**Ганна Вєтрова**

**(Ізмаїл, Україна)**

**СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ**

**В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.**

Аналіз соціальних змін у пореформену добу дає підстави зробити висновок, що в цей період у межах традиційного поділу населення на феодальні стани відбувалося становлення нових верств суспільства, притаманних добі капіталізму. Модернізація соціальної структури населення спостерігалася на землях Південної Бессарабії, які входили до складу найбільших повітів Бессарабської губернії – Аккерманського та Ізмаїльського. Дослідженням регіону займаються сучасні українські науковці О. Бачинська [1], О. Лебеденко, А. Тичина [8], Л. Циганенко [10] тощо. Однак, проблеми соціальної мобілізації досі не стали предметом окремого наукового дослідження, отже, у статті зроблено спробу проаналізувати соціальний склад населення краю в останній третині ХІХ ст.

У другій половині XIX ст. в Бессарабії відбулося значне зростання рівня народжу­ваності, підвищилася середня тривалість життя. В цей час з’явився термін «бессарабці», який характеризував специфічну поліетнічну спільність, що склалася на території краю. Населення краю зростало за рахунок вихідців з Лівобережної та Правобережної України, Центрально-Чорноземного регіону Росії [8, 94]. Збільшення чисель­ності населення в умовах слаборозвиненої промисловості створювало аграрне перенаселення, яке змушувало селян мігрувати з сіл у міста, а також в інші губернії. Міграції сприяли створенню нових сіл та міст. До кінця XIX ст. питома вага городян в Бессарабії була вища, ніж по Росії в цілому, а населення краю подвоїлося, досягнувши майже двох мільйонів жителів [6, 146]. На початку XX ст. загальний приріст населення в Росії становив 17,6% на десятиріччя, а в Бессарабії – 19,9% [7, 71].

Російська імперія в пореформену добу залишалася аграрною краї­ною переважно з селянським населенням, що відобразилося на соціаль­ному складі Південної Бессарабії. Все населення краю поділялося на стани, кожен з яких володів певними привілеями або обмеженнями. Такий соціальний розподіл зберігався як пережиток феодалізму.

Соціальний склад населення Аккерманського та Ізмаїльського повітів

наприкінці ХІХ ст. [8, с. 97]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повіти | Дворяни | Духо-  венство | Купці | Міщани | Селяни | Іноземні  піддані | Інші  верстви |
| Аккерманський | 1423 | 1035 | 494 | 57 538 | 201 813 | 1079 | 186 |
| Ізмаїльський | 1525 | 1604 | 26 | 76 322 | 159 505 | 4040 | 1252 |
| Усього | 2948 | 2639 | 520 | 133 860 | 361 318 | 5119 | 1438 |

В той же час роз­виток капіталізму сприяв формуванню двох нових соціальних груп – буржуазії та робітництва. Соціальний устрій краю, так само як і економіка, носив відбиток переходу від феодально-кріпосницьких порядків до капіталістичних.

Дворянство, яке залишалося привілейованим, політично пануючим ста­ном, в пореформений період розкололося на дві верстви. Дворянство, що будувало своє господарство на капіталістичній основі, складало велику землевласницьку буржуазію, а поміщики, що ґрунтували його на відробітковій системі – прошарок дворян-напівкріпосників. Суб'єктивна не­спроможність швидко переорієнтуватися, відмовитися від зручного, побудованого на даровій праці життя, в сукупності з об'єктивними труднощами, – все це мало своїм під­сумком втрату дворянством на кінець XIX ст. великої кількості земель. Внаслідок продажу земель у Бессарабії у 1874-1897 pp. дворянське землеволодіння скоротилося на 120 347 дес. В Аккерманському повіті дворяни продали 38 631 дес. [10, с. 210]. Однак, ці дані ще не дають підстав для висновку про суцільний занепад стану. Якщо дворянство було найбільшим продавцем землі, то саме воно залишалося її покупцем. У 1887 р. в руках Бессарабських дворян знаходився 1 млн. з 1,8 млн. дес. всієї приватної землі губернії [10 с., 215].

