**Жоспар:**

* **Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы**
* **Қоғамдық-саяси өмірдегі күйзелістік жағдайдың тереңдей түсуі.**
* **Қоғамдық-экономикалық өмірді демократияландыруға бағыт.**

**Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы (1970-1991 жж.).**

Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуында жағымсыз құбылыстардың бел алуы.

Өнеркәсіптің дамуы. 60-шы жылдардың ортасында басталған зкономикалық реформалар халық шаруашылығына бір шама оң ықпал жасап, республика енерквсібі бірсыпыра жетістіктерге жетті. Өндіріс саласындағы жоспар сегізінші бесжылдықтың (1966-1970 жж.) негізгі көрсеткіштері бойынша орындалып, енерквсіптің жалпы өнімі 56 пайызға өсті. Бірақ өміршіл-екімшіл жуйе экономикалық реформалардың толық жузеге асуына жол бермеді.

Осының салдарынан 70-ші жылдардың басында экономикалық реформалардың қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған бастапқы идеялары бурмаланды. Өздерінің қуқықтарының бір шама кеңейгендігін пайдаланған квсіпорындар пайда табу жолына түсіп - өз өнімдерінің бағасын көтере түсті. Бағаның есуі есебінен алынған пайда жалақыны көбейтуге мумкіндік берді, ал ол өз кезегінде 70-ші жылдардың басында инфляциялық процестердің басталуына себеп болды. Реформаға сай квсіпорындардың дербестігі кеңейтілгеніне қарамастаң мемлекеттік меншік сақталып, министрліктер мен ведомстволардың вкімшілік жвне экономикалық ектемдігі кушейді. Осының салдарынан Қазақстан бурынғысынша унитарлық орталықтандырылған мемлекет жүйесі - КСРО қурамында дамыды. Орталықтандырылған партиялық-мемлекеттік жвне шаруашылық қурылымдары үлттық дамудың қажеттілігімен санаспады. 70 жылдардың басында реформаны жүргізу тоқтатылды.

1970-1935 жж. Республика халық шаруашылығы тоғызыншы, оныншы жвне он бірінші бесжылдық жоспарларына сай дамыды. Өнерквсіпті еркендетуге 40,3 млрд. сом немесе халық шаруашылығына жумсалаған қаржының 32 %-ы жумсалды. Негізгі ендірістік қорлар ЗД есе артты, оның ішінде химия жвне №унай химиясына 6,5 есе, машина жасауда 4 есе дерлік, отын енерквсібінде 3,3 есе есті. 15 жыл ішінде өнерквсіп енімінің жалпы келемі 2 есе, ал машина жасау, химия өнерквсібі сияқты салалар 3 еседен астам өсті. Бір мындай внерквсіп орындары мен цехтары іске қосылды. Олардың ішінде Қазақ газ өндеу, Шевченко пластмасса, Карағанды резина-техника, Павлодар жвне Шымкент №унай өндеу зауыттары, Қарағанды металлургия комбинатындағы ақ қаңылтыр цехы, Екібастуз жвне Ермак ГРЭС-тері, Қапшағай су-электр станциясы, Шымкент жвне Жамбыл фосфор зауыттары, Жвйрем кен байыту комбинаты жвне т.б. болды. Маңғыстау, Каратау- Жамбыл, Павлодар-Екібастуз аймақтық-вндірістік комплекстері қалыптасты.

Осыған қарамастан халық шаруашылығы бурынғы даму қарқынынан айырылды. Экономикадағы дағдарыстық қубылыстардың өсуі халық шаруашылығының бір қалыпты дамымауына алып келді. Жыл сайынғы өнерквсіп өсімінің всу қарқыны тоғызыншы бесжылдықтағы 3,4 %-дан, он бірінші бесжылдықта 3,3 %-ға дейін, үлттық табыстың есу қарқыны 4,4 %-дан 1,4 %-ға дейін кеміп кетті. Тоғызыншы бесжылдық жоспар 12,6 %-ға, оныншы - 25 %, он бірінші - 3,6 %-ға орындалмай қалды. Осы жылдары қүрылыс орындары 4,2 млрд. сомның қаржысын игермегендікген республика турғындары 1,4 млн. шаршы метр турғын үй, 121,5 мың орындық мекгеп, 49,5 мың орындық мектеп жасына дейінгі балалар бақшасын жвне 7 мың орындық аурухана алмай қалды. Жоспарлы қүрылыстардың орнына көптеген жоспардан тыс қымбат қүрылыстар салынды.

