**31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні**

**** 31 мамыр – бүкіл қазақ баласы көкірегін қарс айырып, бір сәт күрсінетін күн. Өлгенге иман, өткенге салауат тілейтін күн. Қаскөй саясаттың қанқұйлы қасап-қыспағынан қапыда мерт болған қаншама қазақ баласын жоқтайтын күн.

 ХХ ғасырдағы саяси қуғын-сүргін – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған тарихымыздың шерлі беттерінің бірі болып саналады. Әкімшілік-жазалаушы жүйе еңбектеген сәбиді де, еңкейген кәріні де, болмысы нәзік әйелді де аяған жоқ. Біздің ендігі жердегі борышымыз – осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған азаматтардың есімдерін ұмытпау, оларды мәңгі есте сақтау.

 ХХ ғасырда қазақ ұлты тартқан ең ауыр зардап осы зұлматты жылдармен байланысты. 1931-1933 жылдың ашаршылығы миллиондаған қазақтың басын жұтты, 1937-1938-дің репрессиясы қазақтың бетке ұстар қаймағын қынадай қырып салды. Қызыл империяның қаны тамған заманда елімізде 20-дан астам лагерь жұмыс істеп, оларда 800 мыңнан астам асыл азаматтарымыз азап шекті. 1937-1938 жылдар аралығында 103 мың адам қуғындалып, 27 мыңнан астам адам атылды. Бұл күні тек қуған-сүргін құрбандарының туған-туыстары ғана емес, бүкіл ел бабалар рухына тағзым етеді. Кейінгі ұрпақ тәуелсіздік тұғырын қалаған боздақтарын ұмытпауы тиіс.

 Лагерлерде қазақ мәдениеті мен ғылымына, ағарту саласына еңбегі сінген интеллигенция өкілдері азап шекті.

 Бүгін мыңдаған қуғын-сүргін құрбандарын – Ахмет Байтұрсыновты, Әлихан Бөкеейхановты, Сәкен Сейфуллинді, Бейімбет Майлинді, Ілияс Жансүгіровті, Мағжан Жұмабаевты, Міржақып Дулатовты, Тұрар Рысқұловты, Санжар Асфендияровты, Темірбек Жүргеновті, Жаһанша және Халел Досмұхамедовтарды еске алмауға болмайды.

 Жаппай қуғын-сүргін бұрынғы Кеңес Одағының бірде-бір халқын айналып өткен жоқ.Қазақстанға әр жылдары 800 мың неміс, 102 мың поляк, 19 мың корей отбасылары, 507 мың Солтүстік Кавказ халқы жер аударылды. Бұл жылдары барлығы 1 млн. 500 мың ұлт өкілдері жер аударылған. Тұрмыс тауқыметіне қарамастан қазақ халқы еріксіз жер аударылған бауырластарымызды жылы қабылдап, соның нәтижесінде тоталитаризмнің қанды шеңгеліне бірлесе төтеп берді.

 НКВД-ның ерекше бұйрығымен сол бір зұлмат жылдары қазақтың қамын ойлаған ұлт серкелеріне жөнсіз жала жабылып, аяусыз атылып, итжеккенге айдалса, отбасылары да қуғынға ұшырап, лагерлерге қамалды. Ардақты

арыстарымыздың әйелдері мен балалары «АЛЖИР» - «Ақмоладағы «Отанын сатқандар» әйелдерінің лагерінде де азап шекті. АЛЖИР лагері 1938-1953 жылдар аралығында жұмыс істеді, 20 мыңға жуық әйел қамалып, олардың 7 мыңнан астамы азап түрмесінде көз жұмды. Солардың ішінде Сәкен Сейфуллиннің, Бейімбет Майлиннің, Жұмат Шаниннің, Санжар Асфендияровтың, Темірбек Жүргеновтің, Тұрар Рысқұловтың т.б. әйелдері де бар еді.

 Біздің жүрегімізде жазықсыз жапа шеккен репрессияға ұшырағандардың әйелдері, отбасылары мен туған-туыстарының есімдері мәңгілікке қалады.

 Бүгінде Астананың жаңа әкімшілік орталығында саяси репрессияның құрбандарына арналған ескерткіш пен мемориалды мұражай ашылған.

 Мемориалды-мұражай кешені кешегі күннің шерлі шежіресін шертеді.
Бұл Отаным деп, арысым деп, намысым деп ошақ отын өшірмей қалған аналарға қойылған ескерткіш. Елдіктің, егемендіктің қойған ескерткіші. Бұл – кейінгі ұрпаққа сабақ үшін, болашаққа бағдар үшін қойылған таңғы шықтай таза, тамшы судай мөлдір белгі.

