Қазақстанда кеңес үкіметі кезінде құрылған бөлімдер мен әскери оқу орындар.

Қазақтар өзінің елін жаудан қорғау үшін әскери өнерді жетік меңгерген, олар өз жауларына қарсы одақтастарды жақсы пайдаланған. Сол одақтастары арқылы жеңіске жетіп ел мүддесі үшін ерен еңбек еткен хандары, батырлары, билердің еңбектері орасан зор. Сол жеңістік жетістіктерге жету әскердің тәртібі, қаруы мен құрылымына да байланысты еді. Патшалық Ресейдің құрамында бола тұрып өздерінің азаттық соғыстарын ешқашан тоқтатпаған, Абылай ханнан, Сырым Датұлы, Маханбет-Исатай, Кеңесары хандардың көтерілісті бастап шайқасқаны тарихтың бізге берген тәуелсіздікке ұмтылған тағлымы. Патшалық Ресей құлап, Азамат соғысы басталған кезде қазақтарда өз мемлекеттерін құруға ұмтылған. Бірақ бұл әрекет саяси көзқарастардың бір жерден шықпауына байланысты. Қазақтар Кеңес Үкіметімен бірге ақ гвардияшылар мен басқа да бандылық топтарға бірігіп соғысты. 1918 жылы қазанда Шығыс майданының Революциялық әскери Кеңесі Қызыл Армияның қазақ әскери бөлімі құрылуы туралы шешімді бекітті. Сонымен бірге ұлттар халық комиссариаты жанындағы қазақ бөлімі коллегиясы мүшесінің біреуін осыған бөлді. 24.10.1918 жылы Шығыс майданының №62 шешімі бойынша қазақ әскери бөлімдерін құру жөніндегі бөлім құрылды. Оның тұрақты орны Орда қаласы болып белгіленді. Алғашқы азамат соғысы жылдарында (1918-1920жж) қазақтар белсене қатысып, қазіргі Қазақстан аумағында ұлттық 4 кавалериялық эскадрон, 4 жаяу әскер полкі 8 күзет полкі және басқа да бөлімшелер құрылды. Қазақтың тұңғыш рет атты әскер полкі 1919 жылдың бас кезінде жасақталды. Мұның құрамына 6 эскадрон кірді. Кіші командирлер дайындайтын мектепте құрылды. Ол полктің бірінші командирі Мұхамедияр Тұңғышев, комиссары Бисен Жәнікешов болды. 1919 жылы Ордада В.В.Куйбышев болды. Ол полкке жоғары баға бере отырып, мынаны айтты: «Мен өзім Қазақстандықпын қазақ халқын жақсы білемін, кішіпейіл және қырағы, ақылды халық. Сендер сол халықтың ұлдарысыңдар, батырлықпен өз облыстарыңды ақ гвардияшылардан қорғадыңдар оны Қазақстандағы Кеңес Үкіметінің тірек пунктіне айналдыра алдыңдар. Бұл үлкен тарихи жұмыс. Мен өзім жерлес қазақтарымның ерлігіне мақтана аламын! Рахмет сіздерге жолдастар!» Бұл полк қазақ жерін ақ гвардияшылардан тазарту тапсырмаларын абыроймен орындады. Ә.Жангелдин мен А.Иманов 1919 жылы қаңтар-наурыз айларында бірнеше атты әскер эскадронын ұйымдастырды. Торғайда 300, Ырғызда 200, Шалқарда 300 адамдық атты әскер эскадрондары ұйымдастырылды. A.Имановтың басшылығымен кіші командирлер құрамын дайындайтын мектеп ашылды. Ол қазақ әскери бөлімдер мен бөлімшелер үшін кадрлар дайындайтын болды. Бұл эскадронда қатаң тәртіп орнатылып, шабуылға атпен және жаяу, қатармен жүруге үйрету сабақтары мен жаттығулары енгізілді. 05.02.1920 жылы В.В.Куйбышев Жетісу майданында атты әскер отрядтарында жүрген қазақ ұйғыр, дұнғандардан жеке Қазақ атты бригада құру туралы бұйрыққа қол қойды. Бұйрықта былай делінді: «Жетісу облысы қазақтарынан жеке атты бригада құрылсын, ол Жеке Қазақ атты бригадасы» - деп аталсын. Сонымен қатар 12.10.1920 жылы Верный қаласында Жетicy облыстық әскери комиссариатынын №187 бұйрығы негiзiнде жеке Түркiстандық Дұнған атты әскер полкi құрылды. Оны М.Масанги басқарды. 1920 жылы күзде Жетicy ұйғырларынан жеке атты әскер эскадрон құрылды. Оны А.Розыбакиев басқарды. 