Орталық министрліктердің екгемдігінің күшеюіне байланысты өндірістің бір жақты қүрылымы - шикізаттық бағыты одан врі үлғая түсті. Одақтық министрліктер мен бірлестіктер республиканың табиғи шикізат байлықтарын өндіруді жылдан жылға арттыру арқылы мол пайда түсіріп, республикалық бюджетке қаржы бөлмеді, табиғатты қорғауға, адамдардың денсаулығын сақтауға, влеуметтік жағдайларды дамытуға мүлдем дерлік назар аудармады. Өндірістің шикізаттық бағыты өндеуші квсіпорындарының даму қарқынының төмөндеуіне, халық тутынатын товарлардың жеткіліксіз дамуына алып келді. Азық-түліктен өзге тутынушы заттардың 60 %-ға жуығы сырттан тасып вкелініп отырды.

Тоталитарлық жүйе экономиканы жандандыруға бағытталған төменнен басталған көптеген бастамаларды квпшілік жағдайда туншықтырып тастап отырды. Басқару аппараты қысқармады, еңбек үжымдары өздерінің еңбегімен тапқан қаржыларын жутғсау дербестігінен айырылды. 1976-1935 жж. жыл сайын орта есеппен 165 мың енертапқыштық үсыныстары мен өтініштері келіп түсті. Бірақта шаруашылықтың қүрылымы ғылым мен техниканың жетістікгерін өндіріске енгізуге іс жүзінде кері всерін тигізді. Квсіпорындардыңүжымы жаңа техниканы игеруге ынталы болмады. Осының салдарынан 30-ші жылдардың ортасында өнерквсіптегі жумысшылардың үштен бірі, ал қүрылыста жартысынан астамы ауыр қол еңбегін атқарды.

Ведомстеолық бюрократияның вктемдігі, жоғарыдан, бір орталықтан қатаң вкімшілдік басқару, мемлекеттік меншіктің толық монополиясы, еңбекақы телеудегі теңгермешілік жумысшылардың белсенділігін темендетті. Еңбек үжымы жоспарлар мен жоғарғы мекемелердің нусқауын орындаушыға ғана айналды. Социалистік жарысты үйымдастыру да жалған, жасанды сипат алды. Осының барлығы жиналып 30-ші жылдардың ортасына қарай республика экономикасын күйзелістік жағдайға үшыратты.

Республика ауыл шаруашылығы. 70-30 жж. күйзелістік жағдай республика ауыл шаруашылығында да орын алды. Партия мен өкіметтің аграрлық саясаты, осыған сай экономикалық қатынастар ауыл еңбеккерлеріне қарсы сипатта болды. Шаруалардың экономикалық ынталанушылығына нуқсан келуі, оларды ез еңбегінің нәтижесінен алшақтату, колхоздар мен совхоздардағы басқарудың әміршіл-әкімшіл әдісі, колхоздық меншікті тежеу және мемлекеттік меншікті жасанды түрде жеделдету - ауыл шаруашылығының қажетті деңгейде дамымауының негізгі себептеріне айналды.

Ауыл шаруашылығында түбегейлі бет бүрысқа талпыныс, оның дамуына ескелең сипат беруге үмтылыс СОКП Орталық Комитетінің 1965 ж. наурыз Пленумында жасалынып, оған белінген қаржы күрт арттырылған болатын. 1975 жылдан 1935 жылға дейін бүкіл ауыл шаруашылығының өндіріс қоры 1970 ж. салыстырғанда 174 %-дан 335 %-ға дейін өсті. Осы аралықта ауыл шаруашылығы саласына бөлінген қаржы 45 230 млн. сомға жетіп, бүл саланың өндірісінің жедел қарқынмен дамуына қажетті материалдық алғы шарттар жасады.

Бірақта бүл қаржы тиімсіз пайдаланылып, күткен нәтижені әкелмеді. Ол қаржының 55 %-ға дейінгі мелшері қүны қымбат, аса үлкен мал шаруашылығы комплекстерің су шаруашылығы қүрылыстарын салуға, қымбат ауыл шаруашылық техникасын сатып алуға жүмсалды. Ауыл мен селоны әлеуметтік жағынан дамытуға қалған қаржыны жүмсау дәстүрге айналды. Адамдардың мүқтажына жеткілікті назар аудармаушылықтың салдарынан 1937 ж. ауыл- селолық мекендердің тең жартысынан астамында денсаулық сақтау орыны болмады.

Ауыл шаруашылық өндірісі он бес жыл ішінде бар болғаны 23 %-ға ғана өсті, оның есесіне осы аралықта халық саны да осынша өскендіктең ауыл шаруашылық өнімдерін жан басына пайдалану сол 70-ші жылдардың басындағы қалпында қала берді. Колхоздар мен совхоздарда сүт өндіру тоғызыншы бесжылдықта 22 % өссе, 10-шы бесжылдықта 9 %-ға дейің ал 11- ші бесжылдықта 6 %-ға төмендеді.