 Мыңдаған адамдарды күшпен қуғындау арқылы дамыған, гүлденген қоғам құруға болмайтынын тарих тағы да дәлелдеп берді. Сондықтан бүгін біз өткенге салауат айта отырып, көпұлтты Қазақстан халқы бірлігіміз бен татулығымызды сақтап, бейбітшіл бақытты мемлекет құру жолындамыз.

 ...Жыл сайын мамыр айында жер бетінде жауқазын шығады. Қып-қызыл қызғалдақтар құлпырып, көздің жауын алады. Және ол барлық жерде шыға бермейді. Жота-жотаның, белес-белестің баурайына шығады. Сол қызғалдақтар кейде маған құрбан болған қазақтардың қанына малынып, жер бетіне қайта шыққандай елестейді...

 Енді міне қайта оралды заңғарлар,

Сталиндік тозақтарда жанғандар,

Ахметтер, Жүсіпбектер, Сәкендер,

Ілиястар, Бейімбеттер, Мағжандар...

 Біз сол жастай солған жасампаз тұлғалардың алдында ғұмыр бойы бас иіп өтуге міндеттіміз.

 Бұл– тарихқа мінәжат! Бұл – тағзым!

**Информация о мероприятиях,**

**посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.**

**2016-2017 учебный год:**

Литературная гостиная «Мы помним ваши имена» для учащихся 10-11 классов, руководитель Саргазина Б.Т., на мероприятии вспоминали литературных деятелей-жертв политических репрессий – Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Бейімбет Майлин и др. Старшеклассники читали отрывки их произведений А.И. Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»), стихотворения А. Ахматовой, И. Бродского.

В митинге «День памяти жертв политических репрессий» приняли участие 7-8 классы. В 6 классах прошли часы общения: «Не допустить жестокости в мире».

Обучающиеся начальных классов посетили выставку в школьной библиотеке «Погруженные во тьму». Дети послушали рассказ библиотекаря Кучеровской Ю.В. о мужестве людей, пострадавших в годы политических репрессий.

Учащиеся школы приняли участие в обсуждении фильма «АЛЖИР» студии «Казахфильм», показанного на телеканале «Казахстан», о трагической судьбе женщин – жен и дочерей репрессированных, находившихся в лагере в степях Акмолинской и Карагандинской областей.

Присутствовала жительница села Скопцова В.И., чья семья была переселена из Саратовской области в 1942 году в числе немцев.

Психолог школы Хохлова О.В. прочитала стихи «Курт – драгоценный камень».

*Бывшая заключенная Акмолинского лагеря жен «изменников» родины Гертруда Платайс рассказала сотрудникам музея «АЛЖИР», как впервые увидела местных казахов и как они отнеслись к заключенным женщинам.*

*Одним зимним утром женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки
камыша. Через некоторое время на берегу озера появились старики и дети, которые по команде старших начали бросать в этих женщин камни. Конвоиры начали громко смеяться: мол, видите, вас не только в Москве, вас и здесь, в ауле, не любят.*

*Оскорбленные женщины думали, ну что же вы, старики, чему своих детей учите?! Но вот одна женщина споткнулась об эти камни, а когда упала рядом с ними, то почувствовала запах молока и сыра. Она взяла кусочек и положила в рот – он показался ей очень вкусным. Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это курт – высушенный на солнце соленый творог.*

*О, Господи, да это ведь не камень.
От него так пахнет молоком.
И в душе затрепетал надежды пламень,
А в горле встал ком.
Так вот что придумали старики!
Вот за что женщины детьми рисковали!
Они нас от болезни берегли,
Они нас от безверия спасали.
Они поняли, что мы не враги,
А просто несчастные женщины.
И чем смогли – помогли,
Поразив нас своей человечностью.
Я молча поползла по льду,
Собирая драгоценные камни.
Теперь я отвратила от них беду,
Спасая их от охраны.
А ночью в холоднейшем бараке,
На оскверненной палачами земле,
Я, немка, молилась мусульманскому богу,
Да ничего не просила себе.
Я просила старикам здоровья,
Женщинам-матерям – счастья.
Особенно я молилась за детей,
Чтобы они не видели несчастья.
Я прошла все круги ада,
Потеряла веру и друзей,
Но одно я знаю,
Что только так и надо воспитывать детей.*

 **2017-2018 год:**

* Кроме названных мероприятий в следующем учебном году планируем облагородить и благоустроить кладбище чеченов и ингушей, переселенных в 1942 году и умерших в Исаковке в годы войны. Кладбище находится рядом с селом.

Исполнитель: Зам по ВР Трифонова Э.С., бабушка которой, Шефер Фрида Давыдовна, тоже была репрессирована в 1942 году.