1920 жылы Шымкент қаласында негiзiнен Жетicy қазақтарынан 2-қазақ атты әскер бригадасы құрылды. Онын командирi Алібей -Едігей болды. Бұл атты әскерлер 2-қазақ атты әскерiмен басқада қазақтың атты әскерлерi Кеңес әскерлерiмен бiрге Украйна жерiнде Махно бандысын жою соғысына қатысты. Ұлттық әскери бөлiмдерiнiң бipi У.Бапишев жергiлiктi ұлттар (қазақтар) жауынгерлерiнiн ерлiгi мен батылдығы туралы: Орыс даласындағы тәжiрибе мынаны көрсеттi. Социалистiк рухта тәрбиеленген, революциянын сыналған жауынгерлерi жетекшiлiк еткен мұсылман бөлiмдер, тек сенiмдi әскер болып қана қоймайды. Coнымен қатар өздерiнiң тәртiптiлiгiнe байланысты олар болашақта үлкен қызмет керсете алады және Түркiстандағы революцияға тiрек бола алады - деп жазды. Қазақ атты әскерлерi Ақ гвардияшы генерал Толстовтың армиясымен соғыс кезiнде батырлық пен ержүректiгiн көрсеттi. В.И.Чапаевтың iзбасары 25-Чапаев дивизиясы атты әскерiн, соның iшiнде қазақ атты әскер бригадасын генерал Толстовтың соғысын әлсiрету үшiн, Орал түбiнен Жаңаөзен учаскесiне ауыстыруға тура келдi» - дейдi. Қорыта келгенде азамат соғысы мен шетел интервенциясы жылдарында Түркiстан АКСР мен әскери iстер жөнiндегi қазақ өлкелiк комиссариаты Қызыл Армияның қазақтардан 45 ұлттық әскери бөлiмдер құрды. Оның 4 атты әскер бригадасы 7 атты әскер полкi, 4 жаяу әскер полктерi 2 атты әскер дивизиясы, 17 атты әскер эскадроны, 1 атқыштар батальоны, 1 пулементтiк взвод жасақталды. 1925 жылы қазанда Қазақ АКСР әскери комиссариатының №127/3 бұйрығы бойынша Қызылорда қаласында атты әскердiң кiшi командирлiк құрамын дайындайтын қазақ ұлттық әскери мектебi құрылды. Ол кейiн И.В.Фрунзе атындағы жеке қазақ территориялық атты әскер полкi болып кайта құрылды. Қазақстандықтар өз Отанының қahaрмандық жолын мақтаныш етедi. Өйткенi сұрапыл соғыс жылдары Қазақстан еңбекшiлерi жеңiске үлкен үлес қосты. Қазақстанда Қызыл Армияның ipi құрамалары Алматы, Жамбыл, Ақмола, Петропавл, Семей және басқа да қалаларында жасақталды. Олардың арасында 238, 316 девизиялармен қатар 310, 312, 314, 387, 391 атқыштар дивизиясы болды. 1941 жылдың аяғына дейiн тағы бiр дивизия және үш бригада 74, 75 теңiздiк атқыштар, 39 атқыштар курсанттық бригадалары құрылды. Бұл Қазақстандық алғашқы дивизиялардың тобына жатады. 1942 жылдың бас кезiнде Қазақстан майданға 3 атқыштар және бiр атты әскер дивизиясы, бiр атқыштар бригадасы аттандырылды. Олардын iшiнде 8-атқыш дивизиясы (Семейде), 29-атқыштар дивизиясы (Ақмолада), 38-атқыштар дивизиясы (Алматыда) құрылған. Соғыстың алғашқы кезенiнде Қазақстанда барлығы 14 атқыштар және атты әскер дивизиясы, 6 бригада жасақталып майданға аттандырылды. Бұдан кейiнiрек 6 артиллериялық және авиациялық полк, 12 құрылыс, 2 автобатальон, Автоматшылардың 7 батальоны құрылды. Осы кезеңдегі соғысушы армия толықтыру ретінде 10 мың тылдық қазақстандықтар қосылды. Қазақстан Ұлы Отан соғысының бірінші бөлігінің аумағында құрылған дивизиялар Кеңес Қарулы Күштерінің мақтанышына арналған батырлық шайқас кезінде болды. Олардың Ұлы Отан соғысы тарихынан ерлік жолында лайықты орын алды. Қазақстанда құрылған әскери құрамалар мен бөлімдер асқан ерлік болып табылады көрсетті. Олардың бесеуі гвардиялық дивизияның құрметті атағын алды. Бұл 8-ші, 72-ші, 73-ші Сталинград, 30-шы, 27-ші гвардиялық дивизиялар еді. Соғыстың басынан аяғына дейін Қазақстанның 9 дивизиясы өзгерген жоқ сақталған. Бұл 310, 314, 316(8), 238(30), 387, 391, 8, 29(72), 38(73) дивизиялар болды. Бұл құрылымдар Мәскеу, Ленинград, Сталинград, Курск қалаларын қорғауға арналған Украинаның, Қырымның және Карпаттың оң жағалауын шайқаста босату өз жолындағы шайқастарға қатысты олар да өздерін мадақтайды. Мәскеу Қызыл Армияның басқа бөлімдері Құрамалары бар қазақстандық 312, 316, 391, 387, 238 атқыштар дивизиясы 74 және 75 теңіз, 100, 101, 115 атқыштар бригадасы ерлікпен шайқасты. 