**Смехович, Н. В** Сопротивление колхозного крестьянства беларуси сталинской аграрной политике: формы и направления (1946-1952 гг.) / Н. В. Смехович // Октябрьская революция в исторических судьбах белорусской государственности : сборник статей. - Минск : Беларуская навука, 2020. - С. 114-121.

**Сопротивление колхозного крестьянства беларуси сталинской аграрной политике: формы и направления (1946-1952 гг.)**

В послевоенное время одной из наиболее злободневных проблем крестьянской жизни был вопрос организации и оплаты труда. Он регламентировался примерным Уставом сельскохозяйственной артели, утвержденным Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) еще 17 февраля 1935 г. В соответствии с пунктом 15 этого Устава: «Каждому члену артели не реже одного раза в неделю бригадир подсчитывает всю работу, которую произвел колхозник, и соответственно установленным расценкам записывает в трудовую книжку колхозника количество выработанных им трудодней» [1, л. 83]. Но самым сложным во время исполнения требований этого пункта был вопрос «установленных расценок». Дело в том, что никакими нормативными актами не был регламентирован труд колхозников по ручному вскапыванию колхозных полей в мирное время. Нигде не было расценок по планировке колхозных нив, изуродованных фронтовыми траншеями, окопами, блиндажами, по их очищению от мелколесья и т. д. Эти работы колхозному крестьянству приходилось выполнять в порядке трудовой мобилизации, т. е. фактически под принуждением.

В ответ на принуждение со стороны административно-управленческого персонала колхозов, отсутствие заработка крестьяне направляли жалобы на имя «товарища И. Сталина». Крестьянские обращения и результаты проверок в областях и районах мотивировали И. Сталина к принятию постановления «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели».

В этом постановлении все виновные в разворовывании, растаскивании, незаконном распоряжении колхозным имуществом, денежными средствами и землей были отнесены к категории «нарушителей закона и врагов колхозного строя» [2, с. 60]. 19 апреля 1948 г. было принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению организации, повышению производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах» [3, с. 471-475]. В этом постановлении на основании норм, рекомендованных правительством, всем правлениям колхозов было предписано пересмотреть и утвердить новые нор­мы выработки и единые расценки оплаты труда крестьян в трудоднях.

К началу ноября 1948 г. в Полесской области данное постановление было обсуждено на собраниях в 811 колхозах области (из 869 имеющихся), пересмотрены и приняты новые нормы выработки и единые расценки в трудоднях в 848 колхозах, введены новые нормы выработки и оплаты труда в животноводстве в 681 колхозе, принят новый порядок оплаты труда председателей колхозов в 329 колхозах [4, л. 67].

Безусловно, принятое в апреле 1948 г. постановление правительства СССР не отвечало интересам крестьянства. Поэтому в Беларуси во многих колхозах принимались нормы выработки ниже тех, которые были рекомендованы в постановлении сталинского правительства. Начало этому было положено в Мозырском районе. В частости, в колхозе «Красный Октябрь» Мозырского района были приняты собственные нормы по 17 видам работ (табл. 1).

Таблица 1. Нормы выработки, принятые в колхозе «Красный Октябрь» Мозырского района Полесской области в сентябре 1948 г. [4, л. 70]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Примерная норма выработки, рекомендованная правительством СССР | Норма выработки, принятая в колхозе |
| Очистка семян ржи и пшеницы | 7-Ют | 3 Т |
| Переборка картофеля для посева | 1,5-2 т | 1 Т |
| Возка навоза на расстояние до I км | 12-15 воз. | 8 воз. |
| Посадка картофеля под плуг | 0,30-0,35 га | 0,25 га |
| Пахота однокорпусным плугом | 0,7-0,9 га | 0,66 га |
| Боронование в один след | 4,5-6 га | 2,5 га |
| Культивация | 2,5-4 га | 1,5 га |
| Прополка льна и проса | 0,10-0,20 га | 0,03 га |
| Возка сена на расстояние до I км | 12-14 воз. | 10 воз. |
| Укладка стогов | 40-50 воз. | 25 воз. |
| Молотьба конной молотилкой | 4-5 т | 3 т |
| Возка сена на склад до I км | 12-14 воз. | 6 воз. |
| Вспахивание картофеля плугом | 1-1,25 га | 0,8 га |
| Подача сена на воз | 20-25 воз. | 12 воз. |
| Выборка картофеля за плугом | 8-12 ц | 5 ц |
| Копка картофеля вручную | 5-7 ц | Зц |
| Вывозка навоза на расстояние I км | 12-15 воз. | 8 воз. |

