**770918401292**

**87784867629**

**ЖҮСІП Жанар Нематқызы,**

**№100 «Жұлдыз» жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі.**

**Шымкент қаласы**

**ҚАЗАҚ АУМАҒЫНДАҒЫ ЭТНИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР.**

**ҚАЗАҚ ЭТНОГЕНЕЗІ**

Қазақстанның этникалық тарихы да Орталық Азияның барлық аймақтарындағыдай өте күрделі.Ғасырлар бойы бұл аймақта да көптеген халықтар мен тайпалар тағдыры тоғысып,небір тарихи оқиғалар өтті.Олар туралы шығыс және европа халықтарының тілдерінде жазылған деректер де баршылық.Шығыстанушылардың бірнеше ұрпақтары да этникалық тарихшы зерттеумен айналысып,көп еңбек сіңірді.

Ғылыми әдебиеттерде **"этнос"** деген түсінікті (яғни халық,тайпа,ұлт т.б.) тарихи қалыптасқан,адамдардың тұрақты тобы.Олардың тек сыртқы физикалық белгілері ғана ұқсас емес,тұрақты мәдениеті (тілі),психикасы және өзге де ерекшеліктері ортақ болып келеді.Этностың қалыптасуы мен сақталуын қамтамасыз ететін оның өзіне тән мекендейтін территориясы болады.

XV-XVI ғғ. Қазақ халқының және оның этникалық территориясының қалыптасуының ұзаққа созылған процессі негізінен аяқталды.Қазақ халқының этникалық құрамын Орта Азияның басқа да түркі тілдес халықтарындағыдай әр тілді тайпалар мен халықтар құрған.Олар:сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, түрік, түргеш, қарлұқ, оғыз, қимақ, қыпшақ, найман, арғын, керей, қоңырат, жалайыр, дулат және т.б. Қазақстан территориясын мекендеген тайпалар.Бұлардың көпшілігінде өз уақытында мемлекеттері болған.Ертедегі түріктердің көптеген ру-тайпа аттары қазақтарда күні бүгінге дейін сақталған.

Қазақ халқының шығу тегіне жағдай жасаған этногенетикалық процесстердің негізі алғашқы қауымдық құрылыстан басталады.Бастапқы кезде бұл процесстер автохтонды тұрғындармен байланысты болды.Бірақ та келесі даму барысында Орталық Азияның этникалық процесстеріне тікелей тәуелді болды. Қазақстан территориясындағы этникалық тарихтың қозғалысы,ірі этникалық және Этносаяси қауымдастықтардың құралуы,түптеп келгенде қазақ халқының қалыптасуы шарушалықтың,көшпелі мал шаруашылығының,жер шаруашылығы мен қала мәдениетінің өзара байланысты дамуына тікелей байланысты болды.

**Қазақ этногенезі**.Қазақ түрік сөзі.Оның бастапқы түрі екі к дыбысы.Левшиннің қазақтар туралы (1932) белгілі кітабы шыққан уақыттан бері кейбір ғалымдардың еңбектерінде Фирдаусидің "Шах-наме" Рустам тарауында қазақ халқымен қазақ хандары туралы айтылады мыс деген пайымдаулар тарады.Алайда бұл шындыққа негізделмеген.Данышпан

Фирдаусидің өлмес шығармасының мазмұны ориенталистерге жеткілікті мәлім,онда қазақ сөзі туралы еш нәрсе жоқ.

Қазақ сөзі жөніндегі ерте естеліктерді мұсылман жазба ескерткіштерінде ол мүмкін Мысырда құрастырылып 1245 қолжазба бойынша белгілі және 1894 Лейденде басып шығарылған,осы анонимдік түрік араб сөздігінде кездестіреміз,оның мәні "үйсіз","панасыз","кезбе","құылған" дегенді білдіреді.