1971-1935 жж. ет ендіру де тұрақты болмады. Егер 9-шы бесжылдықта жылдық орташа есім 4,2 % болса, 1976-1930 жж. 0,5 %-ға дейін темендеді. 10-шы бесжылдықтан бастап, республикада жылына 1 млн. тоннадан астам ет дайындалды. Оның бестен бір бөлігінен терттен бір бөлігіне дейінгі мөлшері бүкіл одақтық қорға жіберіліп отырды.

Қала мен село арасындағы экономикалық теңсіздіктің орын алуының нәтижесінде ауыл шаруашылығынан қаржының қайтарымсыз алынуы жылдан жылға өсе түсті. Аграрлық салаға сатылатын өндіріс өнімдерінің қүны 1965- 1935 жж. 2-ден 5 есеге дейін ессе, оған керісінше мемлекетке еткізілетін ауыл шаруашылығының өнімдерінің қүны бар болғаны 2 есе ғана есті. Монополиялардың ектемдігі нвтижесінде колхоздар мен совхоздар теменгі сапалы техниканы сатып алуға мвжбүр болды.

Қазақстан ауыл шаруашылығында ең нашар дамыған сала - оның өнімдерін сақтау жвне еткізу саласы болды. Транспорттың элеватордың қоймалардың өндеуші квсіпорындардың жетіспеушілігінің салдарынан ауыл шаруашылық өнімдерінің 20-дан 40 %-ға дейінгі бөлігі жоғалып отырды.

Ауыл шаруашылығының ауыр жағдайда қалуының келесі бір себебі шаруалардың бүтіндей вкімшілдік жүйенің билігінде болуы еді. Колхоздардың өзін-өзі басқаруын демократияландыру ісі саналы түрде тежеліп, колхоздар мен совхоздардың жүмысына партиялық-мемлекеттік мекемелердің тарапынан бақылау күшейе түсті. Ауыл еңбекшілерінің еңбегі дүрыс бағаланбағандықтан, ауылдық жерлерден түрғындар кептеп қоныс аудара бастады. Жоғарыдан жіберілген өнім дайындау жоспарлары шаруашылықтардың нақты мүмкіншілікгерімен санаспады, олардың көпшілігінің орындалмайтылдығы алдын-ала белгілі болды.

Шаруашылықтарды мөлшерден тыс шоғырландыру кеңінен орын алып, всіресе колхоздар біріктіріліп отырды. 1950 ж. Қазақстанда 3670 колхоз болса, 1935 ж. олардың саны 333 болды. Колхоздардың қожалығы, олардың табиғи ерекшеліктері, түрғындарының мүдделері ескерілмей шоғырландырылды. Олардың көпшілігі бірнеше елді мекендерді қамтып, бір орталықтан басқарылды. Көптеген майда колхоздар болашағы жоқ деп табылып, жойылып кетті. Осылайша колхоздық-кооперативтік меншік, мемлекеттік меншікпен салыстырылғанда, 2-ші қатардағы меншік қатарына түсіп қалды. Ауыл шаруашылығында жаппай бірдей меншікке көшу күшейіп, колхоздар совхоздарға айналдырыла басталды.

1932 ж. шаруашылықтың экономикалық вдістеріне кешуді жүзеге асыру, колхоздар мен совхоздардың қүқықтарын кеңейту мақсатымен қүрылған Госагропром жүйесі, 1935 ж. оны жетілдіру шаралары да өзін-өзі ақтамады. Ауыл шаруашылығы саласындағы сансыз көп қайта қүрулар, нығайтулар экономикалық қатынастарды взгертпегендіктен нвтиже вкеле қоймады. 30-ші жылдардың екінші жартысындағы ауыл шаруашылығына арендалық қатынастарды енгізу де кезекті науқан сипатын алып, жоғарыдан вкімшілдік вдіспен жүргізілді. Арендалық үжымдар шаруашылықты жүргізудің басқа түрлеріне қарсы қойылды, оларды қүру орынсыз асығыс жүргізілді. Сондықтан арендалық вдісті ендіру табылған табысты иемдену двстүрін взгертіп, шаруаларды ез еңбегінің нвтижесіне ынталандыра алмады. 1990 ж. дейін фермерлік шаруашылықтар мен ерікті кооперативтер жүйесі де осы жағдайларға байланысты еркін дамымады.

Осы себептермен 30-ші жылдары республикада астық, мақта, қант қызылшасын, күнбағыс сатып алу азайды. Ет, сүт жвне сүт өнімдерін, жүмыртқа сатып алудың біршама артуы халықтың бүл өнімдерге деген ескелең талабын қанағаттандыра алмады. Қалалық жерлерде халықты азық-түліктің бірсыпыра негізгі түрлерімен жабдықтауда шектеу енгізілді.