Анализ фактического материала табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что нормы выработки, рекомендованные правительством СССР, были нацелены на жесткую интенсификацию труда колхозников на протяжении 12-14-часового рабочего дня. Нормы выработки, принятые в колхозе «Красный Октябрь», значительно отличались от норм, рекомендованных правительством. Бесспорно, этот факт дает возможность вести речь о крестьянском сопротивлении сталинской аграрной политике.

Начинание крестьян колхоза «Красный Октябрь» встретило широкую поддержку. Крестьяне колхоза им. Чапаева Мозырского района в сентябре 1948 г. также приняли собственные нормы выработки [4, л. 70-71]. Свои нормы выработки были приняты в колхозах «Звезда», «Восход», «Победа», им. Кагановича Осиповичского района, им. Ленина Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района, им. Калинина и им. Ворошилова этого же района. Всего в Бобруйской области колхозники 17 колхозов приняли свои нормы выработки [1, л. 58-59]. Проверка ряда колхозов в Пинской области показала, что во всех 38 проверенных колхозах этой области «применяемые нормы выработки занижены и расценки работ, против рекомендованных правительством, завышены. От 20 до 40 % занижены нормы выработки на транспортных работах и на вязке снопов, а на прополке льна и других культур более чем в 6 раз» [1, л. 112].

Белорусские крестьяне не выполняли правительственных решений и по вопросу организации труда в колхозах. Власти стремились «впрячь» крестьянство в жесткие рамки рабочего времени. Непременным требованием апрельского 1948 постановления сталинских властей было принятие колхозными собраниями обязательного для всех членов артели режима рабочего дня. Однако крестьяне сопротивлялись наведению такого «порядка» в их колхозах. В связи с этим практически повсеместно в хозяйствах отсутствовал утвержденный распорядок рабочего дня. Проверка колхозных хозяйств Гомельской области зафиксировала, что «в полеводческих бригадах не установлен распорядок рабочего дня и плохо организован труд колхозников на артельных работах. В ряде колхозов отсутствуют правила внутреннего распорядка» [1, л. 130]. «На работу колхозники выходят в 10—11 часов утра и заканчивают работу в 4—5 часов дня, в результате даже заниженные нормы выработки, применяемые в колхозах, большинство колхозников не выполняет. В проверенных кол­хозах отсутствует распорядок рабочего дня» [1, л. 114], - констатировали в справках чиновники, проверявшие колхозы в Пинской области. Более того, при таком подходе к организации рабочего дня не было необходимости в каких-либо производственных планах. Поэтому они практически повсеместно не разрабатывались и не принимались. В докладной записке по итогам проверки колхозов в Гродненской области было зафиксировано, что «во многих колхозах производственные задания до бригад, звеньев, животноводческих ферм вовсе не доведены... На уборке сенокосов, урожаев хлебов и других сельскохозяйственных культур колхозники работают скопом» [1, л. 107]. В итоговой справке по материалам проверки колхозов в Минской области также говорилось, что в хозяйствах «производственные задания бригадам и животноводческим фермам не доводились, а календарные и рабочие планы по периодам сельскохо­зяйственных работ не составлялись вовсе. Производственные планы и приходно-расходные сметы еще не стали программными документами и в текущей работе ими мало кто руководствуется» [1, л. 82-83].

Чиновники, проверявшие колхозы в Могилевской области, доносили в Мо­скву, что в колхозах этой области «дело планировании затрат труда и потребностей рабочей силы в областном управлении сельского хозяйства и его органах на местах поставлено плохо. Производственные планы колхозов не обобщались, контроль и проверка за выполнением планов затрат трудодней не установлены. Производственные планы и приходно-расходные сметы во многих колхозах составлены формально, без учета возможностей и резервов. В течение года в эти документы никто не заглядывает... Такое же положение дел и с производственными заданиями бригад и животноводческих ферм» [1, л. 20].

