|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Қазақстан тарихы - 11 сыныбы** | | **пән мұғалімі:А.С.Қазбаева** | | |
| **Сабақтың тақырыбы** | **Қазақстандағы «ГУЛАГ» жүйесі** | | | |
| **Сабақтың мақсаты** | Қазақстан аумағындағы “еңбекпен түзеу” лагерлері туралы білімін кеңейту. Қазақстанның лагерьлер өлкесіне айналуын және оның салдарын ашу .Оқушылардың шығармашылық ізденісін дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру. | | | |
| **Оқу нәтижелері** | Оқушылар еңбекпен түзеу лагерьлері туралы жан-жақты мағлұмат алып білімі кеңейеді, шығармашылықпен ізденіп, ақпараттық, коммуникативтік құзіреттілігі қалыптасады. | | | |
| **Әдіс-тәсілдер** | СТО.АКТ, көшбасшылық, топтық жұмыс, өзін-өзі бағалау. | | | |
| **Тапсырмалар** | Миға шабуыл, сын тұрғысынан ойлауға арналған тапсырмалар, шығармашылық ізденіс, топтық жұмыс, | | | |
| **Сабақ кезеңдері** | **Мұғалімнің іс - әрекеті** | | **Оқушының іс - әрекеті** | **Ресурстар** |
| **1.Ұйымдастыру** | Оқушыларды түгендеу, сабаққа дайындығын анықтау. «Шаттық шеңбері»  Топқа бөлу «Карлаг», «Алжир» атаумен | | Оқушылар сабаққа дайындығын көрсетеді  Фигураларды таңдау арқылы топқа бөлінеді | Сынып, оқушылар, оқу құралдары |
| **2. Үй тапсырмасын тексеру** | 1. Миға шабуыл:  сұрақ - жауап арқылы  үй тапсырмасы тексеріледі | | 1. Үй тапсырмасы бойынша сұраққа жауап береді   1. Тоталитаризм көріністерінің түрі қандай? 2. ХХғ. 30-жылдары тоталитарлық казармалық жүйені   енгізген қайраткер кім?   1. Қазақстанда, ең алдымен, жазаға ұшырағандар кімдер? 2. 1937-38 жылдары репрессияға ұшырағандар кімдер? 3. Сталиншілдіктің басты қылмысы қандай болды? | интерактивті тақта |
| **3. Жаңа сабақ** | **І**. **Қызығушылықты ояту**  Бейнебаян көрсетіледі  Сабақтың тақырыбымен, мақсатын анықтайды.  **ІІ. Мағынаны тану:**  Топтық жұмыс:  **Нені білгім келеді?**    **Көбірек ақпаратты мен қайдан таба аламын**  **Нені зерделеу**  **керек?** | | «Қанмен жазылған хат» бейнебаян көрсетілімі бойынша оқушылар ой түйіндейді:  1.Бейнебаянда қай кез бейнеленген?  2. Тұтқындаған адамдарды қайда, не себепті алып кетті?  3. Тұтқындағылардың жағдайы қандай болды?  1-топ. «Картография» әдісі  1). АЛЖИР, Карлаг, Степлаг лагерьлері қашан, қай жерде құрылды, онда кімдер отырды деген сұрақтарға жауап береді.  2). Картамен жұмыс: Лагерьлердің орналасқан жері? Өндіріс ошақтарын картаға түсіру. Статистикалық мәліметтерге тоқталып өту.  2-топ. «Киномотография» әдісі  Дыбыссыз берілген фильмді сөйлету. Лагерде азап шеккен халықтын тұрмыс тіршілігін сипаттау.  ресурспен, интернет сайттарымен, «Аңыз адам» журналдарымен, көркем әдебиеттермен, жұмыстанып жаңа материалды игереді,  **Қосымша тапсырма:** Қаратөбе ауданы бойынша репрессияға ұшыраған тұлғаларды анықтау. | мультимедия, интерактивті тақта,  Ресурстар,  көркем әдебиеттер,  журналдар,  интернет сайттары  А- 3,  маркерлер,  суреттер,  желім |
