<!DOCTYPE html>

<html lang="kk">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Қаныш Имантайұлы Сәтбаев</title>

<style>

nav {

position: fixed;

top: 10px;

left: 1100px;

background-color: #f2f2f2;

padding: 10px;

border-radius: 10px;

}

nav a {

display: block;

margin: 5px 0;

text-decoration: none;

color: black;

}

.photos {

display: flex;

align-items: flex-start;

gap: 50px;

margin-top: 40px;

}

figure {

text-align: center;

}

table {

border-collapse: collapse;

width: 450px;

text-align: center;

background-color: #fafafa;

border: 2px solid #a0a0a0;

}

th, td {

border: 1px solid #a0a0a0;

padding: 8px;

}

th {

background-color: #e0e0e0;

}

caption {

caption-side: top;

font-weight: bold;

margin-bottom: 10px;

}

</style>

</head>

<body>

<nav>

<a href="#omirbayan">Өмірбаян</a>

<a href="#akademiya">Ғылым академиясындағы қызметі</a>

<a href="#mura">Тарихи мұра</a>

<a href="#eskertkish">Ескерткіштер</a>

</nav>

<h1>Қаныш Имантайұлы Сәтбаев</h1>

<p>

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев (1899-1964) — кеңес ғалым-геологы, ғылым ұйымдастырушысы және қоғам қайраткері.

Геология-минералогия ғылымдарының докторы (1942), профессор (1950), Қазақ КСР ҒА академигі (1946) және КСРО ҒА академигі (1946), Қазақ

КСР Ғылым академиясының тұңғыш президенті.

1930 жылдары "Үлкен Жезқазғанның" пайдалы қазбаларын геологиялық барлауды басқарды.

1950 жылдары Қазақстандағы металлогения мектебінің негізін қалаушы.

</p>

<a href="E-history.kze-history.kz › kz › news › showҚазақтың қанышы жайлы 15 қызықты дерек">Қаныш Сатпаев туралы қызықты дерек</a>

<!-- Сурет пен таблица бір қатарда -->

<div style="display: flex; align-items: flex-start; justify-content: flex-start; gap: 20px; flex-wrap: nowrap;">

<!-- Сурет -->

<div style="flex: 0 0 auto;">

<img src="https://kazpravda.kz/media/news/2024/04/19/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2.jpeg"

alt="Қаныш Сәтбаев" width="350">

</div>

<!-- Таблица -->

<div style="flex: 20 20 auto;">

<table border="5" style="border-collapse: collapse; width: 600px;">

<tr style="background-color:#f2f2f2;">

<th>Жылы</th>

<th>Еңбегі</th>

</tr>

<tr>

<td>1926</td>

<td>Томск технология институтын тәмамдады</td>

</tr>

<tr>

<td>1930</td>

<td>Жезқазған кен орнын зерттеу жұмыстарын бастады</td>

</tr>

<tr>

<td>1942</td>

<td>Геология-минералогия ғылымдарының докторы атанды</td>

</tr>

<tr>

<td>1946</td>

<td>Қазақ КСР Ғылым академиясының тұңғыш президенті болды</td>

</tr>

<tr>

<td>1958</td>

<td>Социалистік Еңбек Ері атағын алды</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

<br><br>

<h2 id="omirbayan">Өмірбаяны</h2>

<p>

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев — қазақтың тұңғыш геолог ғалымы, академик, қоғам және мемлекет қайраткері. Ол 1899 жылы 12 сәуірде Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген.

Алғашқы білімін ауыл мектебінде алып, кейін Семей қаласындағы мұғалімдер семинариясында оқыған. 1921 жылы Томск технология институтына түсіп, 1926 жылы геология мамандығы бойынша бітіріп шықты.

Қаныш Сәтбаев Қазақстандағы жер қойнауын зерттеуге орасан зор еңбек сіңірген. Әсіресе Жезқазған кен орнын зерттеп, оның ірі мыс кені екенін ғылыми дәлелдеді. Ол Қазақстанда алғашқы геологиялық карталарды жасап, еліміздің минералды-шикізат базасын қалыптастыруға үлкен үлес қосты.

Ғалымның жетекшілігімен Қазақстанның металлогениясы мен кен байлықтары жөнінде іргелі ғылыми еңбектер жазылды.

1946 жылы Қазақстан Ғылым академиясы құрылып, Қаныш Сәтбаев оның тұңғыш президенті болып сайланды. Сол жылы ол КСРО Ғылым академиясының толық мүшесі атанды. Ол 800-ден астам ғылыми еңбек жазып, қазақ ғылымының дамуына өлшеусіз үлес қосты.