Возникает вопрос: почему правления колхозов и колхозники в Белорус­ской ССР не придавали значения сталинским директивам насчет организации рабочего дня и не выполняли их? Почему они не принимали плановых заданий, не составляли приходно-расходных смет, не принимали рекомендованных норм выработки и расценок, норм выработки установленного минимума трудодней и многого другого, что касалось организации и результативности крестьянского труда?

На наш взгляд, сталинская система колхозного производства, построенная на принуждении крестьянства к ежедневному труду, не приносила желаемого результата по простой причине - отсутствие заинтересованности крестьянства в результатах своего труда. Эта заинтересованность коренилась в оплате труда. В годы сталинского владычества трудодень предусматривал оплату труда колхозного крестьянства в двух формах - натуральной и денежной, но только по результатам хозяйственного года, в зависимости от того, каким продуктом будет располагать артель после расчета с государством. По изученным архивным материалам, которые впервые в белорусской историографии представлены к публикации, можно составить достаточно широкую картину трудового участия и доходов колхозного крестьянства Белорусской ССР в годы четвертой пятилетки.

Анализ статистических фактов (табл. 2) позволяет сделать вывод о том, что в период 1947-1950 гг. в колхозах Белорусской ССР наблюдалась стабильная ситуация в отношении среднего количества крестьянских дворов, приходившихся на один колхоз. В 1950 г. была проведена оптимизация, или так называемое укрупнение колхозов, поэтому количество дворов в одном колхозе практически удвоилось. За 4 года значительно возросло количество трудоспособных колхозников: с 1 024 657 чел. в 1947 г. до 1 769 586 чел., т. е. на 744 929 чел. (72,7 %). Этому способствовали демобилизация мужчин из рядов Советской армии, частичная репатриация населения из Германии.

Таблица 2. Выработка трудодней (тр/дн.) и оплата труда крестьянства в колхозах БССР (1947-1950 гг.) [5, л. 41-42]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 1947 г. | 1948 г. | 1949 г. | 1950 г. |
| Количество колхозов | 9912 | 10 681 | 11 462 | 7624 |
| Среднее число дворов в одном колхозе | 76,6 | 77,1 | 77,8 | 150,1 |
| Число трудоспособных от 16 лет и старше | 1 024 657 | 1 063 641 | 1 512 125 | 1 769 586 |
| Число подростков от 12 до 16 лет | 281 202 | 245 614 | 334 576 | 391 446 |
| Число тр/дн., начисленных на одного трудоспособного | 240 | 209 | 192 | 177 |
| Число колхозников, не выработавших минимума | 189 430 | 131 269 | 206 773 | 408 329 |
| тр/дн. | 18,0 %\* | 12,3 %\* | 14,0 %\* | 23,7 %\* |
| Число колхозов, выдавших на 1 тр/дн. зерновых | 8223 | 8156 | 7837 | 4367 |
| до 1 кг | 83,0 %\* | 81,6 %\* | 68,4 %\* | 57,2 %\* |
| Число колхозов, выдавших на тр/дн. от 1 до 2 кг | 1028 | 1171 | 973 | 1578 |
| зерновых | 10,4 %\* | 11,7 %\* | 8,5 %\* | 20,7 %\* |
| Число колхозов, выдавших на 1 тр/дн. до 1 кг | 2483 | 2177 | 2190 | 1232 |
| картофеля | 25 %\* | 21,8 %\* | 18,5 %\* | 16,1 %\* |
| Число колхозов без выдачи зерна | 499 | 445 | 3054 | 637 |
| Число колхозов без выдачи картофеля | 2997 30,3 %\* | 2801 28,0 % | 3440  30% | 3141 41,2 %\* |
| Число колхозов, выдавших на 1 тр/дн. до 0,20 руб. | 2289 23,1 %\* | 2508 25,1 %\* | 2406 20,9 %\* | 1667 21,8 %\* |
| Число колхозов, выдавших на 1 тр/дн. более 1 руб. | 235 3,4 %\* | 351  3,5 %\* | 566 4,9 %\* | 536  7,03 %\* |
| Число колхозов без выдачи денег | 5030 | 5066 | 5050 | 2889 |

Примечание. От общего числа.

