**Коллективизация**

**Накануне коллективизации**

К середине 20-х гг. сельское хозяйство страны в основном достигло довоенного уровня. Однако его товарность была ниже, чем до революции, из-за разрушения помещичьих и ослабления кулацких хозяйств. Мелкое крестьянское хозяйство было полунатуральным. Советское руководство стремилось обеспечить быстрый рост товарности сельского хозяйства, как для улучшения снабжения городов, так и для расширения продажи хлеба за границу с целью получения средств для создания современной промышленности. Повышение товарности могла обеспечить кооперация. В деревне были широко распространены кредитные, сбытоснабженческие, потребительские кооперативы, в то же время производственная кооперация была развита меньше, а в совхозах и колхозах состояло лишь 0,8% дворов.

Целями [**коллективизации**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/01.html) считались:

1. осуществление большевистской доктрины о преобразовании крестьянских хозяйств в крупные социалистические сельскохозяйственные «фабрики»;
2. обеспечение роста товарного производства;
3. установление контроля государства над запасами зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г. провозгласил курс на коллективизацию деревни, но не определил сроков и форм ее осуществления. Лидеры партии в один голос заявляли, что мелкое крестьянское хозяйство будет существовать еще долго.

Решения XV съезда означали отказ от «деревенского нэпа»: было решено начать наступление на кулачество. Провозглашенная политика «ограничения кулачества» включала повышенное налогообложение, ограничение аренды и использования наемного труда. [**В.М. Молотов**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/02.html) в докладе о работе партии в деревне резко критиковал «антисередняцкий уклон» левой оппозиции.

**Переход к форсированной коллективизации**

Кризис хлебозаготовок на рубеже 1927 – 1928 гг. изменил отношение партийного руководства к единоличному хозяйству. [**И.В. Сталин**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/03.html) и его единомышленники решили силой подавить «кулацкую хлебную стачку». Началось изъятие излишков хлеба. Крестьян, отказывающихся сдавать хлеб по государственным ценам, преследовали как спекулянтов.

Началось форсирование коллективизации. Сопротивляющихся вступлению в колхозы объявляли врагами советской власти. Доля дворов, состоящих в колхозах, выросла в течение 1928 г.с 0,8% до 3,2%. 60% колхозов составляли ТОЗы (товарищества по обработке земли),40% – сельхозартели. В ТОЗе скот и инвентарь принадлежали отдельным владельцам, а обработка земли велась совместно. В сельхозартели все средства производства обобществлялись.

В 1928 г. появились первые [**машинно-тракторные станции**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/04.html) (МТС), обрабатывавшие землю тракторами. Трактор требовал ликвидации межей, следовательно – введения общей запашки. Однако тракторов было мало. Даже в 1929 г. с их помощью обрабатывалось не более 1% пашни.

В ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК И.В. Сталин заявил, что в колхозном движении произошел коренной перелом (7 ноября в газете «Правда» вышла его статья «Год великого перелома»). После этого принуждение крестьян к вступлению в колхоз усилилось. Появился лозунг «бешеных темпов коллективизации», главные зерновые районы были объявлены районами сплошной коллективизации.

В декабре 1929 г. последовала директива обобществить скот в районах сплошной коллективизации. Крестьяне стали резать скот, что нанесло катастрофический урон животноводству.

5 января 1930 г. было принято Постановление ЦК «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В главных зерновых районах (Нижнее и Среднее Поволжье, Дон, Северный Кавказ) предлагалось завершить коллективизацию к осени 1930 г., в остальных районах страны – на год позже. Основной формой коллективного хозяйства объявлялась коммуна, в которой обобществлялись не только средства производства, но и все личное имущество. Развернулось соревнование по коллективизации. Естественно, темпы колхозного строительства резко возросли. К 1 марта 1930 г. в колхозах состояло 59% дворов.

**Политика ликвидации кулачества**

Главным средством принуждения крестьян к вступлению в колхозы стала угроза [**раскулачивания**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/05.html). С 1928 г. проводилась политика ограничения кулачества: было запрещено государственное кредитование кулацких хозяйств, установлены повышенные налоги.

В декабре 1929 г. И.В. Сталин заявил: «Мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса». 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мерах по ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации». Кулаки были разделены на группы:

* контрреволюционный кулацкий актив;
* наиболее богатые кулаки;
* прочие кулаки.

После раскулачивания первая группа подлежала заключению в лагеря (а организаторы террористических актов – смертной казни), вторая группа – выселению в отдаленные районы, третья – выселению за пределы колхозных земель. В реальности кулаки второй и третьей групп были выселены в северные районы Сибири. Имущество раскулаченных переходило к колхозам.