| **4. Сабақты бекіту** | 1. ***Жұптық жұмыс:*  «Сегіз бұрыш»**   **стратегиясы**  ***2.*Жеке жұмыс: Тест** | | **1-тапсырма : «8 бұрыш ішінде» стратегиясы** арқылы ойлаудың сегіз жолына жұптық жұмыс  **Жылдар..........................................................................**  **Тұлғалар..................... ..................................................**  **Тұлғалық қасиеттер..............................................................**  **Жер – су аттары ....... ..........................................................**  **Термин сөздер .............................................................................**  **Өнеркәсіп ошақтары ................. .....................................**  **Сандар ..........................................................**  **Ұлт атаулары.................................................................................**  **2-тапсырма.**  ***Жеке жұмыс: Тест***  **1. Сталиндік жендеттердің қолынан қаза болған, қазақтың тарих мектебінің негізін салушы-**   * а) Е. Бекмаханов * б) М. Шоқай * д) Т. Рысқұлов * с) С. Асфендияров   **2. Ұлттық аза күні болып белгіленді:**  а) 22 маусым   * б) 31 мамыр * д) 25 қазан * с) 2 наурыз   **3. Қазақстаннан қанша адам ГУЛАГ-қа жабылып, атылд**ы?   * а) 14 мың адам * б) 22 мың адам * д) 27 мың адам * с) 25 мың адам   **4. XX ғ. 30Жылдары тоталитарлық, казармалық жүйені енгізген қайраткер:**   * а) И. В. Сталин * б) Н. С. Хрущев * д) М. Троцкий * с) Ф. И. Голощекин * **5. «Сенімсіз халықтар» қатарына жатқызылған ұлт**   а) жапон  б) күрд  д) қазақ  с) неміс | интерактивті тақта |
| **6. Бағалау** | Топ басшысы қорытындылайды | | Оқушылар өз жұмыстарының нәтижесін көрсетеді.  Топ басшылары топ мүшелерін бағалайды | Бағалау парағы |
| **7. Үйге тапсырма:**    Лагерь азабын тартқан ұлт зиялыларының өмірі туралы деректер жинау. | | | | |
| ***Рефлексия: «Интервью» тәсілі***   |  |  | | --- | --- | | Сұрақтар | Оқушының жауаптары | | Сабақ саған ұнады ма? |  | | Өз пікірінізді дәлелдеңіз... |  | | Бүгінгі тақырыптың Сен үшін қандай маңызы бар деп ойлайсың? |  | | Бүгінгі үйренгенің ... |  | | Осы тақырып бойынша тағы не білгің келеді? |  | | | | | |
| ***Мұғалімнің қортынды сөзі:***  Сталиннің жеке басына табынудың салдарынан тұтас бір халық өздерінің ең асыл азаматтарынан айырылып қалды. Сталин кезіндегі жазалау шаралары Гитлердің жазалауынан асып түсті. Еуропада мыңдаған, миллиондаған тұтқындарды Ұлы Отан соғысы кезінде Гитлерлік жазалаушылар өртеп жіберсе, ал Сталин жендеттері Кеңестік миллиондаған тұтқындарды жер ананың түпкір-түпкіріне жасырып көмді.      Ана күйеуінен, бала анасынан айырылды.. Бұған Ақмола қаласының маңындағы лагерьлердің 26-шы нүктесі куә бола алады. Ал абзал аналар күйеулерінен бір қылмысты іске қатысты делініп, шетінен түрмеге қамалды.  Отбасы, ошақ қасынан айырылды. Үйлерінен «Халық жауының әйелдері» деп қуып шығарды.  1997 жылы  саяси қуғын- сүргін құрбандарын еске алу жылы болып аталып өтті, ал 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып белгіленген.        Қазақстан президенті Н.Ә.Назарбаев мамырдың 31-күні Астанадан 40 шақырым  жердегі бұрынғы Малиновка мекені қазір таңда саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм тарихы мұражай кешенін ашты. 3 гектарға жуық жерде мұражай, ескерткіш және саяси репрессия құрбандарының тізімі жазылған тас бар | | | | |

