

**Түсінік хат**

1. **«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні зерттеу объектісі ретінде. Курстың мақсаты мен міндеттері, пәнді оқып үйренудің негізгі деректері.**

Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні және оның міндеттері. Қазіргі кездегі «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні туралы түсінік. Тарих, жеке тұлға, мемлекет. Тарих және өркениет. Бүгінгі Отан тарихының қызметі мен принциптері. Қазақстанның қазіргі заман тарихын әлемдік тарихи үдерістер аясында қарастыру. Ұлттық тарихтың құндылықтары. «ҚР-да тарихи сананың қалыптасуы концепциясы». Бүгінгі Қазақстанның тарихын кезеңдерге бөлу. Қазақстанның қазіргі заман тарихын зерттеудің негізгі әдістері. Отан тарихын зерттеудегі жаңа теориялық-концептуалдық ұстанымдар. «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша деректер мен зерттеулер. Отан тарихын зерттеудің ерекшеліктері. Қазақстанның бүгінгі таңдағы ұлттық тарихының өзекті мәселелері.

**2. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи эволюциясы: бастауы мен кезеңдері.**

Алғашқы мемлекеттік бірлестіктер. Сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар. VІ-ІХ ғасырлардағы ерте ортағасырлық мемлекеттер. Түрік империясы. Қарлұқтар. Оғыздар. Қимақтар. ІХ-ХV ғасырлардағы дамыған ортағасырлық мемлекеттер. Қарахан мемлекеті. Наймандар. Қыпшақтар бірлестігі. Шыңғысхан (Темучин) және Монғол империясы. Ұлыстардың құрылуы. Алтын Орда. XІV-XV ғғ. мемлекеттер. Ақ Орда, Көк Орда, Моғолстан. XІV ғасырдағы Әбілхайыр хандығы. XV ғ. Қазақ хандығының құрылуы. Қазақ халқының құрамы, шығу тегі.

**3. Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы.**

ХV ғасырдағы Қазақ хандығы. Керей мен Жәнібек. Мемлекеттілік үшін күрес. Шейбанидтер. Қазақ хандығының құрылуы. Қазақ хандығын басқару жүйесі. Қазақ хандығының нығаюы. Жоңғарлармен соғыс. ХVІ-ХVІІІ ғғ. Қазақ мемлекеті. Хандықтың өрлеуі, жер аумағының ұлғаюы. ХVІ ғасырдың басындағы Қазақ мемлекеті. «Қасым ханның қасқа жолы». Мауеранахр. Қазақ билеушілерінің Орта Азия елдерімен, Осман империясымен және Иранмен қарым-қатынасы. ХVІ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ билеушілері. Ішкі саяси оқиғалар. Хақназар хан билігі. ХVІ ғасырдың екінші жартысындағы мемлекеттің нығаюы. Тәуекел хан. Ресеймен жақындасу жолдары. ХVІІ ғасырдағы Қазақ хандығы. Қазақ мемлекетінің аумақтық біртұтастығы үшін күрес. Саяси жағдай. Талас-тартыстар. «Есім ханның ескі жолы». ХVІІ ғасырдың 30-50 жылдарындағы Қазақ хандығы. Тәуке хан. «Жеті жарғы». Ресей және көрші елдермен қарым-қатынастар.

**4. Қазақстан аумағындағы этникалық үдерістер және қазақ халқының қалыптасу кезеңдері. «Қазақ» этнонимінің мағынасы.**

«Ноғай», «Қазақ», «Өзбек» этнонимдері: шығу тарихы. Антропологиялық сипаттамасы. Қазақ халқының қалыптасуы. Антропологиялық зерттеулер. Қазақ халқының құрамы, шығу тегі. Халықтың аумақтық орналасуы мен рулық-тайпалық құрамындағы өзгерістер. Этникалық үдерістер және түркі-моңғол этногенезі. Жоңғарлар мен қалмақтар: этноним тарихы. Этносаяси бірлестіктердің қалыптасуы. Қазақ халқы қалыптасуының соңғы кезеңі. Қазақтың этникалық аумағы. Қазақ жүздері. Саяси және әкімшілік бөлінуі.

**5. Шығыстың ортағасырлық ойшыл-ғалымдарының еңбектері және маңызы (Әл-Фараби, М. Қашқари, Ж. Баласағұн, А. Иассауи)**

Ислам діні және араб салт-дәстүрінің таралуы. Шығыс ренессансы. Шығыстың ғұлама ойшылдары: әл-Фараби, әл-Бируни, М.Қашқари, Ж.Баласағұни,А. Иассауи.

 әл-Фараби (870-950) әйгілі математик, философ, музыка зерттеушісі, тарихшы ретінде. «Қайырымды қала тұрғындары» және оның мазмұны. Қожа Ахмет Иассауи (1094 - 1167) – ақын, дана ойшыл. Сопылық бағыт. «Диуани хикмет». Жүсіп Баласағұн және «Құтты білік». Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегі.

**6. Елбасы Н.Ә. Назарбаветың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының мазмұны мен маңызы.**

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылғы барша қазақстандықтарға арнаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы: ХХІ ғ. ұлттық сана туралы, бәсекелік қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы, таяу жылдардағы міндеттер.Мақаланың маңызы.

**7. Кіші жүз және Орта жүздің Ресей империясының бодандығын қабылдауы, қазақ даласын әскери-казактардың отарлауы және оның салдары.**

Қазақстанның Ресейге қосылуының алғашқы кезеңі (XVIII ғасырдың 30-40 жж.). Әскери-отаршылдық әрекеттер. Ертіс өңіріндегі әскери бекіністер. Кіші жүз және Орта жүз қазақтарының Ресей бодандығын қабылдауы. Әбілхайыр ханның қызметі. Ресей әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуі (ХІХ ғасырдың екінші ширегі). 1822 жылғы «Сібір қырғыздары туралы жарғы». Орта жүзде хандық биліктің жойылуы. 1824 жылғы «Орынбор қазақтары туралы жарғы». Кіші жүзде хандық биліктің жойылуы. Әскери отарлаудың күшеюі. Қазақ жеріне казак әскерлерін (казачество) орналастыру. Жаңа әкімшілік-аумақтық жүйенің енгізілуі. Ресейлік жергілікті атқарушы мекемелердің құрылуы. Дәстүрлі басқару түрлерінің күйреуі.

**8. Ресей империясының отарлау саясаты: мәні мен салдары.**

Қазақстанның Ресейге қосылуының алғашқы кезеңі (XVIII ғасырдың 30-40 жж.). Әскери-отаршылдық әрекеттер. Ертіс өңіріндегі әскери бекіністер. Кіші жүз және Орта жүз қазақтарының Ресей бодандығын қабылдауы. І Петр және Ресей империясының құрылуы. Ресей билігінің күшеюі. Әскери-әкімшілік мекемелердің Орталық және Шығыс Қазақстан аймақтарында жүргізген саясаты (XVIII ғ. 50-70 жж.). Барон фон Игельстром: Кіші жүз қазақтарын басқару реформасы (1786 ж). Ресей империясының Оңтүстік Қазақстан аймақтарына кіруі: әскери жорықтары мен бекіністердің салынуы. Ресей әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуі (ХІХ ғасырдың екінші ширегі). 1822 жылғы «Сібір қырғыздары туралы жарғы». Орта жүзде хандық биліктің жойылуы. 1824 жылғы «Орынбор қазақтары туралы жарғы». Кіші жүзде хандық биліктің жойылуы. Әскери отарлаудың күшеюі. Қазақ жеріне казак әскерлерін (казачество) орналастыру. Жаңа әкімшілік-аумақтық жүйенің енгізілуі. Ресейлік жергілікті атқарушы мекемелердің құрылуы. Дәстүрлі басқару түрлерінің күйреуі. Ұлт-азаттық қозғалыстар. Ресейге қосылуы үдерісінің аяқталу кезеңі. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы.

**9. Ресейдің Қазақстандағы отарлау саясатының аяқталуы мен оның салдары (ХIХ ғасырдың 60-шы жылдарында)**

Қазақстанның Ресейге қосылуы үдерісінің аяқталу кезеңі (ХІХ ғасырдың 50-60 жж.). Ресейдің сыртқы саяси стратегиясы. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы. Жетісу мен Сырдария бойындағы әскери бекіністер. Арал өңіріндегі қазақтардың Ресей отаршылдығы мен Хиуа хандығы басқыншылығына қарсы ұлт-азаттық күресі. 1867- 1868 жылдардағы реформаны әзірлеу және оның әскери-саяси себептері. Ресей империясының аграрлық ұстанымы. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты. Қазақ жеріне орыс және украин шаруаларының қоныстануы. ХІХ ғасырдың 80-90 жылдарындағы әкімшілік-саяси реформалар. Империядағы сот құрылысы және жергілікті билер соты. Отарлық кезеңдегі Қазақстан экономикасы: салалары, ерекшелігі. Империяның шығыс шекарасының анықталуы. Халық наразылығы. Орал және Торғай облыстарындағы көтеріліс (1868-1869 жж.). Маңғыстау қазақтарының көтерілісі (1870 ж.).

**10. Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы Бірінші орыс революциясы және оның Қазақстанға әсері.**

1905-1907 жылдардағы Ресейдегі буржуазиялық-демократиялық революция. Өлкедегі саяси үйірмелердің пайда болуы. Социал-демократтар, кадеттер және т.б. саяси ағымдар. 1905 жылғы Қарқаралы петициясы. «Қазақ контитуциялық демократиялық партиясын» құру әрекеті. «Автономияшыл-федерацияшылдар одағы» мен «Ресей мұсылмандары Одағы» ұйымдарына қазақ өкілдерінің қатысуы.

**11. 1905 жылғы Қарқаралы петициясы: мазмұны мен маңызы.**

Қандай оқиғалар Қазақстандағы өтiнiш қозғалысының дамуына әсер еттi. Қарқаралы петициясы. Сайлау жүйесін қайта құру туралы өтініш жасағандар. Діни мәселелерді шешу үшін қандай ұсыныстар жасалды. Білім беру мен қазақ тілін дамытуға қатысты қандай ұсыныстар жасалды. Өтінішті жасаушылар жер мәселесінде жинақталған проблемаларды шешуді қалай көрді. Қарқаралы петициясының тарихи мәні.

**12. Қазақ ұлттық зиялыларының қалыптасуы және олардың мәдениет пен қоғамдық ой-сананың дамуындағы рөлі (ХХ ғ.басы).**

ХХ ғасырдың басындағы қазақ интеллигенциясының қалыптасуы, қазақ интеллигенциясының қалыптасуының негізгі факторлары. Ұлттық интеллигенцияның құрамы мен қоғамдық-саяси қызметі. А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М. Тынышпаев, Ж.Акпаев және т.б. Ресейдің Бірінші және екінші Мемлекеттік Думасының жұмысына ұлттық интеллигенцияның қатысуы. «Айкап» журналы мен қазақ газеті - қазақ зиялыларының идеологиялық басылымдары. Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов. Алаш автономиясының құрылуы. Ұлттық мәселелердің көтерілуі. Жер және ұлт мәселесі. Бұқараның әлеуметтік-саяси ынтасының өсуі. «Алаш», «Үш жүз» партияларының құрылуы және олардың бағдарламалары.

**13. Қазақ ұлттық зиялыларының Ресей Мемлекеттік Дума жұмысына қатысуы.**

Ресейдің Мемлекеттік думасының жұмысына қазақ зиялыларының қатысуы. 1905 жылы қазан айында патша жаңа заң шығарушы орган - Мемлекеттік Думаны (1905 жылғы 17 қазан манифесті) шақыру туралы жариялады. Қазақстаннан қанша депутат сайланды. Думаның басты мәселесі.

**14. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан (1914-1918 жж.).**

Бірінші дүниежүзілік соғыс Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына қалай әсер етті. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақстан халқының өміріне қалай әсер етті. Бірінші дүниежүзілік соғыс Қазақстан экономикасын құлдырауға әкеп соқты. Ауыл шаруашылығында өлкедегі егіншілік облыстар бойынша біркелкі дамымады. Ол құнарлы жер көп болған, егіншілікпен оны жақсы меңгерген және орыстың қоныс аударушы шаруаларынан тәжірибе алған халық айналысқан аудандарда бәрінен де жақсы дамыды.

**15. Торғай облысындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.**

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс. Торғай облысында. Үкімет пен жазалаушы күштердің әскери әрекеттерін күшейтетін шаралар. Жеңілістің себептері және көтерілістің тарихи маңызы. Қазақтың жаппай көшіп-қонуларының алғашқы толқыны. Қазақ интеллигенциясының 1916 жылғы көтерілісіне деген көзқарасы.

**16. Жетісу облысындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.**

1916 жылғы ұлт–азаттық көтерілістің аса ірі орталығы Жетісу болды. Жетісу облысында қарулы қарсыластық шілде-тамыз айларында жаппай қарқын алды. Шілденің 17 Жетісу мен Түркістан өлкесінде әскери жағдай жарияланды. Патша үкіметі мұнда ірі әскери күштерді жібере бастады. Қыркүйек, қазан айының басында жетісулық көтерілісшілер шегініп, Шығыс Түркістанға өтіп кетуге мәжбүр болды.

**17. 1917 жылғы Ақпан революциясы және оның Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріне әсері.**

Уақытша үкіметтің құрылуы. Қазақстанда Кеңестердің ұйымдастырылуы. Уақытша үкіметтің Қазақстандағы саласы. Жер және ұлт мәселесі. Бұқараның әлеуметтік-саяси ынтасының өсуі. «Алаш», «Үш жүз» партияларының құрылуы және олардың бағдарламалары. Қазан төңкерісіне қоғамның әр түрлі топтарының көзқарасы.Төңкерістің әлеуметтік базасы мен қоғаушы күштеріне байланысты пікірлер. Қазақстанда кеңес өкіметін орнатудың ерекшелігі. Қазақ өлкесіндегі әлеуметтік-саяси ахуал. Екінші жалпықазақ съезі және оның шешімдері.

**18. «Туған жер» жобасының патриоттық тәрбие берудегі ролі.**

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа рухани – патриоттық тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.. Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде Отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, «ұлтжандылық», «отансүйгіштік», «патриотизм». Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы - қазақстандық патриотизм болды.

**19. «Алаш» партиясы және оның бағдарламасы.**

Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік құрылыс проблемалары. 1917 ж. Олардың арасындағы көзқарас алшақтықтары. М. Тынышбаев, М. Шоқай құрған Түркістан немесе Қоқан Автономиясының тарихи тағдыры. Алаш автономиясының құрылуы. Ұлттық мәселелердің көтерілуі. Жер және ұлт мәселесі. Бұқараның әлеуметтік-саяси ынтасының өсуі. «Алаш», «Үш жүз» партияларының құрылуы және олардың бағдарламалары. 10 баптан тұратын Алаш партиясының бағдарламасы: жер, мемлекет қалпы және т.б. мәселелер.

**20. Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы мен оның шаруашылық және мәдени құрылыстағы алғашқы қадамдары.**

Қазақстандағы кеңестік биліктің құрылуы және экономикалық және мәдени құрылыстың алғашқы қадамдары. 1917 ж. Қазан - 1918 ж. Наурыз - Қазақстандағы кеңестік билік құру үдерісі. Кеңестік билік орнаған алғашқы аймақ.

А. Жангелдин, С.Сейфуллин, С.Мендешев, П.Виноградов, Т.Бокин, А.Емельев, Розыбакиев, Масанчи және т.б. Қазақстандағы кеңестік биліктің құрылуының белсенді жақтаушылары болды.

**21. Алаш Орда және Түркістан автономияларының қалыптасуы, қызметі.**

Қазақ зиялылыларының ұлттық өкімет құру жолындағы іс-әрекеттері. «Алаш» қозғалысы және Екінші жалпы қазақ съезі. Қазақтардың Бүкілресейлік құрылтай жиналысындағы ұстанымдары. Алашорда өкіметінің кеңестік билікті қазақ мүддесіне бейімдеу әрекеті.Ұлттық идея, ұлттық мемлекеттіктің қалыптасу эволюциясы. Алаш қозғалысының көшбасшысы Ә.Н.Бөйкейхановтың тарихтағы ролі.Қоқан автономиясы- түркістандықтардың тәуелсіз мемлекет құруға талпынысы. Түркістан автономиясын құрудағы М.Шоқайдың ролі.

**22. Азамат соғысы жылдарындағы Қазақстан (1918-1920 жж.).**

Азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан. Қазақ елі «ақтар» мен «қызылдардың» текетірес күрестерінің сахнасы. Алашорда үкіметінің қазақ әскери жасақтарының іс-қимылдары. Қазақ халқын таптық тұрғыдан екіге бөлу. Соғыс қимылдарының бүкіл қазақ өлкесін қамтуы. Азамат соғысының қазақтың дәстүрлі шаруашылығын күйзелтуі. «Әскери коммунизм» саясатының қазақ өлкесіндегі арандату әрекеттері.

**23. Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің қалыптасуы мен оның тарихи маңызы.**

Қырғыз (Қазақ) революциялық комитетінің ұлттық мемлекет құру идеясын күйретуі. Қырғыз (Қазақ) АСР-ның құрылуы – ұлттық мемлекет құру идеясын таптық негіздегі мемлекет құру идеясымен ауыстыру. Қырғыз (Қазақ) АКСР –нің территориялық аймағының «жоғарыдан» белгіленуі. Кеңестік тоталитарлық басқару жүйесінің негіздерінің қалануы.

**24. Жаңа экономикалық саясат және оның Қазақстандағы ерекшеліктері.**

Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС).Оған көшудің әлеуметтік-экономикалық және саяси негіздері. ЖЭС-тің мазмұны және оны жүзеге асыру ерекшеліктері. Қазақстандағы аштыққа қарсы қазақ зиялыларының күресі. Жер-су реформасының мақсаты. Оны жүзеге асырудағы ауытқулар мен қателіктер.

**25. Ф. Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясы: мәні мен мазмұны.**

Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясы және оның қатерлі мазмұны. Қазақ өлкелік партия комитетінің жер мәселесіне байланысты шешімінің отарлық мазмұны. Қазақтың дәстүрлі шаруашылығын сталиндік реформалау негізінде қайта құрудағы асыра сілтеулер. Жайылымдық-шабындық жерлерді бөлу және оның нәтижелері. Қазақ ауылын кеңестендіру –дәстүрлі қазақ қоғамын талқандау. Қазақ зиялыларын қуғындаудың басталуы.

**26. Қазақстан индустриализация жылдарында және оның әлеуметтік-экономикалық салдары.**

Қазақстанды индустрияландырудың жолдары мен әдістеріне байланысты теориялық айтыстар. Қазақ қайраткерлерінің индустрияландыруға байланысты пікірлері. Қазақстанды индустрияландыру идеясының отаршылдық мазмұны.Теміржол құрлысы. Түріксіб. Ұлттық индустрия кадрларының қалыптасуы.

**27. Қазақстанда ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы күштеп ұжымдастыру, көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықтың күштеп отырықшыландыру.**

Бай қожалықтарын тәркілеу және оның әлеуметтік-экономикалық салдарлары. Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыруға көшу. Ұжымдастырудың әдістері, түрлері, қарқыны. Еріктілік пен заңдылық принциптерінің бұзылуы. Адам құқының тапталуы. Ауқатты шаруалар қожалығын тап ретінде жою. Көшпелі және жартылай көшпелі қазақ шаруалары қожалықтарын күшпен отырықшылыққа көшіру. Қазақтардың дәстүрлі шаруашылық жүйесінің күйреуі.

**28. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыруға қарсы 1929-1930 жж. шаруалар қозғалысы.**

Меншіктен айыруға және күштеп ұжымдастыруға қарсы халық наразылығы мен көтерілістер – ұлт-азаттық қозғалыстар жалғасы. Көтерілістің шығу себебі, қозғаушы күштері және сипатына жаңаша көзқарас. Көтерілістің ауқымы, салдарлары, күшпен басылуы. Қазақстандағы 1929,1930,1931 жылғы көтерілістер. Тақтакөпір, Бостандық, Батпаққара, Созақ т.б. көтерілістер.

**29. Қазақстандағы 1932-33 жылдардағы ашаршылық және оның салдары.**

Қазақтардың шетелге ауа көшулері. Қазақтардың аштан қырылуы. Қазақ босқындарының қайғылы тағдыры. Аштықтың демографиялық салдарлары. 30-шы жылдардың екінші жартысындағы Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы ауыр ахуал.

**30. «Бесеудің хаты» мен Т. Рысқұловтың қазақ халқының басына түскен нәубет туралы И. Сталинге хабарлауы.**

«Бесеудің хаты». Т.Рысқұловтың И.Сталинге хаты-ащы шындықтың ақиқаты.07.04.1937 Ғ.Мүсірепов,М.Ғатаулин, М.Дәулетқалиев, Қ.Алтынбеков, Қ.Қуанышевтың БК(б)П Өлкелік комитетіне Голощекинге жолдаған хаты. О.Исаевтың 1932 жылғы тамыз айында Сталинге жазған хаты. Ф.И.Голощекиннің 1932 жылғы 9 қыркүйекте Мәскеуге, Орталық Комитетке жазған хаты.1932 жылғы 29 қыркүйектегі Т.Рысқұловтың Сталинге жазған хаты. 1933 жылғы 29 наурыздағы БК(б)П ОК-Сталин жолдасқа ХКК-Молотов жолдасқа жолдаған Л.Мирзоянның хаты.

**31. Сталиндік саяси қуғын-сүргін кезеңіндегі қазақ зиялыларының тағдыры (ХХ ғасырдың 20-30 жылдары).**

Сталиндік саяси қуғын – сүргін. Саяси қуғын-сүргіннің ұлттық рухымызды тұншықтырған тұстары. Кеңестік тоталитарлық жүйе. Кеңестік тоталитарлық қоғам ұлт мүддесін аяққа басу, ұлт рухын әлсірету мақсатында саясатының жүргізілуі. Репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының тағдыры. Алаш қайраткерлері.

**32. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.**

1. 20-жылдардағы Қазақстандағы қоғамдық саяси өмір. Жаппай қуғын-сүргін жағдайға түсуі. «Ұлтшылдыққа айыптау» Осындай топтарды ұйымдастырды деген жаламен 20- жылдары С. Сейфуллин, С. Меңдешев, С. Қожанов, С. Садуақасов және т.б. адамдар айыпталды. 1928 жылдың соңында жалған айыптаумен «буржуазиялық ұлтшылдар» аталғандар. Елде бюрократиялық орталықтандырудың орын алуы және негізгі кезеңдері. Жеке адамға табыну идеологиясының орын алуы және оның зардаптары.
2. 30-жылдардағы Қазақстандағы қоғамдық саяси өмір. Саяси қуғын-сүргіннің басталуы. Қазақстандағы  ГУЛАГ. Қазақстандағы «Үлкен террор» Бюрократиялық орталықтандырудың орын алуы және негізгі кезеңдері. Жеке адамға табыну идеологиясының орын алуы және оның зардаптары.

**33. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық өзгерістер және оның салдары (ХIХ – ХХ ғ.).**

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік - демографиялық дамуы. Столыпиннің аграрлық реформасы. Бірінші дүние жүзілік соғыс. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің демографиялық дамуға әсері. Қазақтар арасындағы демографиялық жағдайдың нашарлауы.

Қазақ халқы табиғи өсімінің төмен деңгейіне көшпелі тұрмыс салтының ауыр жағдайы, эпидемиялық аурулардың кең таралуы және медициналық қызмет көрсетудің болмауы. Балалар арасында өлім - жітімнің жоғары болуы

**34.** **КСРО халықтарын Қазақстанға депортациялау: жер аударылған халықтардың тағдыры.**

Тоталитарлық жүйе жеке халықтарды саяси қуғындаудың депортациялау, яғни күштеп жер аудару әдісін қолдануы. Жекелеген халыктарға мемлекет тарапынан әртүрлі қысымдар қолданылуы: күштеп қоныс аудару; арнайы қоныстарға орналастыру; күштеп жұмыс істету арқылы қүқықтарын шектеу.Климаттың күрт ауысуы, өте ауыр тұрмыс жағдайы, нашар тамақтану, антисанитарлық жағдайда емір сұру қоныс аударушылар арасындағы өлімнің кобеюі.

**35 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан. Майдан арсеналы.**

1. Фашистік-милитаристік топтардың билікке келуі, әлемдік үстемдікке ұмтылуы КСРО-ның соғысқа жол бермеу бағытындағы шаралары. Англия мен Францияның ұстанған саясаты. Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі, куштердің ара салмағы,экономикалық потенциялдары. Соғыстың алғашқы кезіндегі сәтсіздіктер, оның себептері. Соғыс қаупі төнген аймақтардағы өндіріс орындарын Шығысқа көшіру. Елдің экономикасын соғыс мудесіне бейімдеу. Антифашистік митинглер. КСРО жоғарғы кеңесінің жаппай мобилизациялау туралы жарлығы. Азаматтардың жалпығы бірдей әскери өнерге үйрету, армияға резервтер даярлау. Әуе және химиялық шабуылдан қорғану, әскери ойындар өткізу.

Ұлы Отан соғысы майдандарындағы қазақстандықтар. Қазақстанда әскери құрамаларды жасақтау және олардың шешуші шайқастарға қатысуы. Қазақстандықтардың партизан отрядтарына және қарсыласу қозғалысына қатысуы. Қазақстан – майдан арсеналы

**36. Қазақстандықтар 1941-1945 жылдардағы соғыс майдандарында. Жауынгерлер ерлігі.**

Соғыс жылдары Қазақстанда 12 атқыштар және 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық жеке полктер мен батальондардың жасақталып, майданға аттандырылуы. Қазақстан территориясында жасақталған әскери құрылымдар соғыстың алғашқы күндерінен бастап жаумен ерлікпен шайқасуы. Москва түбіндегі шайқаста қазақстандықтардың, 28 панфиловшылардың жауға қарсы асқан ерлік көрсетуі. Сталинград, Ленинград шайқастары. