**Крим у вирі революції 1917-1921 рр. та большевицького режиму.**

Початок Української революції в березні 1917 року, утворення Центральної ради сколихнув Крим. В Севастополі створено Українську чорноморську громаду, клуб ім. гетьмана П. Дорошенка, відбулася маніфестація в Севастополі, яку вітав адмірал Колчак, вказавши на те, що 90% Чорноморського флоту складають *« сини цієї ( української) нації, яка дала …найліпших моряків, які тільки існують у світі».* Така підтримка сколихнула українську громаду Криму, особливо флот. Розпочалася українізація Чорноморського флоту. На кораблях підняли жовто-блакитні знамена, оркестр розучив

« Ще не вмерла Україна». Хоча можна було помітити на окремих кораблях поряд з українським і андріївський прапор, і червоний. Все залежало від охоплення команди моряків пропагандою присланих більшовицьких агітаторів.

Більшовицький переворот кримські татари сприйняли негативно

Проголошення ІІІ Універсалу знайшло особливу підтримку серед моряків, піхотинців. В Севастополі блискуче пройшов парад. Найсучасніший дредноут « Воля» підняв прапор із намальованою жінкою -символом України та написом: *«Не плач Мамо, не журися, Твої сини на морі добувають Тобі Волю – усміхнися».*

Патріотичні матроси і офіцери Чорноморського флоту сформували курінь (батальйон) із 612 осіб, який відбув у Київ на захист Центральної ради. Це значно ослабило національно налаштовану масу моряків перед більшовицькими пропагандистами, які прибули із Балтійського флоту. Ще один фактор вплинув негативно на розвиток національного кримськотатарського руху - ІІІ Універсал, в якому не передбачалося входження півострова до УНР, а лише таврійські землі без Криму.

ЦР керівництво морськими справами доручила Дмитру Антоновичу, який мало що розумівся у морських справах, то його повноваження обмежилися портами Херсону і Одеси, де український вплив був досить слабкий. Шанси ЦР отримати могутню підтримку Чорноморського флоту послабилися, коли ЦР віддала наказ всім українізованим кораблям перейти із Севастополя до Одеси: більшовицький Центрофлот відмовився виконувати наказ. Але частина кораблів щасливо дісталися до Одеси і з ними кілька кораблів Центрофлоту, щоб « спостерігати за українцями».

В січні 1918 року в Одесі вибухнуло повстання між червоногвардійцями і українськими військами. Більшовики вмовили українізовані кораблі не приєднуватися до повстанців, а самі випустили понад 100 обоїв по Одесі. Загинули чимало мирних жителів, влада перейшла до більшовиків, а кораблі до Цетрофлоту. Тим часом в Криму відбулися вибори до Установчих зборів і проголошення влади совєтів в лютому 1918.

21.03.1918 більшовики утворили Совєтську Соціалістичну Республіку Тавриду, до якої окрім Криму увійшли ще 4 українські повіти. Харківській більшовицькій владі це не сподобалося.

Ні УНР, ні Скоропадський спочатку не ставили за мету оволодіти Кримом. Хоча згодом Скоропадський вважав, що Україна без Криму, як тулуб без голови. Надалі вся трансформація його політики звелася до встановлення кордону із Кримом, надання автономії Криму у складі Української Держави.

Без погодження із німецьким командуванням уряд Голубовича в квітні 1918 року до Криму спрямував Запорозьку дивізія УНР полковника Петра Болбочана, якій вдалося звільнити Крим від більшовиків.

30 квітня1916 року німецькі війська ввійшли до Севастополя. Німеччина розглядала Крим як плацдарм для контролю за Британією, Середнім і Близьким Сходом. Також планувала створити свій « Німецький Гібралтар». Україні ж німецькою владою відводилася роль продовольчо -сировинної бази.

Запорожці Болбочана в Криму воювали мужньо, з хитрістю, але їм створювали перешкоди німці. Зокрема у Сімферополі вони заблокували українські бронепоїзди.

Бездарність і малодушність політиків УНР, зокрема Голубовича, перекреслила всі досягнення військових:. Центральна Рада віддала наказ П.Болбочану покинути Крим, підтримавши вимогу німців. Адмірал Саблін в останній момент, попри таємний наказ леніна потопити кораблі, якщо ті перейдуть до українців. наказав **29 квітня 1918 року** підняти українські прапори на кораблях, щоб вони не потрапили до німців. В українців залишилося 7 броненосців, 3 крейсери, 12 міноносців, усі гідрокрейсери, дивізія підводних човнів, допоміжні кораблі. Це була потужня військово-морська сила для молодої УНР. Однак скористатися цим здобутком Україні не вдалося. Українізований Чорноморський флот міг би стати запорукою режиму УНР і автономного Криму Події Української революції в 1917 році потребують глибокого аналізу і нового висвітлення на сторінках шкільного підручника. В липні 1917 року в Київ прибула делегація Криму, щоб вивчити досвід Центральної Ради, спрогнозувати подальші кроки проголошення автономії у складі України. Нерішучість Української влади, втрата Криму, зокрема Севастополя як військово-морської бази знаково вплинули на вирок українській незалежності.