**1-тапсырма : «8 бұрыш ішінде» стратегиясы** арқылы ойлаудың сегіз жолына жұптық жұмыс

**Жылдар..........................................................................**

**Тұлғалар..................... ..................................................**

**Тұлғалық қасиеттер..............................................................**

**Жер – су аттары ....... ..........................................................**

**Термин сөздер .............................................................................**

**Өнеркәсіп ошақтары ................. .....................................**

**Сандар ..........................................................**

**Ұлт атаулары.................................................................................**

**2-тапсырма.**

***Жеке жұмыс: Тест***

**1.Сталиндік жендеттердің қолынан қаза болған, қазақтың тарих мектебінің негізін салушы-**

а) Е. Бекмаханов

б) М. Шоқай

д) Т. Рысқұлов

с) С. Асфендияров

**2.Ұлттық аза күні болып белгіленді:**

а) 22 маусым

б) 31 мамыр

д) 25 қазан

с) 2 наурыз

**3.Қазақстаннан қанша адам ГУЛАГ-қа жабылып, атылд**ы?

а) 14 мың адам

б) 22 мың адам

д) 27 мың адам

с) 25 мың адам

**4.XX ғ. 30Жылдары тоталитарлық, казармалық жүйені енгізген қайраткер:**

а) И. В. Сталин

б) Н. С. Хрущев

с) Ф. И. Голощекин

**5. «Сенімсіз халықтар» қатарына жатқызылған ұлт**

а) жапон

б) күрд

д) қазақ

д) М. Троцкий

**Оқушы жұмысын бағалауға арналған критерийлер мен дескрипторлар:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критериилер** | **Дескрипторлар** | | |
| **1 ұпай** | **2 ұпай** | **3 ұпай** |
| Топтық талдауға қатысуы | Дәлелдемелері әлсіз | Өз ойын жеткізеді, дәлелдемелері әлсіз | Өз ойын жеткізеді, идея қосады, дәлелдей алады |
| **Жұптық жұмыс.** | 2-3 ғана факті келтіре алады | 4-5 ғана фактілер келтіреді | 6-8 ғана фактілер келтіреді |
| **Жеке жұмыс.**  Тест | 1-2 жауап дұрыс | 3-4 жауап дұрыс | 5 жауап дұрыс |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сабақтың табыс критерииі | | |
| Оқушының аты-жөні: | | |
|  | | |
| Жалпы ұпай саны: | | |
| 12-10 ұпай | «5» | Сен керемет орындадың! |
| 9-7 ұпай | «4» | Сен жақсы жұмыстандың! |
| 4-6 ұпай | «3» | Сен жарадың! |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.с** | **Оқушы аты-жөні** | **Топтық жұмыс** | **Жұптық жұмыс**  **«8 бұрыш стратегиясы»** | **Жеке жұмыс**  **Тест** | **Қорытынды баға** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.с** | **Оқушы аты-жөні** | **Топтық жұмыс** | **Жұптық жұмыс**  **«8 бұрыш стратегиясы»** | **Жеке жұмыс**  **Тест** | **Қорытынды баға** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**30-жылдардағы қоғамдық саяси өмір**

30-жылдары КСРО-да социалистік қатынастар орнығып болды. Социализмнің тоталитарлық, казармалық сипатының көрінісі:

1. Мемлекеттік меншік нығайып, өндіріс-құрал жабдықтарына қоғамдық меншік орнап, шаруалар жерден шеттетілді.
2. Бюрократиялық орталық нығайып, республикалар іс жүзінде толық егемендік алмады.
3. Республикалардың заң шығару бастамасы болмады.

1936 жыл – сталиндік КСРО Конституциясы жариялаған бюрократиялық орталықтандыру орнықты.

Елде «Социализм жолымен ілгерілеген сайын тап күресі шиеленісе түседі» деген сталиндік теория үстемдік етті. Нәтижесінде:

* Жазалау органдарының қызметі күшейтілді;
* Мемлекеттік өкімет органы ретіндегі Кеңестер қызметі шектелді.

Одақтық Ішкі істер халық комиссариаты құрамында ерекше кеңес құрылып, жазалау шаралары іс жүзіне асырылды. Жазалау шаралары:

* Ату жазасы
* Жер аудару
* Еңбекпен түзеу лагерьлеріне қамау
* КСРО-дан тыс жерлерге қудалау.

Жеке адам құқығы аяққа басылып, балама пікір айтқан адам «халық жауы» қатарына жатқызылып, жазаланды.

Ұлттар мен ұлтшыл-уклонистер туралы айқай-шуды ушықтыруға және жергілікті зиялыларды қудалауда өлкелік партия комитеті ұйымдастыру-нұсқаушылық бөлімінің меңгерушісі Н. И. Ежов зор «үлес» қосты.

1937–1938 жылдары лаңкестік жаппай сипат алды. Ұлт зиялылары «халық жаулары» деп айыпталып, сталиндік жендеттердің қолынан қаза тапты. Қазақ әдебиетінің негізін салушылар – С. Сейфуллин (1894–1938 жж.), Б. Майлин (1894–1938 жж.), І. Жансүгіров (1894–1938 жж.), М. Жұмабаев (1893–1938 жж.), М. Дулатов жазаға ұшырап өлтірілді.

