**Перегибы коллективизации**

Коллективизация сельского хозяйства является одной из важнейших страниц истории нашего района. 1929 год – год массового образования колхозов. Однако проведение коллективизации шло трудно. Не хватало организаторского опыта, допускались ошибки и перегибы в колхозном строительстве. Поэтому коллективизация в районе шла с переменным успехом, в большинстве случаев - насильственными методами. Так, в районе на 1 октября 1929 года в колхозах состояло 7% крестьянских хозяйств, к декабрю того же года – 20%.

В год образования района создан колхоз «Юж-Пурга». Первыми его членами стали ТОЗовцы (члены Товарищества по совместной обработке земли). За 1928-1929 годы в районе были созданы первые колхозы: «Удмурт Бубби» - в Бобья-Уче, «Юность» - в Сырьезшуре, «Янгалиф» - в Абдульменево, «9-е января» - в Старой Монье, «Кизили» - в д.Н.Юри, «1-Май» - в Новой Монье, «Выль кужым» - в Бураново и другие. Ясно, что поначалу никаких общественных построек в только что образовавшихся колхозах не было, поэтому колхозники скот держали каждый у себя дома. Сельское хозяйство развивалось полностью на ручном труде, урожайность была низкой. Обработка земли производилась исключительно на лошадях, пахали деревянной сохой.

Не успели окрепнуть наспех созданные колхозы, как на них накатилась волна чистки от «примазавшихся элементов подкулачников».   
В конце марта 1930 года в колхозе «Юж - Пурга» в спешном порядке было созвано собрание «актива», повестка которого была « чистка от примазавшихся элементов». Список подлежащих исключению из колхоза был составлен кем - то заранее, согласован в исполкоме ероссовета. Оставалось лишь одно: утвердить его голосованием послушного большинства «актива», который «единогласно» постановил: «Исключить из колхоза хозяйства Сушкова Петра, Кузнецова Ануфрия, Мартынова Владимира, Сушкова Филиппа, Кабанова Василия, Зернова Владимира». В конце протокола была сделана приписка: «Всех исключенных наделить самой худшей землей».

В архивах без внимания хранилось заявление крестьянина д. Баграш – Бигра Семена Ивановича Сагитова. В своем заявлении, адресованном еросколхозсоюзу, он просил восстановить его хозяйство членом колхоза « 1-й Май». А он был «вычищен из колхоза по доносу одной женщины», что дедушка Семена Сагитова когда – то торговал мануфактурой в Агрызе. Этого было достаточно, чтобы признать хозяйство Семена «неугодным быть в колхозе».

В своей жалобе по поводу случившегося Сагитов писал: «Своего дедушку я не помню. Он ушел из жизни за год до моего рождения. Я всегда жил своим трудом. В годы Гражданской войны сражался на юге против Врангеля. Был ранен». – «Отказать», - начертал кто-то в уголке его заявления.

По сигналу, поданному сверху, газеты всех уровней в один голос начали трубить и призывать к ликвидации кулачества как класса. Тогда пленум Малопургинского еросисполкома принял программу проведения в жизнь политики раскулачивания, во все селения района выехали «тройки», «четверки» и «пятерки», созданные из числа «активистов». В дом жителя деревни Баграш – Бигра Павла Андреевича Фомина такая «тройка» ворвалась после полуночи, когда все в деревне мирно отдыхали. Они потребовали от хозяина открыть амбары, сундуки, скотные дворы. Все, чем располагала большая семья братьев Павла и Николая Фоминых, ведущих совместное хозяйство, «тройка» погрузила на подводы и увезла в Малую Пургу. Подобная участь постигла в ту же ночь семьи Захара Фирсова из Малой Бодьи, Ивана Головина из Курегово, Егора Игнатьева из Миндерово, Трофима Борисова из Малой Пурги…».

В одном из протоколов заседания исполкома ероссовета в директивной форме дается указание: «Уровень жизни кулаков довести до беднейшей части деревни». И доводили, чтобы выслужиться перед своим начальством, отдельные отбирали у «кулаков» буквально кусок хлеба, крохи сахара. В нашем районе кулаков, использующих чужой труд ради наживы, не было. Были состоятельные хозяйства, нажившие кое – какое богатство своим личным трудом и умением вести земледелие в сочетании с животноводством. И у удмуртов была расчётливая скупость- создать кое-какое богатство для будущих времён, ограничивая себя даже в одежде и пище. Это осталось и по сей день у многих.

К лету 1930 года не осталось ни одного хозяйства, имеющего 2-3 лошадей. Люди стали одеваться в лохмотья. Деревня на глазах превращалась в бедноту. Каждый хозяин жил в смутной тревоге за свою судьбу, опускались руки. Меж тем волна ликвидации кулачества набирала силу, вовлекая в орбиту репрессий не только более состоятельные хозяйства, но и большую часть середняков. По проселочным дорогам, ведущим на Урал в Сибирь, потоком двигались подводы, груженные домашним скарбом и скудными запасами продовольствия. Шло «великое» переселение кулаков, согнанных со своих насиженных мест.