Әлеуметтік даму. 70-30 жж. экономикадағы күйзелістік жағдай әлеуметтік дамуға да өз әсерін тигізді. Әрбір бесжылдықта халықтың турмыс жағдайын жақсартуға баса назар аударылғанына қарамастан, екіметтің әлеуметтік саясаты орындалмай қалды. 1971-1939 жж. республика жүмысшылары мен қызметшілерінің орташа айлық табысы 39 пайызға, 123,7 сомнан 233,7 сомға дейін, оның ішінде өндіріс жүмысшыларының жалақысы 93,6 пайызға, 133,9 сомнан 259,3 сомға дейін өсті. Совхоз қызметкерлерінің жалақысы 121 сомнан 247 сомға дейін көтерілді. Колхозшылардың кепілді еңбек ақысы өсті, халықтың темен айлық алатындары орташа айлық алатындар дәрежесіне кетерілді. Жасына қарай төлейтін айлық орташа зейнетақы 52,1 сомнан 93,2 сомға дейін көтерілді. 1971 ж. колхозшылар үшін де зейнетақы белгілеу тәртібі енгізілді. Ана мен баланы қорғау жөнінде шаралар белгіленді, Отан соғысына қатысқандардың материалдық-түрмыс жағдайы жақсартылды, бала кезінен мугедек болғандарға жәрдем кебейтілді.

Алайда жалақы мен зейнетақының кетерілуі, іс жузінде ақшаның қүнсыздануына байланысты ешқандай нәтиже бермеді. Көптеген тауарлар бағасының түрмыстық және коммуналдық қызмет көрсетудің келіктің бағасының ресми және жасырын түрде жиі-жиі кетерілуі халықтың нақты табысын төмендетті. 1935 ж. 1 сом 60 жылдардың ортасындағы соммен салыстарғанда 54 тиынға тең болды. Жылдан жылға тапшылық арта түсті. Сауда орындарында балаларға, қарттарға арналған арзан тауарлар жоғалып кетті, көптеген азық-түлік түрлері жетіспеді. Партиялық-мемлекеттік үйымдардың басшы қызметкерлерінің ездеріне арналған арнайы дүкендері, ауруханалары, демалыс орындары және мемлекеттік сая-жайлары болды.

Әлеуметтік саладағы ең өткір проблеманың бірі түрғын үй мәселесі болды. Қаралып отырған көзенде 2203,7 мың пәтер салынып, 13 млн. адам жаңа пәтер алды, өзінің түрғын үйін кеңейтті, не өздеріне жеке үй салды. Осыған қарамастан халық санының өсуіне байланысты олар түрғын үймен толық қамтамасыз етілмеді. Бесжылдықтан бесжылдыққа салынған пәтерлер саны кеміп, түрғын үй қүрылыс жоспары тұрақты орындалмай отырды. Тек қана 11-ші бесжылдықта республикада 1,2 млн. шаршы метр түрғын үй іске қосылмады, мектеп, аурухана, бала бақшаларының қүрылыс жоспары орындалмады.

Крршаған табиғатқа да зор шығын келтірілді. Оған бірден-бір мысал - Арал теңізі. Арал теңізіне келіп қүятын Амудария мен Сырдарияның суын есепсіз пайдалану теңіз суының деңгейін 15 м. төмендетіп, су көлемін 54 %-ға азайтып жіберді, жағалау оңтүстігі мен шығысында 60-120 шақырым тартылып, 25 мың шаршы шақырым теңіз табаны жалаңаштанып қалды. Аралдың тартылуы өлкеде экологиялық және санитарлық-эпидемиялық жағдайды нашарлатып жіберді. 1970-1990 жж. Арал төңірегінде жалпы өлім саны 2 есе өсіп, дүниеге келген әрбір 1000 баланың 40-60-қа дейіні бір жасқа жетпей қайтыс болып отырды.

Республика территориясында әскери енерквсіп комплексінің жетекші салаларын қамтитын 43 ірі квсіпорыны орналасты. Атом қаруын және қарудың басқа түрлерін сынау үшін Семей ядролық, Орал, Нарын және т.б. полигондар жумыс істеді. Олар 30-ші жылдары Қазақстанның 13 млн. гекгардай жерін алып жатты. Бүл полигондарда 500-ден астам ядролық жарылыстар жасалды. Ол сынақтардың халықтың денсаулығына және қоршаған ортаға тигізген әсері туралы ұзақ жылдар бойы айтылмай келді. Ғалымдардың мәліметі бойынша тек Семей полигонында сынақ жасалған жылдары кемінде 500 мың Семей өңірінің турғындары ионды радиацияның сәулесіне үшырады. 1975-1935 жж. сынақтың зардабынан пайда болған аурулардан өлгендер Семей обылысында ғана 7 есе есті. Республика өнірінде Семейден тыс, 27 жерде қуаты әртүрлі 33 ядролық жарылыс жасалынды. Олардың ішінде Атырау обылысында 17 рет, Орал өңірінде 3 рет, қалғандары Ақтөбе, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан обылыстарында ядролық сынақ жүзеге асырылды. Бактериологиялық қарулар Арал теңізіндегі Барсакелмес аралында сыналды. Жалпылама Қазақстан территориясы 40 жыл бойы атом қаруын сынау алаңына айналып, ядролық апатқа үшырады.