Ситуация с выработкой трудодней и оплатой труда колхозного крестьянства, несмотря на принимаемые сталинским режимом меры, ухудшалась. Так, если в 1947 г., т. е. после принятия в 1946 г. постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б)

«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели», принятия 4 июня 1947 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об уго­ловной ответственности за хищения государственного и общественного иму­щества», в котором расхитители общественного имущества были названы «врагами народа», каждому трудоспособному колхознику в БССР было начис­лено 240 трудодней, то в дальнейшем этот показатель значительно уменьшился. В 1950 г. каждому трудоспособному колхознику в БССР было начислено только 177 трудодней (сокращение составило 63 трудодня, или 26,2 %), т. е. практически в колхозах не досчитались каждый четвертый трудодень. Резко возросло и число колхозников, которые не выработали установленного минимума трудодней. Если в 1947 г. 189 430 трудоспособных колхозников (18,0 % от общего числа) не выработали минимума трудодней, то в 1950 г. - 408 329 колхозников (23,7 %). Как и в случае с начислением трудодней, фактически каждый четвертый трудоспособный колхозник не выработал установленного минимума трудодней.

На наш взгляд, такое положение с трудоднями было обусловлено фактором оплаты трудодня. Практически около 65 % колхозов в БССР выдавали на трудодень менее 1 кг зерна или вообще его не выдавали. Ситуация с выдачей картофеля на трудодень также только ухудшалась. Если в 1947 г. 30,3 % от об­щего количества колхозов вообще не выдали картофель на трудодни, а 25,0 % колхозов выдали на трудодень менее 1 кг картофеля, то в 1950 г. уже 41,2 % колхозов вообще не выдавали картофель, а 16,1 % колхозов выдали менее 1 кг картофеля на трудодень. Следует принять во внимание и фактор денежной оплаты трудодня. Анализ данных табл. 2 показывает, что в 1947 г. 50,7 % колхозов вообще не выдавали на трудодень денег, а в 1950 г. количество таких хозяйств составило 37,8 % от общего числа. В 1947 г. количество колхозов, ко­торые выдали на трудодень менее 0,20 руб., составило 23,1 % от общего числа, в 1950 г. ситуация изменилась незначительно, таких колхозов насчитывалось 21,8 % от общего числа.

Таким образом, в подавляющем большинстве белорусских колхозов для крестьян трудодень фактически не имел никакой стоимости. Соответственно, у колхозников не было стимула принимать участие в трудовой деятельности на полях и фермах. Это была неприкрытая, внеэкономическая эксплуатация крестьянства. Анализ фактического материала дает возможность сделать вы­вод о том, что в период 1946-1$52 гг. в СССР и БССР нарастали противоречия нового типа между колхозным крестьянством и правящей элитой советского государства. В их основе лежал антагонизм, но не классово-враждебный, а

социально-разделяющий. Бесправное положение, в котором оказалось советское, в том числе белорусское крестьянство, явилось следствием развития антагонистических производственных отношении, построенных на основе господства социально разделяющих антагонизмов.

Нарастание социальных антагонизмов обусловило развитие массовых форм сопротивления системе эксплуатации крестьянского труда. В ответ на запрос чиновников, проверявших артель, председатель колхоза «Ильич» Кузьковичского сельского Совета Быховского района Могилевской области Белоусов написал «Справку о невыработке минимума трудодней колхозниками в 1948 году» и такую же справку за 1949 г. В них он указал, что в 1948 г. в колхозе насчитывалось 313 трудоспособных членов артели, из них «без причин» 35 колхозников не выработали установленного минимума трудодней (11,2 % к общему числу трудоспособных). В 1949 г. в колхозе трудились 349 крестьян, но уже 93 колхозника безо всяких на то причин не выработали минимума трудодней (26,6 % от общего числа трудоспособных). В 1949 г. правление принимало меры: оштрафовано трудоднями 93 чел. на 487 трудодней, а 5 чел. осуждено по суду на 6 месяцев принудительных работ в своем колхозе с вычетом 25 % заработанных трудодней [6, л. 15-15 об.]. Такая же ситуация наблюдалась практически повсеместно. Например, в колхозе «Заря» этого же Кузьковичского сельского Совета в 1948 г. «без причин» не выработали минимума трудодней 170 чел. (из 340 трудоспособных, т. е. 50 %), а в 1949 г. - 87 чел. (24,8 % трудоспособных). Принятые правлением меры: в 1949 г. 26 колхозников было оштрафовано на 80 трудодней [6, л. 22].