Помітною у пореформену добу була соціально-економічна диференціація дворянства. В Бессарабії дворяни, які володіли ділян­ками землі площею до 20 дес. складали на початку XX ст. 13% всього дворянства, власники, які мали від 100 до 1000 дес. землі – близько 36%, від 1000 до 5000 – майже 50%. Великі землевласники часто займалися у своїх господарствах технічною обробкою сільськогосподарських продуктів – винокурінням, цукровим та тютюновим виробництвом, таким чином, стаючи джерелом поповнення нової верстви – буржуазії. Дворянство повільно, але неухильно розмивлося, його представники вступали до рядів підприємців, службовців, інтелігенції.

Найбільшою категорією міського населення були міщани – пред­ставники податного стану, який включав до себе різні групи міських жителів. Щоб потра­пити до міщанського осередку необхідно було мати в місті нерухому власність, займатися торгівлею і ремеслом, нести податні обов'язки й виконувати міські громадські роботи. Позбавити прав міщанина міг тільки суд. За Жалуваною грамотою містам міщани одержали право корпоративного об'єднання і станового самоврядування. Вони були зобов'язані приписатися до певного міста, сплачувати подушну подать та внутрішні міські збори, нести рекрутську повинність [9, с. 22]. У 1865 р. міщани були звільнені від тілесних покарань, а у ході судової реформи були ліквідовані станові суди. Представники стану дістали доступ до державної служби з правом придбання особистого дворянства. За переписом 1897 р. міщани становили 22% усього населення Південної Бессарабії [8, с. 97]. В Аккермані вони складали 87% населення, в Ізмаїлі – 89%, в Кілії – 95%, в Рені – 85% [1, с. 250-251].

Близькими за своєю діяльністю до верстви міщан були купці. Купцям належала значна частина торговельно-промислових закладів та нерухомого майна. Торговельно-промислова діяльність купецтва знаходилася в полі постійної уваги держави, а турбота про розвиток вітчизняних промислів і торгівлі відносилася до числа найважливіших функцій державної влади.

В 1863 р. був введений новий гільдійський устрій. Заняття торгівлею і промислами стали доступними для представників усіх станів без запису в гільдію за умови сплати торгових і промислових свідоцтв, але без отримання станових гільдійських прав. Число купецьких гільдій скорочувалося до двох. При цьому до 1-ї гільдії була віднесена оптова торгівля, до 2-ї – роздрібна. Протягом XIX ст. чисельність купців у придунайських містах збільшилася. За кількістю цієї верстви Ізмаїл та Аккерман займали друге місце після Кишинева [3, с. 47]. Купецький стан поповнювався за рахунок міщан, дворян та селян.

Реформа 1861 p., ліквідувавши монополію дворянського стану на землю, не створила рівності між різними категоріями селянства. Більшість селянського населення становили царани, які були юридично вільними, однак в економічному відношенні залежали від поміщика. Колишні державні селяни складали близько 10% населення Бессарабії. Розмір середнього наділу після проведення селянських реформ у цієї категорії селян становив 7,9 дес., а у царан – 2,9 дес. [8, с. 98]. Оброчна подать, яку сплачували колишні державні селяни, з 1 січня 1887 р. замінялася викупними платежами, які повинні були бути стягнені до 1 січня 1891 р. До кінця XIX ст. державні селяни злилися з основною масою царан [1, с. 233-234].

У пореформену добу відбувалося зростання площі селянського землеволодіння за рахунок купівлі земель, які належали дворянам. У 1877-1887 pp. частка приватного селянського землеволодіння зросла з 0,9 до 17,1%, а частка дворянського землеволодіння зменшилася з 72,7% до 56,5% [7, с. 78]. Обезземелення селян в краї було незначним у порів­нянні з іншими регіонами України. Тут відрізки від селянської землі становили всього 4%, тоді як в деяких регіонах вони сягали 30 – 40%. В той же час на початку XX ст. безземельні селяни в Бессарабії стано­вили 33% усього селянства, що стимулювало розвиток оренди землі [4, с. 111]. Близько 10% селянських дворів орендували землю навіть під будинки та господарські будівлі [5, с. 483].

Розвиток капіталістичного виробництва прискорював процес соціальної диференціації селянства. Наприкінці XIX ст. селянство розшаровувалося на сільську буржуазію, яка забезпе­чувала ринок великою частиною товарного хліба, і сільську бідноту, яка була джерелом формування робітництва.