**Қоғамдық-саяси өмірдегі күйзелістік жағдайдың тереңдей түсуі.**

Саяси өмірде Коммунистік партияның монополиясы - қоғамның барлық саласында партиялық басшылықтың күшеюіне алып келді. 60-шы жылдардың екінші жартысынан Л.И. Брежнев басқарған партиялық-мемлекеттік басшылық СОКП-ның ХХ-съезінің шешімінен бас тартты. Түбегейлі езгерістерден қорыққан жаңа басшылық саяси билікге және мемлекеттік-бюрократтық басшылықта ескі сталиндік қүрылымды сақтауға тырысты. Саяси өмірде біржақты қатаң идеологиялық кезқарас қалыптасып, кезінде жазықсыз айыпқа тартылған қазақ халқының ғалымдары мен мәдениет қайраткерлерінің еңбекгерін қайта қалпына келтіруге деген талпыныс мемлекеттік қауіпсіздік комитеті тарапынан қатаң тыйым салынып отырды.

1973 ж. КСРО Конститутциясының негізінде Қазақ КСР-нің Конститутциясы қабылданды. Заң жузінде СОКП-ның басшылық ролі бекітіліп, езге партияларды қүруға, партияның ықпалынан шығуға қатаң тыйым салынды. Барлық салаларда нақты билік партиялық аппараттың қолына көшіп, ол кеңестік және шаруашылық үйымдарын алмастырды.

Әлеуметтік-экономикалық саясаттағы бүрмалаушылықтар мен қателікгер ұлттық қатынастарға да ез әсерін тигізді. Арнайы құжаттарда ұлт мәселесіндегі қолайсыз жайттар барынша буркемеленіп, ұлт мәселесі Кеңестер Одағында шешілді деп жарияланды. Ұлт мәселесіндегі жетістікгерді бір жақты асыра бағалау 1,кемелденген" социализм тұжырымынан келіп шыққан болатын. ғКемелденген" социализм жағдайында ұлттардың езін-езі билеу құқы мүлдем дерлік ұмытылды. Қазақстанның кадр, миграция, тіл мәселелерін реттеуге мүмкіншілігі болмады. Ұлттық сана, дәстүр ұмтыла бастады. Оның есесіне интернационалдық тербие ұлттық саясатты алмастырды. Идеологиялық, саяси-тәрбие жумысында ұлттық нигилизм, космополитизм, тіпті шовинизм кепшілік жағдайда интернационализм деп қабылданып, ұлттық сана-сезімнің оянуы - ұлтшылдық деп бағаланды. Республиканың қоғамдық-саяси өмірінде евроцентристік бағыт басым түсіп, қазақ халқының ұлттық өкіметке, мемлекеттік тәуелсіздік пен территориялық біртұгастығына құқы жоққа шығарылды. Тарихтың беліп алуға болмайтын кешпелі қоғам мен шығыс мәдениетінің жетістікгері жауып тасталды. Басқаша ойлауға мүмкіндік берілмеді. Осылайша, ақын О.Сүлейменовтың иАзиЯ" атты еңбегі қудалауға тусіп, ол ұлтшылдық, пантюркистік жвне орыстарға қарсы жазылған еңбек деп бағаланды.

Сондай-ақ, 1976 ж. философия институтының авторлар ұжымы дайындаған "Дәстурлі қазақ енерінің дүние танымы" деген кітабы басып шығаруға тыйым салынды. Антрополог О.Исмагуловтың ғҚазақстанның этностық геногеографиясьГ деген кітабы да идеялық тұрғыдан зиянды деп табылды. Автроға методологиялық қате жіберген, ру-тайпалық факгорларды бүгінгі заманмен байланысты біржақты баяндаған деген айып тағылды.

Ұлттық қатынастардағы қарама-қайшылықтардың өсуінің келесі бір көрінісі, 1979 ж. Ақмолада болған оқиға болып табылады. СОКП Орталық Комитетінің Саяси бюросы 1979 ж. көкгемде, республика үкіметінің келісімінсіз, Казақстанда неміс автономиялы обылысын құру туралы шешім қабылдайды. Автономиялы обылысқа Ақмола, Павлодар, Карағанды жвне Кекшетау обылысының бірсыпыра аудандары беріліп, Ерейментау қаласы оның орталығы жасалмақ болып белгіленді. Автономиялы облыс құру туралы хабар республикаға тез тарап, қазақ халқының занды қарсылығын туғызды. Жер- жерде жиналыстар, бой көтерулер болып, неміс автономиясын құру туралы шешімді айыптаған үндеулер қабылданды. Осылардың арқасында неміс автономиясын құру идеясы жүзеге аспай қалды.