Німці обстріляли кораблі, команди вивели на берег. 14 есмінців більшовики поспіхом вивели до Новоросійська, які за наказом миколи леніна затопили.

Спочатку німці погодилися на формування крайової влади за Курултаєм, на посаду прем’єр-міністра обрали Д. Сейдамета. Однак перевагу Німеччина в Криму віддала першому крайовому уряду Сулькевича - литовському татарину, який орієнтувався на створення окремої кримсько-татарської ханської держави із власним урядом, армією під протекторатом Німеччини і Туреччини.

Сулькевич увійшов в конфлікт із Скоропадським.

Гострим було питання мови спілкування, кордонів і - наголовніше – статусу Криму у складі Української держави. Крим вимагав федеративних відносин, а Київ наполягав на автономії. Українська держава розпочала митну війну проти Криму, що призвело в Криму до подорожчення продуктів харчування, загибелі продуктів кримського садівництва, безробіття, введення продовольчих карток у містах. У відповідь крайовий уряд Криму заборонив продаж солі Україні.

Тривалі переговори гетьманату і крайового уряду засвідчили непоступливість сторін, а зовнішні фактори призвели до масової мобілізації татар материкової України, а невдовзі падіння гетьманату. З його падінням, відступом Німеччини у Криму до влади прийшов другий крайовий проантантівський уряд Соломона Крима. На півострові висадилися війська Антанти і Добровольча армія генерала Денікіна, який мріяв відновити “єдіную-нєдєлімую” Росію. Після поразки Денікіна в Криму - « чорний барон» Петро Врангель з його імперськими підходами, армією, де 70-80%український елемент. Він став силою українського підпілля у боротьбі із більшовиками, йдучи на компроміс із врангелівцями. Сам Врангель навіть прийняв керівників українського підпілля, пообіцяв формальну підтримку. Велася активна пропаганда. Проте створити українські військові збройні формування не спромоглися і переворот здійснити не вдалося.

Кримський наступ більшовицько-махновських військ в Криму призвів до поразки Врангеля, евакуації з Криму. Ідея суверенної УНР не вдалася. В Криму розгорнувся червоний терор. Розгорнулася червона продрозверстка-вилучалися надлишки продовольства. Була заборонена торгівля. У поміщиків забрали землі, а селянам не дали. У створених радгоспах землі залишилися необробленими. Весною 1921 році вилучили весьпосівний матеріал, а далі воно, тютюн, фрукти. Весною 1921 року почався голод спочатку на півдні Криму, особливо серед кримських татар, у яких окрім продуктів продзагонівці вилучали ще й подушки, ковдри. Голод охопив значні території, населення скоротилася на 21%. Померло 110 тисяч, з них кримських татар-80 тисяч. Не допоміг і ПОМГОЛ.

Лідери кримських татар в більшості не підтримували ідею автономії, а наполягали на самостійності Соціалістичної республіки, очікуючи підтримки в цьому Кемаля-паші.

Ідея суверенного Криму не була схвалена турецьким лідером Кемалем, який ідеалізував більшовицький режим.

Надана автономія в 1921 році у складі РРСФР була в рамках

« коренізації»( « татаризації»). Відкривалися національні театр, школи, друкувалися татарською газети, журнали. Державними мовами були російська і татарська. Голово ЦВК став латиш Юрій Гавен, а головою уряду – татарин Сахіб-Гірей Саїд-Галієв. Надалі всі найвищі посади займали татари.

В 1924 році головою ЦВК був призначений Велі Ібраїмов. Для нього і його наступників в пік сталінських репресій виникли підстави для звинувачення в « пантюркізмі», шпигунстві, націоналізмі. Зокрема Велі запропонував проект рееміграції татар із Румунії , Болгарії. Це йшло в розріз і з планом совітів щодо « переходу до с/гєврейських сімей із України, Білорусії». Ібраїмов проголосував проти. Це стало підставою для його арешту, звинувачення у випинання національних інтересів. В 1928 році був засуджений до розстрілу як бандит, агент націоналістичної партії « Міллі Фірка». Розпочалися процеси над колишніми членами партії. Так большевицький режим карав за непослух лідерів Криму, які вірою служили РФ.

17 квітня 1938 року -за « списком Сталіна» відбувся масовий розстріл діячів науки, культури , літератури кримськотатарського народу.

Довоєнний рівень промислового виробництва відновили в Криму 1929р. В період колективізації тисячі татарських « куркулів» були знищені, вислані з півострова.

Остаточно формальну національно-культурну автономію Криму було знищено в 1944 році разом із депортованим населенням, а через рік Крим став рядовою областю рф.