Ліквідація феодально-кріпосницької системи сприяла розвитку фабрично-заводської промисловості та торгівлі. Модернізаційні процеси супроводжувалися збільшен­ням нової верстви суспільства, зайнятої підприємниць­кою діяльністю, – торговельної, промислової та сільської буржуазії. Основним джерелом формування буржуазії були купці, чисельність яких в Бессарабії з 1880 р. до початку XX ст. зросла з 4,8 до 12 тис. чол. Ряди буржуазії поповнювалися вихідцями з дворянства, міщанства та селянства.

В Бессарабії торговельна буржуазія домінувала над промисловою. В 1879 р. в губернії було видано 17,3 тис. торгових свідоцтв, а в 1894 р. – 22,3 тис., що свідчило про зростання чисельності верстви. У 1889 р. в краї було 1436 торговельних гільдій­ських підприємств з річним обігом капіталу 34,1 млн. крб., а промислових – усього 66 з капіталом 1,3 млн. крб. [4, с. 132-133].

Накопичені торговельною буржуазією та лихварями капітали використовувалися в промисловості. Поміщики та купці володіли більшістю великих млинів Бессарабії, були власниками лісопилень, майстерень та заводів з виготовлення сільськогосподарських знарядь праці, рибних промислів, шкіряних, суконних та свічних майстерень. Уряд сприяв підприємницькій діяльності дворян – власників винокурень та фруктово-горілчаних заводів.

Майнове розшарування селянства та розвиток капіталістичних відносин у гос­подарствах поміщиків сприяли формуванню сільськогосподарської буржуазії. Прикладом нового дворянина-буржуа може слугувати Л. Бєлікович у маєтку якого функціонувало велике й досить прибуткове землеробське й тваринницьке господарство. Після зернової кризи 80-х pp. він заставив в банку свої земельні угіддя й, отримавши позику в 75 тис. крб., вклав гроші в будівництво соледобувного підприємства. Л. Бєлікович став видобувати 450 тис. пудів солі на рік, перетворившись на одного з найбільших солепромисловців Росії [10, с. 269]. При цьому він мав ділянку землі в Ізмаїльському повіті, яку використовував для скотарства та землероб­ства, що приносили йому прибуток на суму 82 тис. крб. [4, с. 171]. Дворянин A.C. Вишневецький був власником маєтку в Ізмаїльському повіті. У 1896 р. він отримував при­бутки від рільництва, скотарства, сінокосів, оренди землі, експлуатації млина та молотильні, від городів та садів на суму 97 тис. крб. [4, с. 144]. Формувалася і селянська аграрна буржуазія. Кількість землі в руках селян-власників збільшилася у 1870-1890 рр. з 83 до 313 тис. дес. [4, с. 170-171].

В Ізмаїльському та Аккерманському повітах вагомі капітали мали купці брати Родіонови та міщанин Давидов в Болграді, поміщик Феміліді, міщани брати Денісови та Грінштейн в Аккермані, купець Баєв в Ізмаїлі, купець Полянський в Рені, міщани брати Єршови у Вилково, Вайнберг, Шпакович, Титоров, Алксеєнко, іноземні піддані С. Бенькович в Ізмаїльському повіті, П. Дімітріу та Р. Чапирі в Болграді тощо [2; 4].

Внаслідок розвитку капіталістичної промисловості, транспорту, сільського господарства в 90-х рр. XIX ст. – на початку XX ст. в Бессарабії формувалося робітництво. Основ­ним джерелом поповнення цієї верстви було селянство. Безземельні селяни втрачали зв'язок із селом і перетворювались на постійних промислових робітників, а малоземельні змушені були найматися на сезонні або строкові роботи у промисловості й сільському господарстві. Значним джерелом формування робітництва були ремісники, що зубожіли в умовах розгортання фабричного виробництва.

Наймані робітники працювали на мукомельнях фабрично-заводського типу. У 1900 р. в Ізмаїльському та Аккерманському повітах діяло 93 млина з 496 робітниками. У винокурній, фруктово-горілчаній та цукровій галузях промисловості наприкінці XIX ст. було зайнято близько 1 100 чоловік. У деревообробній промисловості працювало 500 робітників, серед яких 200 – у Рені, 41 – в Ізмаїлі, 22 – в Аккермані. На заводах з виготовлення та ремонту сільськогосподарських знарядь працювало 440 робітників, з них – 140 на заводі в Аккерманському повіті, 7 – в Ізмаїлі. У 1890 р. в Аккермані діяло 5 салотопень із 14 найманими робітниками. Маслоробні функціонували в Ізмаїль­ському та Аккерманському повітах, в Рені та Кілії. З 305 маслоробень із 637 робітниками, більше половини діяло в Аккерманському та Хотинському повітах. Робітники працювали також на рибних та соляних промислах, на залізницях та водному транспорті, на будівництві. В цілому, в 1900 р. в Бессарабії нараховувалося близько 25 тис. найманих робітників [4, с. 181-188].