316 (8) гвардиялық панфилов дивизиясының құрамына кірген Талғар 15.07.1941 жылы қалада екі жыл ішінде құрылған Талғар полкі 18 дүниежүзілік мұнай конгресі мың жау солдаттар мен офицерлер. 85 елді мекенді жаудан босатты, жаудың 85 танкі, 180 автомашинасы, 26 түрлі калибрлі зеңбірегі бар, 137 пулеметтің 13 ұшағы басқа әскери мүлік пен қару-жарақты қолға алды мен түсірдім және жойдым. Екі жыл ішінде бұл жалғыз қазақ полкі осындай жойқын іс жасады соғыстың қалған жылдарында қанша ел жойылды егер сіз босатуға қатысуды ескеретін болсаңыз, онда сіз үлкен жеңістің нәтижесін көре аласыз. Осы соғыс кезінде батырларға, батыл жауынгерлерге және жақсы көшбасшыға, тәжірибелі білушілер, командир және маман қажет болды. Ол командирлер, ұшқыш, автоматшылар, автомехаников, стрелков-радистов, радиотелеграфов және т. б. мамандарды даярлау мен жинақтауды жақсы жолға қою керек болды. Қазақстан да осы әскери мамандарды даярлауға өз үлесін қосты. Қазақстанда Ұлы Отан соғысы кезінде көптеген әскери-оқу орындары бар болып жұмыс істеді. Олардың көпшілігі Ресейден, Украинадан, Беларуссиядан келеді әскери оқу орындары болды. 1940 жылы соғыс жылдары құрылған Алматы атқыштар-пулемет училищесі, 1941 жылы 5 рет түлектерді шығару және 2429 жас офицерлерді даярлау, 1942 жылы 2869 офицер, 1943 жылы - 154 офицер, 1944 жылы-88 офицер. Бұл училищемен солдаттар мен сержанттар-сарбаздардан соғысқа жіберілген 7001 адамның басқа 6333 офицерге аттестат берді. Алматы қаласының 22-ші әскери-әуе мектебінен армияны бітірген Авиа ұшқыш, механик, инженер, 662, 991, 992 Авиа армиясы полкте қызмет етті. 1942 жылдың ақпаны мен 1943 жылдың сәуірі аралығында Гурьев (Атырау) әскери-жаяу армия мектебі өзінің алғашқы түлектерін 1942 жылы желтоқсанда шығарды. Семей 1941 бір жылы көшіп келген Томбов әскери училищесін 2725 адам бітірді. Талғарға 1941 жылы қарашада көшіп келген Рязан артиллерия училищесінен 141 жас офицер бытырды. Қостанайға 1941 жылы қараша айында көшіп келген Сталинград әскери әуе училищесінен 2444 истребитель-ұшқышы бітірді. Шымкент, Жамбыл, Арыс, Сайрам қалаларына орналасқан Харьковтың әскери әуе училищесі 1942 жылы қантарда 969 истребитель-ұшқыштар бітіріп шығады. 1942 жылы 847, 1943 жылы - 718, 1944 жылы - 382, 1945 жылы - 312 адам. Барлығы соғысында 3228 адам ұшқыштар дайындап шыққан. Петропавл қаласына 1941 жылы тамызда көшіп келген (Новгород) әскери әуе-механиктер мектебі 1941-1944 жылдары 2400 авиамеханиктер мен моторшыларын дайындап шығарды. Қызылорда қаласына 1941 жылы қазанда көшіп келген Серпухов әскери- әуе механиктер мектебі 4097 әуе мамандарын дайындау, оның 49 ұшқыш, 3937 әуе механигі, 111 әуе моторшылары еді. Орал қаласында орналасқан Одесса жаяу әскер әскери училищесі 1941 жылдың қыркүйек айынан 1946 жылы каншама әскерді дайындады. Алалға көшіп келген Воршиловградтың 22-әскери әуе күштері үшін радист-атқыш дайындайтын мектептен 1842 атқыш-радист, 298 әуе атқыш, 350 радиотелеграф (қыздар) мамандар дайындайды. Қорымда келген Қазақстан жерінде 1941-1945 жылы 27 әскери оқу орны жұмыс істеді. Онда 16 мың офицер, 10,5 мың шамасында сержанттар, 10000 шамасында адамды дайындап майданға жіберді.