин Ж. "Кеңестік Қазақстан: әлеуметтік-саяси өзгерістер". Алматы: Ғылым, 2005.

3. Кеңес Одағының мұрағаттық құжаттары. Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты, 1979 ж.

4. Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің хаттамалары, 1979 ж.

5. Куәгерлердің естеліктері (интервью негізінде).