Процес формування постійних кваліфікованих кадрів промислового робітництва відбувався за рахунок прийшлих робітників з багатьох губерній України, Росії та Білорусі. Частину робітників складали іноземці – вихідці з Австро-Угорщини, Туреччини, Греції. Відсоток прийшлих робітників у великих закладах становив 50-70% усіх працівників, що було вище, ніж в Росії.

У пореформену добу формувалось також сільськогосподарське робітництво. Внаслідок малоземелля, високих орендних та купівельних цін на землю, податкового тягаря селяни були змушені вдаватися до продажу своєї робочої сили, аби забезпечити свої родини засобами для існування. Важливими джерелами формування прошарку було бідне місцеве селянство, а також прийшлі робітники з українських та російських центральних чорноземних губерній. Розвиток капіталістичного зернового виробництва в умовах нестачі робочих рук посилював залежність землеробських господарств від праці прийшлих робітників. В Аккерманському та Ізмаїльському повітах щорічно не вистачало 200-300 працівників для сільськогосподарських робіт. Найбільшими робітничими ринками були Аккерман та Тарутине.

У південних повітах перевага віддавалася поденним та тимчасовим робітникам, що було пов'язано з переважанням рільництва над тваринництвом та різким коливання врожайності внаслідок нестабільності клімату. Наприкінці XIX ст. вже сформувалися постійні кадри сільськогосподарського робітництва, для яких наймана праця була основним джерелом заробітку. Для умов праці робітників було характерне неякісне харчування, відсутність медичної допомоги та задовільного житла, однак, конкуренція на ринках праці змушувала робітників найматися на запропонованих умовах [4, с. 189, 201].

Отже, соціальна структура населення краю зазнала помітних змін у ході капіталістичних перетворень пореформеної доби. У надрах традиційного станового розподілу відбувалося формування основних верств індустріального суспільства – буржуазії та робітництва. Джерелом поповнювання буржуазії були поміщики і купці, але поступово до підприємницької діяльності залучалося міщанство та заможне селянство. Робітництво формувалося за рахунок малоземельних селян та збіднілих ремісників.

Перспективи подальшого дослідження даної проблематики пов’язані з визначенням особливостей соціальних змін у складі населення регіону в ХХ с.

**Література:**

1. Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель XVIIІ – початок ХХ ст. (Заселення і економічне освоєння): [монографія ] / Олена Анатолієвна Бачинська. – Одеса: Астропринт, 2002. – 328 с.
2. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации // Адрес-календарь Российской империи. – М.: Издание А.В. Суворина. – 1902 г.
3. Жуков В.И. Города Бессарабии (1861 – 1900). Очерки социально-экономического развития / Виктор Ильич Жуков. – Кишинев: Штиинца, 1975. – 290 с.
4. Жуков В.И. Формирование и развитие буржуазии и пролетариата Бессарабии (1812 – 1900) / Виктор Ильич Жуков; [ответств. редактор М.П. Мунтян]. – Кишинев: Штиинца, 1982. – 215 с.
5. История Молдавии / [под. ред. А.Д. Удальцова]. – Кишинев: Шкоала Советика, 1951. – 654 с.
6. История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней / [ред. кол. В.Е. Андрущак, П.А. Бойко и др.] – Ch.: «Elan-Poligraf», 2002. – 360 с. – (Асоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару)
7. Лашков Н. Бессарабия. К столетию присоединения к России. 1812 – 1912: [географический и историко-статистический обзор состояния края] / Миколай Машков. – Кишинев, 1912. – 231 с.
8. Лебеденко О.М. Українське Подунав’я: минуле та сучасне: [навчальний посібник] / О.М. Лебеденко, А.К. Тичина. – Одеса: Астропринт, 2002. – 208 с.
9. Останина Л.В. Мещанство Западной Сибири в конце XVIII – 60-х гг. XIX в.: автореф. дисс. на получение научн. степени. канд. ист. наук – М., 1996. – 22 с.
10. Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / Лілія Федорівна Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2009. – 384 с.