Мәдениеттің дамуы. 60-30 жж. арасында 27 жоғары жвне 100-ден астам орта арнаулы оқу орындары ашылды. 1936 ж. 55 жоғары оқу орындары, 246 техникумдар мен училищелерде 550 мың студент пен оқушы 200-ден астам мамандық бойынша оқыды.

Қазақстан ғалымдарының зерттеулері оңтүстік Маңғыстауда жвне Орал- Ембі бассейнінде мунай мен газдың ірі кендерін игеруге, Ертіс-Карағанды каналын салуға, егін шаруашылығында топырақ қорғау жүйесін енгізуге кемекгесті. Информосон - кпетканың ішкі белшекгерінің жаңа кпасын ашу жвне зерттеу женіндегі жумыстар цикпын орындаған бір топ ғалымдарға 1976 ж. Лениндік сыйлық берілді.

70-30жж. 5 томдық 1Қазақ КСР тарихьГ, 10 томдық 1Қазақ тілінің түсіндірме сездігі" 11 томдық "Қазақстанның металлогениясьГ жвне т.б. көлемді зерттеулер жарық керді. Аль-Фарабидің Ш.Ш.Уәлихановтың Ы.Алтынсариннің мүралары зерттеліп басылды.

Әдебиетте I. Есенберлиннің Ә. Нуршайықовтың М. Мақатаевтың Т. Айбергеновтың О. Сүлейменовтың М. Шахановтың Қ- Мырзалиевтың, Ф. Оңғарсынованың Ә. Кекілбаевтың жвне басқалардың шығармалары жарық керіп, оқырмандардың жоғары бағасына ие болды.

Жалпылама мвдениеттің дамуындағы елеулі қол жеткен табыстарға қарамастан, ұлттардың рухани ояну проблемалары көлеңкеде қалып отырды. Ұлттық ерекшелікгерге қарағанда, советтік дәстүрлер кеңінен уағыздалып, двріптелді.

**Қоғамдық-экономикалық өмірді демократияландыруға бағыт.**

30-ші жылдардың ортасында бурынғы Кеңестер Одағының басшылығы қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, саяси дағдарыстан шығудың жолын іздестірді. 1935 ж. 10-наурызда К.Черненко қайтыс болып, Коммунистік партияның бас хатшысы болып М.Горбачев сайланды. М.С.Горбачев жарияланған влеуметтік-экономикалық қайта қуруға дағдарыстан шығуға бағытталған талпыныс болды.

Кеңестік қоғамды демократияландыруға бағытталған қайта қүру жылдары Кеңестер Одағы сыртқы саясатта Шығыс пен Батыстың арасындағы текетірес түйықтан шығудың жолын іздестіріп, 1935 ж. езінің ядролық сынақтарын біржолата тоқтатты.

Қайта қүру жылдары ел ішінде жеделдету концепциясын жузеге асыруға бағытталған бірқатар нәтижесіз бастамалар басталды. Одақтың жаңа басшылары маскүнемдікпен, тертіпсіздікпен куресті кушейтіп, өндірісті жаңарту идеясын жузеге асыруды қолға алды. Іс жузінде рынокгық қатынастың жеке меншікгің, бақталастықтың болмауы жеделдету идеясын қиялға айналдырып жіберді. Өндіріс өнімінің тапшылығы заеодтар мен фабрикаларды өндіріс қурал-жабдықтарын жаңартуға ынталандырмады. Ауыл шаруашылығындағы мемлекеттік колхоздық-совхоздық жуйе ғылыми-техникалық революцияның жетістікгерін қабылдауға дерменсіз болды. Өндіріс қурал-жабдықтары мен еңбек нәтижесінен шеттетілген ауыл еңбеккерлерінің еңбек өнімділігін арттыруға ешқандай құлқы болмады. Маскүнемдікке қарсы күрес өз кезегінде мемлекеттікбюджетті азайтып, тұтыну саласындағы жағдайды шиеленістірді.

1Қайта құру" концепциясы ұлт меселесін де одан ері ұшықтыра түсті. Ұлттық қатынастардағы ұзақ жылдар бойы жиналған шиеленіс 1936 ж. желтоқсанда жас демократияның өміршіл-екімшілдік жүйемен ашық қақтығысына алып келді. Қайта құру тусында орталық өміршіл-екімшіл жүйе 16-желтоқсанда Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық Комитетінің 1- ші хатшысы Д.А. Қонаевты, республикаға беймәлім бурынғы Ульянов обылыстық партия комитетінің хатшысы Г.В. Колбинмен алмастырды. Бұл шешімге наразы болған жастар келесі күні Орталық Комитет жанында жиналып ез наразылықтарын білдірді. Желтоқсанда Алматыда болған уақиғалардың негізінде ұзақ жылдар бойы жинақталған тұтас тарихи, әлеуметтік-экономикалық және саяси факгорлар жатты. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі патша өкіметі және кеңес екіметі тусында аяққа басылды, қазақ халқының экономикалық мүддесі ескерілмей ұлттық байлығы тоналды.