В 1948 г. в Гомельской области 31 178 колхозников не выработали миниму­ма трудодней, из них 24 102 чел. не выработали ни одного трудодня. К нару­шителям законодательства принимались меры: в 1948 г. по этой области из колхозов было исключено 822 колхозника, а 584 чел. из числа невыработав­ших минимума трудодней «выбыло» [7, л. 429] из артели. В 1949 г. за невыработку колхозниками минимума трудодней в судебном производстве судов Могилевской области находилось 938 дел, по существу было рассмотрено 832 дела, оправдано по суду 112 чел., осуждено 720 колхозников [6, л. 136]. В первом полугодии 1952 г. в Минской области за невыработку годового минимума трудодней к административной ответственности было привлечено 20 колхозников, к судебной - 246 [8, л. 65].

Подводя итоги, отметим, что в период 1946-1952 гг. основной формой учета труда колхозников был трудодень, но производственные отношения, построенные на основе трудодня, были главным фактором, препятствовавшим развитию сельского хозяйства. В период 1946-1952 гг. в СССР и БССР нарастали противоречия нового типа между колхозным крестьянством и правящей элитой советского государства. В их основе лежал антагонизм, но не классово-враждебный, а социально-разделяющий. Бесправное положение, в котором оказалось советское, в том числе белорусское крестьянство, явилось следствием развития антагонистических производственных отношений, построенных на основе господства социально разделяющих антагонизмов.

Реализация основных мероприятий, проводимых советским государством в рамках сталинской аграрной политики, встречала массовое сопротивление со стороны белорусского крестьянства. Формы и направления крестьянского сопротивления были разными: крестьяне не принимали плановых заданий, не составляли приходно-расходных смет, не принимали рекомендованных пра­вительством норм выработки и расценок, не внедряли систему труда, постро­енную на выполнении установленного распорядка трудового дня, не выпол­няли законодательство по выработке обязательного минимума трудодней.

Опираясь на судебно-репрессивную машину, советское государство пыта­лось воздействовать на крестьянство, однако с помощью репрессий власти не смогли сломить крестьянское сопротивление. В то же время нарастание кре­стьянского сопротивления сталинской аграрной политике явилось решающим фактором, который обусловил принятие в сентябре 1953 г. проекта модерниза­ции сельского хозяйства в СССР.

**Литература**

1. Материалы проверки выполнения постановлений Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля и 3 сентября 1948 г. в колхозах БССР // НАРБ. - Ф. 915. Оп. 2. Д. 111.

2. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе­ренций и пленумов ЦК (1898-1986). - 9-е изд. - М. : Политиздат, 1985. -1.1 \ 1946-1955. - 542 с.

3. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.): сб. док. за 50 лет : в 5 т. / сост. К. У. Черненко, М. С. Смиртюков. - М. : Госполитиздат, 1968. - Т. 3 : 1941-1952 гг. - 751 с.

4. Отчеты и записки Представителя по делам колхозов при правительстве СССР по Полесской области БССР о производственно-хозяйственной деятельности колхозов // НАРБ. - Ф. 915. Оп.2. Д. 10.

5. Отчеты Представителя Совета о проделанной работе по колхозному строительству // НАРБ. - Ф. 915. Оп. 27 Д. 162.

6. Докладные записки представителя Совета о проверке выработки минимума трудодней в колхозах Белорусской ССР // НАРБ. - Ф. 915. Оп. 2. Д. 90.

7. Докладные записки, информация областных Советов и колхозов республики о выпол­нении постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 19.1Х.1946 г. // НАРБ. - Ф. 915. Оп. 2. Д. 41.

8. Докладные записки Представителя Совета о выполнении Постановления Совета Минист­ров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 года // НАРБ. - Ф. 915. Оп. 2. Д. 113.

***Н. В. Смехович***