****

**ДИСЦИПЛИНА**

**«Қазақстан тарихы»**

**ЭССЕ**

**Орындаған:Мұса Нұрсұлу Дарханқызы**

**Тексерген:аға-оқытушы Рахимкулов Даутхан Айтжанович**

**АЛМАТЫ**

**2024**

**Қазақстан тарихындағы соғыстар мен қақтығыстар: Шекаралар мен халықтың қалыптасуына әсері**

Қазақстан тарихы соғыстар мен қақтығыстарға толы, олар елдің шекараларын және халықтың этникалық құрамын едәуір өзгерткен. XIII-XIV ғасырларда Алтын Орда дәуірі мәдени алмасуды күшейтіп, бірақ ішкі қақтығыстар мен империяның құлауына да себеп болды. Алтын Орда — тек сауда мен мәдениет үшін маңызды емес, сонымен қатар әскери күш ретінде де маңызды рөл атқарды. Бұл империяның күйреуі қазақ халқының саяси құрылымын түбегейлі өзгертті.  
XVI-XVII ғасырларда қазақ хандары Ресей мен Жоңғар хандығына қарсы тәуелсіздік үшін күресті. Бұл кезең қазақ халқының бірлігі мен бостандығы үшін өте маңызды болды. XVIII ғасырдағы Жоңғармен болған шайқастар халықты біріктіріп, олардың ұлттық санасын күшейтті. Соғыстар нәтижесінде қазақтар өз жерлерін қорғау үшін ұйымдасқан әскери құрылымдар құрды, бұл олардың тарихындағы маңызды оқиға болды.  
Музейлерде көрсетілетін соғыс экспонаттары, мысалы, Жоңғармен шайқастарда қолданылған қарулар мен тарихи карталар, осы кезеңдердің маңыздылығын айқын көрсетеді. Осындай экспонаттар **Қазақстан тарихындағы соғыстар мен қақтығыстар: Шекаралар мен халықтың қалыптасуына әсері**

Қазақстан тарихы соғыстар мен қақтығыстарға толы, олар елдің шекараларын және халықтың этникалық құрамын едәуір өзгерткен. XIII-XIV ғасырларда Алтын Орда дәуірі мәдени алмасуды күшейтіп, бірақ ішкі қақтығыстар мен империяның құлауына да себеп болды. Алтын Орда — тек сауда мен мәдениет үшін маңызды емес, сонымен қатар әскери күш ретінде де маңызды рөл атқарды. Бұл империяның күйреуі қазақ халқының саяси құрылымын түбегейлі өзгертті.  
XVI-XVII ғасырларда қазақ хандары Ресей мен Жоңғар хандығына қарсы тәуелсіздік үшін күресті. Бұл кезең қазақ халқының бірлігі мен бостандығы үшін өте маңызды болды. XVIII ғасырдағы Жоңғармен болған шайқастар халықты біріктіріп, олардың ұлттық санасын күшейтті. Соғыстар нәтижесінде қазақтар өз жерлерін қорғау үшін ұйымдасқан әскери құрылымдар құрды, бұл олардың тарихындағы маңызды оқиға болды.  
Музейлерде көрсетілетін соғыс экспонаттары, мысалы, Жоңғармен шайқастарда қолданылған қарулар мен тарихи карталар, осы кезеңдердің маңыздылығын айқын көрсетеді. Осындай артефактілер, халықтың күресі мен батылдығын еске салады, әрі қазақ жауынгерлерінің ерлігі мен бірлігін паш етеді.  
XIX ғасырда Ресей империясының құрамына кіру 1916 жылғы көтерілісті туғызды. Бұл көтеріліс халықтың отаршыл саясатқа қарсы наразылығының нәтижесі болды. Көптеген музей экспонаттары бұл көтерілісті және оның әлеуметтік салдарын, сондай-ақ халықтың еркіндік үшін күресін баяндайды.  
1917 жылғы революция мен Кеңес Одағының құрылуынан кейінгі коллективизация мен 1930-шы жылдардағы ашаршылық халық арасында үлкен жоғалтулар мен құрылымдық өзгерістерге алып келді. Ашаршылық кезінде халықтың ұлт ретінде жойылып кету қаупі туындады. Музейлерде сақталған тарихи материалдар, құжаттар мен фотосуреттер бұл ауыр кезеңнің зардаптарын көрсетеді.  
Кеңес кезеңі аяқталғаннан кейін, Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізді, бірақ өткен тарихтың салдары халықтың ұжымдық санасында әлі де сақталды. Тәуелсіздік алу кезеңі — қазақ халқының өзін-өзі анықтауы мен ұлттық мәдениетінің қайта өрлеуі кезеңі болды. Алайда, елдің тарихи тәжірибесі, соғыстар мен қақтығыстардың зардаптары, халықтың мәдениеті мен дүниетанымына әсер етті.  
Қазақстан тарихындағы соғыстар мен қақтығыстар елдің шекараларын және халықтың этникалық құрамын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Алтын Орда, Жоңғармен болған шайқастар, Ресей империясының ықпалы және Кеңес Одағының саясаты — осының бәрі қазақ қоғамының әлеуметтік, мәдени және саяси құрылымына терең әсер етті.  
, халықтың күресі мен батылдығын еске салады, әрі қазақ жауынгерлерінің ерлігі мен бірлігін паш етеді.  
XIX ғасырда Ресей империясының құрамына кіру 1916 жылғы көтерілісті туғызды. Бұл көтеріліс халықтың отаршыл саясатқа қарсы наразылығының нәтижесі болды. Көптеген музей экспонаттары бұл көтерілісті және оның әлеуметтік салдарын, сондай-ақ халықтың еркіндік үшін күресін баяндайды.  
1917 жылғы революция мен Кеңес Одағының құрылуынан кейінгі коллективизация мен 1930-шы жылдардағы ашаршылық халық арасында үлкен жоғалтулар мен құрылымдық өзгерістерге алып келді. Ашаршылық кезінде халықтың ұлт ретінде жойылып кету қаупі туындады. Музейлерде сақталған тарихи материалдар, құжаттар мен фотосуреттер бұл ауыр кезеңнің зардаптарын көрсетеді.  
Кеңес кезеңі аяқталғаннан кейін, Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізді, бірақ өткен тарихтың салдары халықтың ұжымдық санасында әлі де сақталды. Тәуелсіздік алу кезеңі — қазақ халқының өзін-өзі анықтауы мен ұлттық мәдениетінің қайта өрлеуі кезеңі болды. Алайда, елдің тарихи тәжірибесі, соғыстар мен қақтығыстардың зардаптары, халықтың мәдениеті мен дүниетанымына әсер етті.  
Қазақстан тарихындағы соғыстар мен қақтығыстар елдің шекараларын және халықтың этникалық құрамын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Алтын Орда, Жоңғармен болған шайқастар, Ресей империясының ықпалы және Кеңес Одағының саясаты — осының бәрі қазақ қоғамының әлеуметтік, мәдени және саяси құрылымына терең әсер етті.