Тарихи әдебиетте қазақ сөзінің шығу туралы әртүрлі түсіндемелері бар.Олардың бірін түрік етістігі "қаз","қазу" деген сөздермен байланыстырады.Ал енді бірі бұл сөзді "қаз",қазу» және "ақ" деген сөздердің этнимологиясын құрайды.Енді бір зерттеулер қазақ деген сөзді моңғолдың көсек-терген деген арбаның түрін білдіретін сөзден шығарады.

Қазақ сөзінің пайда болуы қандай болмасын оның бастапқы мағынасы "еркін" "үйсіз", "кезбе", "қашқын" деген болымсыз мәні болған сөзбен байланысты.

Сонымен не саяси мәні,не этникалықтмазмұны жоқ "қазақ" сөзі өз халқынан не руынан немесе өз иесінен бөлініп шыққан және көп жағдайды бастан кешіруге мәжбүр,еркін адам дегенді білдірген. Орыс тіліндегі "қазақ" деген сөзі де осыдан шыққан. Русьте "казактар" деп белгілі бір қызметі және тұрақты тұрғын жері жоқ адамдарды, еркін адамдарды, сондаяқ еркін жалданушы батрактарды айтқан. "Казак" сөзі XVIғ. аяғ. Русьтің солтүстігінде тіркелген болса да алайда орыс казактарының бастапқы отанын тарихшылар қыпшақ даласымен араласып жатқан, осы еркіндікке әскери қоғамдық сипат беретін Русьтің оңтүстік жағын айтады.

Басқаша айтсақ "қазақ" терминінің бастапқы мәні-әлеуметтік бұл жағдай жәй күйі бір тұлғаның мәртебесі.Сонымен өзінің қылышыменен өзін асырап жүріп,әр жерде кезіп жүрген. Ол "қазақ". Алыс жолға жалғыз қиындыққа қарсы жүретін адам.Ол-қазақ. Бабырдың айтуынша "жаудың үйір жылқысын ерлікпен әкетуші жігіт. Ол да-қазақ. Белгілі бір уақыт қазақтың өмір салтын ұстаушы адамдар-ол мейлі қажеттілік немесе өз еркімен болса да.Ондай адамдар аз болған жоқ.Бұған сол кездегі күнделікті тіршілік жағдайы себеп болады.

Мейлі түрік, не парсы, қатардағы көшпелі малшы, немесе он атадан хан-ханзада да кез келген адам қазақ бола алатын.Мыс:Тоқтамыс ханның үлкен ұлы Жалел-ад-Дин "көшпелі" өзбектер мемлекетінің негізін қалаушы",Шайбанит Абул-хайып оның немересі Мұхамед Шайбани, Шағатай Уайс пен Саид бірқатар уақыт қазақтар болған.Темір ұрпақтары,ішінде қылышты еркін меңгерген Сұлтан Хусаин де көп айлар казактықта өткізген. Өзінің атақты "жазбаларында" Бабыр өзінің қазақтық кезінде Масча таулы елінен сұлтан Махмұд ханға сапар шегуі жөнінде еске түсіреді.Бұл жерде мынаны айтқан жөн қазақ болған адам бұл ниетінен қайтып,өзінің бұрынғы жағдайына,өзінің қоғамына қайтып келуі мүмкін,бұны осы жоғарыда аталған,сол кездегі жоғарғы дәрежедегі қазақтар да істеді.Сұлтан Хусаин мен Сұлтан Саид кейін өз елінің билеушілері болды: Мухамед Шаибанимен Захир-ад-Дин Бабыр әр қайсысы жаңа мемлекет құрды.

Сонымен сол ежелгі уақытта қазақ болып қалыптасты.Қазақтардың өмір тіршілігін белгілеу үшін мұсылмандардың сөздерінде қазақылық деген зат есім құрылды.Қазақтық кезіндегі түсінік әдетте:қазақылы қатарда (түркі тілдерінде) дар-аями и казак, мудатти казак иран тілдес сөздерде деп белгіледі.