Жазалау шараларының құрбандары:

* Қазақ тілі ғылымының негізін салушы А. Байтұрсынов;
* Тілші ғалым, профессор – Қ. Жұбанов,
* Қазақтың тарих мектебінің негізін салушы – С. Асфендияров,
* КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалы басшыларының бірі – М. Төлепов т. б.

Қазақстанда лагерьлер жүйесі құрылды:

Степлаг – Далалық лагерь.

Карлаг – ерекше режимді Қарағанды еңбекпен түзеу лагері.

ЧСИР – Отанға опасыздық жасағандар отбасыларының мүшелеріне арналған лагерь.

Алжир – Отанға опасыздық жасағандар әйелдерінің Ақмола лагері.

ГУЛАГ – Лагерьлер Бас Басқармасы.

Үштіктер – үш адамнан құралған комиссия.

БМСБ (ОГПУ) – Біріккен мемлекеттік саяси басқарма.

Карлаг азабын көргендер арасында Одақ көлемінде белгілі ғалымдар, мемлекет қайраткерлері т. б. болды.

30–40 жылдар мен 50-жылдарда контрреволюциялық қылмыскерлер туралы істерді негізінен сот органдары емес, БМСБ (ОГПУ) алқасы, «Үштіктер», ерекше кеңестер шешті.

Социалистік құрылысты бұрмалаған жеке адамға табыну идеологисясының зардаптары:

* Сталинизмнің идеологиялық аппараты халықтардың тарихи зердесін жоюға бағытталды
* Ұлттық зиялылардың көрнекті өкілдерін қырып-жойды

101 мың қазақстандық ГУЛАГ-қа жабылып, 27 мыңы атылды. «Халық жауларының» 40 мыңы ақталды.

Сталиншілдіктің басты қылмысы:

1. Әміршіл-әкімшіл жүйені қолдану.
2. Лагерьлер жүйесін құру.
3. Халықтарды күштеп көшіру.
4. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзу.

31 мамыр – Ұлттық аза күні болып белгіленді.

**ГУЛАГ**, Еңбекпен түзеу лагерьлері мен жер аударылғандар қоныстарының және қамау орындарының Бас басқармасы – [КСРО](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E)-да 1934 – 56 жылдары [айыпталушылардың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%8B%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8B" \o "Айыпталушы)жазасын өтеу орындарына басшылық еткен Ішкі істер халық комиссариатының бөлімі.