Раскулачивание проводили сельсоветы и милиция с привлечением коммунистов, бедноты и рабочих-агитаторов ([**«двадцатипятитысячников»**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/06.html)). В целом по стране было раскулачено 12 – 15% дворов(в некоторых районах – до 20%). Реальный удельный вес кулацких хозяйств не превышал 3 – 6%.Главный удар пришелся по среднему крестьянству. Пострадали лучшие работники.

Выселенные на Север считались спецпереселенцами. Их объединяли в «спецартели», условия в которых были не лучше лагерных. За 1932 – 1935 гг. 300 тыс. спецпереселенцев (приблизительно каждый шестой) умерли от истощения и непосильного труда. По [**Конституции 1936 г.**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/07.html) спецпереселенцы получили гражданские права. Однако покидать места поселения им не разрешали вплоть до смерти И.В. Сталина.

**Борьба с «перегибами»**

Коллективизация и репрессии вызвали сопротивление. За январь – март 1930 г. произошло более 2 тыс. крестьянских выступлений. Советское руководство решило временно приостановить коллективизацию.

2 марта 1930 г. В.И. Сталин опубликовал в «Правде» статью «Головокружение от успехов». Принуждение к вступлению в колхоз и раскулачивание середняков были осуждены как «перегибы». Вина за это была возложена на местных работников. В тот же день был опубликован Примерный устав колхоза. Колхозники получили право держать на личном подворье корову, мелкий скот, птицу. 14 марта опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном строительстве». Вступившие в колхоз под давлением получили право вернуться к единоличному хозяйству. К июлю 1930 г. в колхозах осталось 21% дворов против 59% к 1 марта. Однако через год уровень коллективизации вернулся на мартовский уровень 1930 г. Это объясняется более высокими налогами на единоличников, трудностями при получении назад переданных колхозам наделов, скота и инвентаря.

**Голод начала 1930-х гг.**

В 1932 – 1933 гг. зерновые районы охватил голод. 1930 г. был урожайным, что позволило снабдить города, отправить зерно на экспорт и оставить достаточное количество хлеба колхозникам. Но в 1931 г.урожай был несколько ниже среднего, а объемы хлебозаготовок увеличились: экспорт хлеба обеспечивал приток валюты для [**индустриализации**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/08.html). При изъятии хлеба крестьянам не оставляли даже необходимого минимума. Так было и в 1932 г. Крестьяне стали прятать хлеб. Значительная часть зерна не была убрана и осталась на корню. Хлебозаготовки в зерновых районах были сорваны. Государство ответило карательными мерами. В районах, не выполнивших хлебозаготовки, у крестьян отбирали все имевшиеся запасы продовольствия, обрекая их на голодную смерть. Депортировали на север целые села. Голод охватил наиболее плодородные районы, причем в городах он ощущался гораздо слабее, чем в деревнях. От голода погибли, по различным оценкам, от 4 до 8 млн. чел.

7 августа 1932 г. было принято Постановление «Об охране имущества государственных предприятий, совхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» (обиходное название – «указ о пяти колосках»). Самое малое хищение государственного или колхозного имущества каралось расстрелом с заменой 10 годами заключения. Жертвами указа стали голодающие крестьяне, подбиравшие просыпанное при жатве зерно. Только в 1932 г. по закону от 7 августа были репрессированы свыше 50 тыс. чел., в том числе более 2 тыс. чел. приговорены к расстрелу.

**Завершение коллективизации**

Во время голода процесс коллективизации приостановился. В 1934 г., после окончания голода, вступление крестьян в колхозы возобновилось. Растущие налоги на единоличников и ограничение их полевых наделов одним гектаром на двор не оставили крестьянам выбора. К 1937 г. колхозниками стали 93% крестьян. Занятость в сельском хозяйстве за счет раскулачивания, переселения в города и голода сократилась на 15 – 20 млн. чел.

Колхозы были поставлены под контроль партийных органов. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были ничтожно малы. Колхозы оплачивали своей продукцией услуги МТС и платили натуральный налог. В результате большинство колхозов не получали прибыли и почти ничего не выдавали на [**трудодень**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1234/item1/09.html). Колхозники работали фактически бесплатно, существуя за счет приусадебного хозяйства. Невыработка минимума трудодней каралась в уголовном порядке. Покинуть деревню без согласия правления колхоза было нельзя: крестьяне не получили паспортов, введенных в 1932 г.

В результате коллективизации производство зерна на душу населения упало с 47 ц в 1928 г. до 40 – 44 ц в 1940 г. На 40% сократилась продукция животноводства. Коллективизация нанесла тяжелый урон сельскому хозяйству, обрушила на крестьян голод и репрессии, привела к потере деревней рачительного отношения к земле. Такую цену страна заплатила за обеспечение форсированной индустриализации средствами и рабочей силой.