До сих пор воспоминания будоражат душу раскулаченных, не дают им покоя. С ними по жизни, как тень, следует вопрос: «За что»? А ответа до сих пор нет.

И ещё один бич -налоги, обрастающие штрафами и угрозой судебной ответственности, доводили народ до нищеты. В ноябре 1930 года исполком ёроссовета получил из области грозную телеграмму, требующую отгрузки для Ижевска 30 тысяч пудов картофеля, 200 тонн овса, 200 тонн мяса, 900 тысяч штук яиц, 4- 6 тонн шерсти, 3 тысячи штук кожи Крс, несколько тонн сливочного масла. Год был уже на исходе, коровы в запуске, яйценоскость упала до предела. За невыполнение - привлечение к ответственности. Уполномоченный ёроскома в д. Курчум-Норья из 80 дворов за один день подверг различным штрафам 60 дворов. Нереально применяются штрафные санкции к зажиточной части населения. Так, в Среднепостольском сельсовете крестьянину был преподнесён штраф в размере 11тысяч рублей. При распродаже всего личного имущества было выручено 2 тыс руб.   
Аппарат районных организаций вырос до предела: охотсоюз, охотпушнина, кредитное товарищество, ёроспотребсоюз, нарсуд, сберкасса, почтово-телеграфная контора, милиция, животноводсоюз, ёросполеводсоюз и ёросколхозсоюз, параллельные организации, но отдельные люди и всем нужна зарплата. И бедный крестьянин всем был должен.   
Политика сплошной коллективизации продолжала буксовать, это и понятно, не были созданы экономические условия. Вот лишь один пример, д.Арляново более половины крестьян проголосовали за создание колхоза. Началось обобществление скота и тягловой силы, а через месяц весь этот скот, согнанный под одну ветхую крышу, стал погибать от холода и бескормицы. Колхоз стал распадаться.

Весной 1930 года женщины д.Абдульменево коллективно вышли из колхоза против воли своих мужей. То же самое произошло в д.Новая Бурожикья. В следующую же ночь в Абдульменево были раскулачены 4 семьи, в Бурожикье 3. Имущество их было распродано с торгов. Но от этого неделимый капитал колхоза не увеличился. Почти вся выручка от распродаж поступала в бюджет еросисполкома, а ценные вещи, изъятые в процессе раскулачивания, расходились по рукам тех, кто принимал в нем активное участие.

К 1 января 1931 года совхоз «Уромский» имел земельный надел всего 1409 га, из которых засевалось всего 36%. Через год земельная площадь увеличилась до 18 га за счёт изъятия пахотных земель колхозов от д.Гожня, Бажаново, Алганча Игра. От того, что за счёт колхозов щедро наделили землёй, совхозу легче не стало. Напротив, он оказался в тяжёлом положении. Людей и техники не прибавилось. Из 18 га засевалось только 6,5%. Остальная площадь заросла травой.

Несмотря на большие трудности и перегибы в ходе коллективизации, в 1935-1936 годы все хозяйства объединились в колхозы. В газетах появились статьи об успехах коллективного хозяйства. Например, районная газета «Ударник» в номере за май 1935 года пишет: к-з «Юж-Пурга продал 1226 ц хлеба, на молочно-товарной ферме содержится 65 коров, приобрели автомобиль, построены клуб, столовая, ясли, куда ходят 34 ребёнка. В этой же статье указывается о постепенном росте механизации труда, 60% площадей засевается сеялками. В организацию сельского хозяйства много положительного внесли совхозы. Например, «Комсомольский», который был образован в 1930 году и в 1934 переименованный в совхоз им.10 летия УАССР. Первые 5 тракторов Совхоз им 10 –летия УАССР получил в 1931 году, а к 1936 году их уже насчитывалось 19. Среди всех хозяйств района совхоз шёл всегда впереди по всем показателям.   
Большим вкладом в развитие сельского хозяйства стало создание МТС (машинно-тракторных станций): Гожнинская, Кечёвская, Норьинская. Поступило много тракторов, но директор МТС не находит трактористов. Для обучения кадров действовала районная колхозная школа. Большой вклад в использование машинно-тракторного парка в колхозах внесли их директора Михаил Васильевич Дерендяев, Василий Иванович Никулин, Дмитрий Андреевич Зонов.

В колхозах заметно выросла урожайность, поголовье скота увеличилось. Выросли денежные доходы в основном за счёт овцеводства. В предвоенные годы колхозы стали многоотраслевыми хозяйствами, они ежегодно наращивали свои доходы, достигая этим новых вершин в созидательном труде. Жизнь налаживалась. Появилась уверенность в завтрашнем дне, пока мир не нарушила война. Но это уже другая история.