**Қазақ хандығының құрылуы және тарихи маңызы**

**Ыбырай Нұрғали**
№1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп-гимназиясының тарих пәні мұғалімі
Жамбыл облысы, Қордай ауданы

**Кіріспе**

Қазақ хандығының құрылуы – қазақ халқының тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі. XV ғасырда құрылған Қазақ хандығы өз заманы үшін қазақ халқының этникалық аумағын біріктірген тұңғыш ұлттық мемлекет болды. Бұл тарихи кезең қазақ халқының саяси, әлеуметтік және мәдени дамуына зор ықпал етті. Бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның негізі осы Қазақ хандығының құрылуымен тікелей байланысты.

**Тақырыптың өзектілігі**

Қазақ хандығының құрылуы – қазақ мемлекеттілігінің бастауы, халқымыздың тарихи санасы мен ұлттық бірлігінің қалыптасуындағы негізгі кезеңдердің бірі. Тәуелсіз Қазақстанның тарихи сабақтастығын түсіну үшін мектеп оқушыларына Қазақ хандығының пайда болуы мен оның тарихи маңызын жан-жақты үйрету аса маңызды. Өйткені Қазақ хандығы дәуіріндегі ұстанымдар мен идеялар бүгінгі егемендіктің рухани тірегі болып табылады.

**Мақсаты**

Бұл мақаланың мақсаты – Қазақ хандығының құрылу алғышарттарын, тарихи кезеңдерін, негізгі тұлғаларын, жүргізген саясатын және қазіргі Қазақстан үшін маңызын ашып көрсету. Сонымен қатар, оқушыларға ұлттық тарихты тереңдетіп оқытуда осы тақырыптың білімдік, тәрбиелік мәнін айқындау.

**Негізгі бөлім**

**1. Қазақ хандығының құрылу алғышарттары**

XV ғасырдың ортасында Дешті Қыпшақ даласында өмір сүрген көптеген тайпалар саяси тұрақсыздық пен ішкі қақтығыстардан шаршаған еді. Әбілхайыр ханның қатал билігі, әділетсіз саясаты, ру-тайпалар арасындағы алауыздық күшейіп, халықтың жағдайын нашарлатты. Осы кезеңде ел арасында әділетті, тәуелсіз билікті аңсаған көңіл-күй қалыптасты. Керей мен Жәнібек сұлтандар осындай жағдайда елін бастап, Моғолстанға қоныс аударып, жаңа мемлекет құруға бет алды.

Қазақ хандығының құрылуына мынадай негізгі себептер әсер етті:

* Дешті Қыпшақ жеріндегі ішкі саяси дағдарыс;
* Ру-тайпалардың өз алдына дербес билікке ұмтылысы;
* Экономикалық байланыстар мен көшпелі шаруашылықты дамыту қажеттілігі;
* Сыртқы қауіптерден қорғану, аумақтық тұтастықты сақтау.

Осылайша, 1465-1466 жылдары Шу мен Талас өңірінде Қазақ хандығының негізі қаланды. Бұл оқиға – қазақ мемлекеттілігінің бастауы болды.

**2. Қазақ хандығының құрылуы және алғашқы хандары**

Қазақ хандығының алғашқы хандары – Керей мен Жәнібек. Керей хан билікті қолға алып, мемлекеттің сыртқы саясатымен айналысса, Жәнібек хан ішкі тұрақтылықты қамтамасыз етуге күш салды. Олар Моғолстан ханы Есенбұғамен одақтаса отырып, өздеріне қолайлы аймақта қоныстанды.

Кейін бұл хандықтың аумағы кеңейіп, саны 200 мыңнан астам халықты біріктірді. Қазақ хандығының беделі артып, көрші мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды.

Қазақ хандығының дамуында ерекше рөл атқарған билеушілер:

* Қасым хан (1511-1521) – Қазақ хандығының аумағын кеңейтіп, «Қасым ханның қасқа жолы» атты заңдар жүйесін жасады.
* Хақназар хан (1538-1580) – мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, экономикалық дамуға үлес қосты.
* Тәуке хан (1680-1718) – «Жеті жарғы» заңдарын қабылдап, ел ішінде тұрақтылық орнатты.

**3. Қазақ хандығының тарихи маңызы**

Қазақ хандығы – қазақ халқының біртұтас этникалық аумағын біріктіріп, ортақ мемлекеттілікке жол ашқан алғашқы саяси құрылым. Оның маңызы мынадай:

* Қазақ халқының бірлігі мен ынтымағы күшейді;
* Мемлекеттік басқару жүйесі қалыптасты (хан, би, батыр институттары);
* Сыртқы шапқыншылықтарға қарсы тиімді қорғаныс ұйымдастырылды;
* Сауда, мәдени байланыстар дамыды;
* Дәстүрлі құқықтық жүйе (Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның Жеті жарғысы) енгізілді.

Қазақ хандығы тек саяси құрылым емес, сонымен бірге ұлттық руханияттың, мәдениеттің, тілдің, діннің сақталуына зор үлес қосты.

**4. Қазақ хандығының бүгінгі Қазақстан үшін маңызы**

Қазақ хандығының тарихы – бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның рухани негізі. Қазақ хандығының құрылған кезеңі біз үшін елдік пен бірліктің, әділеттіліктің, тәуелсіздіктің бастауы ретінде аса маңызды.

Қазақ хандығының 550 жылдығының кең көлемде аталып өтуі – тарихымызға құрмет, бабалар аманатына адалдық. Бүгінгі Қазақстан Республикасы – сол Қазақ хандығының заңды жалғасы. Еліміздің Ата Заңында, мемлекеттік рәміздерінде, ұстанған саяси бағыты мен құндылықтарында Қазақ хандығы дәуірінің іздері айқын көрінеді.

Қазақ хандығының мұрасы – бүгінгі ұрпаққа аманат:

* Ел бірлігі – ең басты құндылық;
* Тәуелсіздік – халықтың ғасырлар бойғы арманы;
* Жер тұтастығы – ұрпақ алдындағы қасиетті борыш;
* Тарихи сананы қалыптастыру – жас ұрпақтың міндеті.

**Қорытынды**

Қазақ хандығының құрылуы – ұлтымыздың ұлы жетістіктерінің бірі. Бұл – тәуелсіз мемлекеттің бастау алған кезеңі. Осы тарихи оқиғаны мектепте оқыту арқылы оқушыларды отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеуге болады. Қазақ хандығының тағылымы – ел бірлігінің, жер тұтастығының және тәуелсіздіктің мәңгілік құндылық екенін дәлелдейді.

**Пайдаланылған әдебиеттер**

1. Мұхамеджан Тынышбаев. «Қазақ хандығы тарихы». – Алматы, 2015.
2. Кәрібаев Б. «Қазақ хандығының құрылуы: себептері мен маңызы». – Астана, 2016.
3. Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Алматы, 2020.
4. Тоқаев Қ.Ж. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласы. – Егемен Қазақстан, 2021.
5. Қазақ хандығы энциклопедиясы. – Алматы: Арыс, 2017.