Қарамағында 53 [лагерь](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C) болды. 1930 жылы Кеңестік жүйедегі осы еңбекпен түзеу жүйелерінің пайда болуындағы тарихымыздың ақгандақ беттерінің ең ауыр кезеңі [Сталиндік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD" \o "Сталин) дәуірмен тыгыз байланысты. Болашақ ГУЛАГ-тың алғашқы ошақтары КСРО территориясында 1930 жылы тікелей Сталиннің бұйрығымен пайда болып, көп ұзамай бұл лагерьлер алып азап [империясына](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F" \o "Империя) айналды. 1921-53 ж.ВЧК(БТК), ОГПУ, НКВД (ІІХК), МВД (ІІМ) органдары соттаған 4,1 миллион адам сонда қамалды. Олардың 800 мыңдайы атылды, 2,6 млн-нан артығы түрмелер мен лагерлерге қамалып, 400 мыңдайы жер аударылды. 1930-53 жылы КСРО еңбекпен түзеу лагерлерінде болған 6,5 млн адамның 1,3 млн-ы [саяси тұтқындар](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D1%82%D2%B1%D1%82%D2%9B%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Саяси тұтқын (мұндай бет жоқ)) деп есептелген. Тағы бір, [1938 жылы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1938_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1) 1 сәуіріндегі, деректе осындай зұлмат қамытын киген 2 млн адамның көбі дерлік не саяси, не қылмыстық айыпкер емес, қарапайым еңбек адамдары, отбасы мүшелері, үй шаруасындағы әйел адамдар, бала-шағалар, 1937— 38 жылдардағы «Үлкен террордың» құрбандары еді. Олардың көбі дерлік, саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардықтан, «халық жаулары» саналды. «Тәртіп бұзушылар» қатаң жазаланды. Құқықтары аяқ асты етілді. 1956 жылға дейін Гулаг лагерьлерінде жалпы саны 22 млн адам, оның ішінде - 830 мың орыс, 181 мың украин, 44 мың белорус, 25 мың татар, 24 мың өзбек, 20 мың еврей, 18 мың неміс, 17 мың қазақ, 16 мың поляк, 12 мың грузин, 17 мың армян, 9 мың түрікмен, 5 мың башқұрт, 4 мың тәжік, басқа да 100-ден астам кеңестік ұлт өкілдері осындай зұлматтан өтті. «Халық жаулары», тегін жұмыс күші ретінде, сол кездегі «үлкен» [өндіріс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81" \o "Өндіріс) пен халық шаруашылығының әртүрлі саласын «өркендетуге» жегілді. Тұтқындар, соноу Қиыр Шығыс, Сібірден бастап, барлық солтүстік өңірлерді қамтып, [Қазақстанның](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD" \o "Қазақстан) да өндіріс орындарын игеруге пайдаланылды. [Ұлы Отан соғысы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B" \o "Ұлы Отан соғысы) басталып, аяқталғанға дейін олардың күшімен 640 зауыт іске косылды, 842 аэродром, 8 мың км [автомобиль](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C) жолдары, көптеген [домна](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0), мартен пештері, т.б. салынды. Сғгыстан кейін атом, сутегі бомбаларын шығарып, оларды сынауға, сынайтын шахталарды ұңғылауға да сол (Қазақстанда) тұтқындар айдап салынды. КСРО-да мұндай жалпы саны 53 легерь болды. 1934-56 жылы барлығы бірдей жазалаушы органдардың ерекше қатаң бақылауында болды. Осындай Гулаг 20-дан астамы Қазақстан жерінде орналастырылды. Олар: Шығыс Қазақстан облысы Ермаклагта - 14.05.1951 - 1.08. 1953 жылы [Түркістан-Сібір темір жолы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1" \o "Түркістан-Сібір темір жолы (мұндай бет жоқ)) бойындағы Аврора станциясында қорғаныстық өнеркәсіп, теміржол төсеу, тиеп түсіру, бетон заводтары, құм карьері, электр жүйелері құрылыстарындағы жұмыстарда 3000 адам; Павлодар. 28.05.1955- 03.09.1956 жылы [комбайн](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD) (трактор) зауыты құрылысында 8700 адам; Майқайыңлаг-та ([Баянауыл](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB" \o "Баянауыл) ауданы) 14.07.1947 - 29.04. 1953 жылыалтын өндіруде 1000 адамга дейін; Екібастұз пое, (Павлодар облысы) Дальный лагерьде (Особый лагерь №11 Особлаг №11. Дальлаг) 24.04 1952-08.04.1954 жылы көмір разрездерінде 3100 адам; [Ақмола](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0" \o "Ақмола), [Көкшетау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%83" \o "Көкшетау) өңіріне қарасты Степняклагте 14.07.1947-29.04 1953 жылы Жолымбет-көмір руднигінде 1700 адам; [Атбасар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80) ЕТЛ-де 10.02.1955-06.09.1956 жылы ҚазССР тың және тыңайған жерлердегі [совхоздар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7" \o "Совхоз) мен астық қоймалардың құрылысында 2000 адам; осы сияқты Ақтөбе облысы Кемпірсайлаг-те 250(1 адам, Ақтөбе ЕТЛ-де (Ақтөбелаг, Ақтөбекомбинат, Ақтөбеқұрылыс) - 15000; [Гурьев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2) ([Атырау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83) қаласы) Астраханлаг-те 7900; [Прорвин](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Прорвин (мұндай бет жоқ)) ЕТЛ-де (Прорвлаг) - 10400; Жезқазғанға қарасты Степной лагерьде (Особлаг №4. Степной ЕТЛ) - 29000; Жезқазған ЕТЛ-де - 13000; [Қарағандыға](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B" \o "Қарағанды) қарасты лагерлерде 138200 адам тұтқында әртүрлі жүмыстар істеді. Барлық лагерлерьдің аймақтық басқармасы Алматы қаласы орналастырылды.

Алматы қаласы (Қазлаг, Қазулон) өзінде және оның төңірегінде 16000 адам басбайлы жұмысқа тартылды. КарЛАГ, АЛЖИР, Песчанный ЕТЛ, ОсобЛАГ т.б.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 1997 жылды **Жалпы ұлттық татулық пен саяси куғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы'** деп жариялады. Осыған орай республика азаматтарының көптеген қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының өтініштерін ескере отырьш, жалпы ұлттық татулықты, қогамдық саяси тұрактылықты нығайту мақсатында Жарлық шығарды.[[1]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93#cite_note-1)

[Jump to navigation](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96#mw-head)[Jump to search](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96#p-search)

**Қазақстандағы лагерьлер жүйесі**[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&section=1)]

1930 ж. мамыр айында КСРО ХКК “Қазақстанда еңбекпен түзету лагерін құру ([ҚазЕТЛАГ](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%95%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%93&action=edit&redlink=1)) туралы” қаулы қабылдады. 1931 ж. 19 желтоқсанда шешім шығарылып, “Ги­гант” совхозы ОГПУ-дің Қарағанды жеке еңбекпен түзету лагері болып қайта құрылды, қысқаша “Қарлаг ОГПУ” аталған бұл мекеменің “Долинское” селосында басқармасы орна­ласып, ГУЛАГ-қа тікелей бағындырылды. Қарлагтың солтүстіктен оңтүстікке дейінгі аумағы — 300 км, шығыстан батысқа — 200 км.

[Қарлагқа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3) қоныстанушылар 1930 жылдары бұрынғы партия өкілдері, кулактар мен байлар, сондай-ақ, айыпты боп табылған жұмысшылар мен шаруалар болды. [Қарлаг](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3)өмір сүрген уақытта онда 1 млн. тұтқын тіркелген: тұтқындар құрамы үнемі өзгеріп отырды: жаңадан лек-легімен адамдар әкелініп, этаппен өзге лагерьлерге жөнелтіліп жатты. [ГУЛАГ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93) жобасы бойынша [Қарлаг](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3) 32 мың тұтқынға арналған, ал шын мәнінде мұнда 75 мыңдай адамға дейін ұсталды. Тұтқындар санын арттыру [Қарлагқа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3) жүктелген халықшаруашылық міндеттерімен — [Қарағанды](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B) көмір алабын игеру, [Жезқазған](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD) және [Балқаш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88) металлургия комбинаттарының құрылысымен тығыз байланысты болды. Алайда тұтқындардың негізгі бөлігі ауыл шаруашылығы жұмыстарына тартылды. Лагерь тұрғындарының ауыл шаруа­шылығында 98,5%-ы, ал өнеркәсіпте — 41,5%-ы істеді. [Қарлаг](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3) әкімшілік жағынан 1931 ж. 14 бөлімше, 64 участокке бөлінсе, 1941 ж. — 22 бөлімше, 159 участок болды, ал 1953 ж. — 26 бөлімше, 192 лагерь нүктелері белгіленді.

[Қарлаг](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3) жүйесінде мал шаруашылығы фермаларымен қатар, жеміс-көкөніс өсіру, жер жырту, кірпіш зауыттары, әк өндіру карьерлері, тас көмір шахталары болды. Тұтқындар [Балқаш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88) мыс қорыту зауытының құрылысында, [МАЭС-те](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1), темір жол желілерінде еңбек етті.

30-жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін кезеңінде Отанға опасыздық жасағандардың отбасы мүшелерін қоғамнан аластауға арналған лагерь ([ЧСИР](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%A1%D0%98%D0%A0&action=edit&redlink=1)) құрылды. Қазақстанда Отанына опасыздық жасағандар әйелдерінің лагері ([АЛЖИР](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9B%D0%96%D0%98%D0%A0&action=edit&redlink=1)) жұмыс істеп тұрды.

1938 ж. 6 қаңтарда “Р—17” еңбекпен түзету лагеріне ([Ақмола облысы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)) 1-ден — 3 жасқа дейінгі балалары бар 50 әйелден тұратын алғашқы этап келіп түсті. Әйелдерді елдің түкпір-түкпірінен жинаған. Бұлар қуғын-сүргінге ұшырағандар отбасыларының өкілдері еді.

[Алжир](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80) (Отанына опасыздық жасағандар әйелдерінің Ақмола лагері) тұрғындарының арасында [С.Сейфуллин](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1), [Б.Майлин](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91.%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1), [Ж.Шанин](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96.%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1), [Х.Баяубаев](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5.%D0%91%D0%B0%D1%8F%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1), [Т.Рысқұлов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%A0%D1%8B%D1%81%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [Т.Жүргенов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [С.Мең­дешев](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%9C%D0%B5%D2%A3%C2%AD%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1), [М.Тәтімов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C.%D0%A2%D3%99%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [Ж.Садуақасов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96.%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [С.Есқараев](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%95%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1), [С.Асфендияров](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [Н.Нұрмақов](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D.%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1), [К.Сар­молдаев](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A.%D0%A1%D0%B0%D1%80%C2%AD%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1), т.б. көптеген белгілі адамдардың әйелдері болды.

[Алжир](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80) ерекше жағдайдағы лагерь болды: күшейтілген күзет, қатаң тәртіп пен субординация, жоғары тұрған ұйымдардың бұйрығын қалтқысыз орындау, т.б. 4 жастан асқан балалар анасынан ажыратылып, балалар үйіне жіберілді.

Соғыстан кейінгі кезеңде тұтқындардың жаңа категориясы пайда болды: бұрынғы әскери тұтқындар, басқыншыларға көмектескендер, жер аударылған халықтар, тұтқын немістер мен қылмыскерлер үшін КСРО УІМ мен МҚК-інің ерекше лагерьлері құрылды. Мұндай лагерьлер қатарына Қазақстандағы Далалық лагерь жатады. Далалық лагерь тұтқындары “Қазмысқұрылыс” тресі мен Жезқазған руда басқармасында жұмыс істеді.

1940 ж. Кеңгір өзенінің жағасында, бұрынғы пионер лагерінің орнында КСРО НКВД-сінің ірі лагері ұйымдастырылып, Жезқазған қаласының құрылысына бағытталды. 1948 ж. Жезқазғанда, Байқоңырда, Қарсақбайда, Жезді марганец кенішінде, Қорғасын, Кеңгір бө­лімшелері Далалық лагерьдің орталығына айналды. Лагерь тұтқындары ірі халық­ша­руа­шылық объектілері құрылысында ауыр дене еңбегін атқарды, жұмыс күнінің ұзақтығы 10 сағатқа созылды, емдеу-сауықтыру шаралары мүлдем болмады.

Әсіресе Кеңгірдегі 3-бөлімше айрықша белгілі болды. Мұнда 1954 ж. мамыр айында тұтқындар көтеріліс жасады, басқа ерекше лагерьдегілер сияқты, Далалық лагерь де [Ста­лин­нің](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%C2%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1) өлімінен кейін өзгеріс болады деп күткен еді. Алайда, рақымшылық жайлы жарлық ерек­ше лагерьлер жүйесіне қатыссыз болды. 1954 ж. 25 мамырда 3-бөлімше адамдары — 4 мың жұ­мыскер жұмысқа шығудан бас тартты. Бүлік бір айға созылды, тұтқындар қарсылығы 1954 ж. 26 маусымда лагерь зонасына әскер және танк енгізу арқылы әзер басылды.

Өзге лагерьлерге қарағанда бұл лагерьлер өнеркәсіптік профильде болды. Ел еңбекпен түзеу лагерьлеріндегілер еңбегін тоталитарлық экономика үшін пайдаланды. Халықшаруа­шылық жоспарын жасағанда [ГУЛАГ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93) экономикасы жеке есептелетін. Лагерьлер толық шаруашылық есеп жағдайында болды, тұтқындар өз еңбегімен тапқан табыстарына асырап-сақталды.

Тұтқындар қатары жаппай қуғын-сүргін кезеңінде айтарлықтай өсті. Әсіресе 1937—38 жылдары шырқау шегіне жетті. Қуғын-сүргінді үш кезеңге бөліп қарастыруға болады:

І — 1928—1931 жж.: қуғын-сүргінге негізінен ұлттық интеллигенция өкілдері, бұрынғы “[Алаш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88)” партиясының мүшелері, зорлықпен жүргізілген ұжымдастыруға қарсы болғандар ұшырады.

ІІ — 1937—1938 жж.: “[Алаш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88)” партиясының бұрынғы мүшелері болған ұлттық ин­телли­ген­ация өкілдері, БК(б)П бағытынан ауытқыған кеңестік партия қызметкерлері қамалды және атылды.

ІІІ — 1948—1950 жж.: партияның идеологиялық бағытымен көзқарастары үйлеспеген ғылыми және көркемөнер интеллигенциясының өкілдері қуғындалды.[[1]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96#cite_note-1)