Қаныш Сәтбаев Ленин, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен марапатталып, 1958 жылы Социалистік Еңбек Ері атағын алды. Ол 1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеу қаласында қайтыс болды. Ғалымның есімі көптеген білім және ғылым мекемелеріне, қалалар мен көшелерге берілген. Бүгінде Қаныш Сәтбаев – ұлт мақтанышы, ғылым мен елге қызмет етудің жарқын үлгісі.

</p>

<h3 id="akademiya">Ғылым академиясындағы қызметі</h3>

<p>

Қазақстан ғылымының ірі ұйымдастырушысы ретінде танылған Сәтбаев, 130-дан астам еңбегін, негізінен Жезқазған кен орынына арнап жазды. Оның зерттеулері және жарияланымдары, әсіресе Жезқазған мыс кен орнының зерттелуі мен дамуына айтарлықтай үлес қосты.

1942 жылы Алматыға көшіп келгеннен кейін, Сәтбаевтың екі маңызды монографиясы жарық көрді. Олардың біріншісі - «Қазақстан мен Кеңес Одағының мыс құмдары» монографиясы. Бұл еңбек, жер қойнауын зерттеушінің көпжылдық бақылауларының нәтижесінде жазылған, мыс кендерін тез арада барлау және анықтау бойынша геолог-іздеушілер үшін практикалық ұсынымдар береді.

ТОЛЫҚЫРАҚ ОҚУ ҮШІН ТӨМЕНДЕГІ СІЛТЕМЕГЕ ӨТІҢІЗ:

<a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88\_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B\_%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2#%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC\_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B\_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96">Ғылым академиясындағы қызметі</a>

</p>

<head>

<title>Две фото рядом</title>

<style>

.photos {

display: flex;

gap: 50px;

}

figure {

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="photos">

<figure>

<img src="https://e-history.kz/storage/images/news/8n/jp/BV/8njpBVM9Zt9Y3hJGrUAI7AiSlKaZB8Y4K0i3WMR5.jpg" alt="Фото 1" width="600">

<figcaption>Қаныш Сәтбаев әріптестерімен бірге</figcaption>

</figure>

<figure>

<img src="https://e-history.kz/storage/images/news/OG/kc/1B/OGkc1BaFWqOzedPpdGzafubU8OFmx03ipb7gPnfq.jpg" alt="Фото 2" width="500">

<figcaption>Қаныш Сәтбаев пен Жұмабек Тәшенев төрде отыр.

Қазақстан Ғылым академиясында. Алматы қаласы, 1956.</figcaption>

</figure>

</div>

<h2 id="mura">Тарихи мұра</h2>

<p>

Академик Қаныш Сәтбаевтың есімі Қазақстанның ғылыми және өндірістік әлемінде кеңінен танымал және құрметтеледі. Оның аты бірқатар білім беру мекемелеріне, кен-металлургия комбинаттарына, сондай-ақ Қазақстанның қалаларындағы көшелерге, мектептерге және аграрлық шаруашылық объектілеріне берілген.

Қаныш Сәтбаевтың ғылыми және өндірістік жетістіктері елдің экономикасы мен білім беру саласын дамытудағы маңызды үлесін айқын көрсетеді.

Сонымен қатар, Алатау жотасының биік шыңы мен мұздағы, сондай-ақ Қаратау жотасында орналасқан ванадий кенінің рудасынан табылған жаңа минерал – сәтбаевит Қаныш Сәтбаевтың есімімен аталады.

Бұл ғалымның Қазақстанның геологиялық зерттеулеріне қосқан зор үлесін мәңгілікке есте сақтауға арналған.

</p>

<h3 id="eskertkish">Ескерткіштер</h3>

<ul>

<li>1999 жылы ғалымның 100 жылдық мерейтойына орай Сәтбаев ескерткіші Алматыда қойылды.</li>

<li>2011 жылы енді бір ескерткіш Қарағандының вокзал алдындағы алаңына орнатылды.</li>

<li>2017 жылы академиктің мүсіні Степногорскте салтанатты түрде ашылды.</li>

<li>2021 жылы Сәтбаевқа ескерткіш Астанада өзі аттас көшенің бойында қойылды.</li>

</ul>

<hr>

<p>Автор: <strong>Ерқанатқызы Жансая</strong></p>

</body>

</html>