Қазақ жастарының 1936 ж. желтоқсандағы бейбіт шеруінің түрі ұлттық болғанымен, ұлтшылдық емес еді. Ол басқа халықтарға, оның ішінде, орыс халқына бағытталмаған болатын. Бірақ республиканың және одақтың партиялық-бюрократтық жүйе тарапынан ол экстремистік пиғылдағы ұлтшыл жастардың бүлігі деп бағаланып, шындық бүркемеленді.

Бейбіт шеруді басып-жаншуда зандылық өрескел бұзылды. Жастарды қуып таратуда сырттан арнайы әскери бөлімдер жеткізіліп, орыс ұлтының өкілдерінен халық жасақтары жасақталып, өрт сөндіру машиналары, төмір таяқтар, шағын саперлік күрекгер, үйретілген иттер пайдаланылды. Ұсталғандар прокурордың санкциясынсыз түрмелерге қамалып, онда орын жетпегендерді ұрып-соғып, зебірлеп қысты күні киімсіз қала сыртына апарып тастады. Қылмысты істер бойынша тергеу қысқа мерзімде, үстірт жүргізілді. Бұл шаралардың барысында ішкі істер орындарында 3,5 мыңнан астам адам ұсталып, 103 адам сотталды, 270 студент жоғарғы оқу орындарынан, 753 адам комсомолдан, 52 адам партиядан шығарылды. Ішкі істер министрлігінен 1200 адам, Денсаулық сақтау және Келік министрлігінен 309 адам жумыстан шығарылып, жоғарғы оқу орындарының 12 рекгоры қызметтен алынды. Бірнеше жастар қыршынынан қиылды. Олардың ішінде қазақ халқының батыр ұлы Қайрат Рысқұлбеков бар. Партия ұйымдарын тазалау жүзеге асырылып, тек 1937 ж. обылыстық партия комитеттерінде істейтін жауапты қызметкерлердің 23 пайызы, ал қалалық және аудандық партия комитеттерінің ербір үшінші қызметкері жумыстан босатылды. Мундай тазарту жумыстары сондай-ақ кеңес, квсіподақ, комсомол ұйымдарында да кеңінен жүргізілді.

1937 ж. шілдеде КОКП Орталық Комитеті 1Қазақ республикалық партия ұйымдарының еңбекшілерге интернационалдық жвне патриоттық тербие беру жумысы туралы" арнайы қаулы қабылдап, онда желтоқсандағы оқиғаны ұлтшылдықтың керінісі деп бағалады. Жергілікгі кадрларды қуғынға салған Г.В. Колбин орталық партия комитеті бюро мүшелерінің пікірлерімен санаспады, мвселелерді көп жағдайда өз бетімен шешті. Тек 1939 ж. жазда өзін-өзі ешкерелеген Колбин КСРО Халықтық бақылау комитетінің терағалылығына тағайындалып, Мвскеуге кетті. Оның орнына 1939 ж. шілдеде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болып Н.Ә. Назарбаев сайланды. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі М.Шаханов басқарған арнайы комиссия қурып, желтоқсан оқиғаларын жан-жақты тексеріп, еділ бағасын берді. Қазақ жастары еш кінвсіз болып шықты.

Алматыдағы 1936 ж. желтоқсан оқиғалары Кеңес еліндегі осындай үлт тендігін, әділдікті көксеген бғқаралық қовғалыстардың басы еді. Көп үзамай осындай буқаралық шерулер Балтық бойындағы республикаларда және басқа да жерлерде болды. Бірақ Кеңес Одағының басшылары оларды Алматыдағыдай қанға бөкгіре алмады. Өйткені одақ ыдырап кетудің сәл-ақ алдында тур еді. Қайта қүру арқасында одақ көлемінде, оның ішінде, Қазақстанда да егемендік, экономикалық дербестіқ орталық пен федерацияның мүшелері арасында екілеттілікті белісу, жаңа одақтық шарттар жасау идеялары талқылана бастады. Коммунистік партия тарапына сындар айтылып, жаңа қоғамдық үйымдар қүрыла бастады. 1937 ж. тамызда түңғыш тәуелсіз үйым - әлеуметтік экологиялық 1,Инициатиеа" бірлестігі қүрылып, ол өз алдына соғысқа қарсы түру, қоршаған орта мен бейбітшілікті қорғау, қоғамды демократияландыру мақсатын қойды. Осылардың нәтижесінде 1933 ж. КСРО ез ескерін Ауғанстаннан шығарды. Бүл соғысқа Қазақстаннан 21 979 адам қатысып, олардан 730 адам қаза тауып, 393 адам мүгедек болды, 22 адам хабарсыз кетті. Кейінірек бүл бірлестіктен "Жасыл майдан" Қазақстанның социал-демократиялық партиясы бөлініп шықты.

Жүмысшы қозғалысы да елеулі саяси күшке айналды. Оның қатарында Қарағанды шахтерлері ерекше роль атқарды. 1939 ж. Жаңа Өзендегі уақиға әлеуметтік-экономикалық саладағы кекейтесті меселелерді кетерді. Осы жылы белгілі қоғам қайраткері, ақын О.Сүлейменовтың басшылығымен "Невада- Семей" қозғалысы дүниеге келді. Козғалыс КСРО, АКЦ] халықтары мен Президенттеріне ядролық сынауға бірлесіп мораторий жариялау қажеттігі туралы үндеу қабылдады. Республиканың Жоғарғы Кеңесі қолдаған жүртшылықтың күшті қысымымен Одақтық үкімет Семей полигонында жарылысты азайтуға мәжбүр болды.

1939 ж. Қазақ КСР-індегі тіл туралы заң қабылданып, республикада қазақ тілін және басқа да үлт тілдерін дамытудың 2000 жылға дейінгі кезеңге арналған бағдарламасы бекітілді. Оның негізгі мақсаты үлттық тілдерді қорғап дамыту. Заң бойынша мемлекеттік тіл болып қазақ тілі, ал орыс тілі үлтаралық қатынас тілі болып саналды.

1990 ж. қарай Кеңестер Одағы адам танымастай болып өзгерді. Ұлттық республикаларда тәуелсіздік жолындағы қозғалыс кеңінен етек алып, олар Конституцияның 6-шы статьясын - КОКП-ның идеологиялық және саяси монополиясын жоюды, кеп партиялы жүйеге көшуді талап ете бастады. 1990 ж. наурызда КСРО-ның халық депутаттарының III съезі Конституцияның 6-шы статьясын алып тастап, елде көптеген жаңа партиялар қүрыла бастады. Қазақстанда 1990 ж. Қазақстан социал-демократиялық партиясы, "Азат" "Алаш" "Желтоқсан" және т.б. саяси қозғалыстар пайда болды.

1990 ж. кектемдегі жергілікті екімет орындарына сайлау түсында одақтас республикалардың басым көпшілігінде үлттық тәуелсіздік басты мәселеге айналып, ер республика ез президенттерін сайлай бастады. Ең әуелі наурызда Литвада жаңа парламент (Сейм) республика тәуелсіздігін қалпына келтіру женінде Декпарация қабылдайды. Литваның ізін ала барлық дерлік одақтас республикалар мен автономиялы республикалардың басым көпшілігі өздерінің тәуелсіздігі туралы декпарация қабылдады. Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі 1990 ж. сәуірде Н.Ә. Назарбаевты республика Президенті етіп сайлады. Н.Ә Назарбаев президент болып сайланғаннан кейін Семей полигонында ядролық сынаққа тыйым салу, Ұлы Отан соғысына қатысқандар мен оларға теңестірілген азаматтарға әлеуметтік кемек керсету шаралары туралы жарлық қабылдады. Республика Жоғарғы Кеңесінің  тералқасы 1936 ж. 17-13 желтоқсанда Алматыда болған уақиғаға байланысты жағдайларға түпкілікгі баға беру женінде арнаулы комиссия қүрды. 1990 ж. 25 қазанда республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декпарация қабылдайды. Егемендік алу Қазақстанда демократиялық езгерістердің барысын шапшандата түсті. Қазақстанның бастамасы бойынша Белоруссия, Украина, Ресей және басқа республикалармен бір-бірінің егемендігін, қалыптасқан шекараларын мойындау, экономикалық байланыстарды дамыту туралы екі жақты келісімдер жасалды. 1990 ж. желтоқсанда Ресей, Украина, Белоруссия, Қазақстан республикаларының жетекшілері езара терт жақты шарт жасау жөнінде келісімге қол қойып, басқа республикаларды оны қолдауға шақырып үсыныс енгізді.

ҚР Ғылым және Білім министрлігі

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Тақырыбы:**XXғ. 70-80жж.басындағы республика экономикасы мен қоғамдық саяси өміріндегі әкімшіл әміршіл жүйе құбылыстарының кеңінен өріс алуы және салдары**

Кафедра : **Қоғамдық ғылымдар**

Орындаған: Айсабаева А. ПФИЯ 1к.

Тексерген: Жүзтаева Б.

Алматы 2012-13ж.ж.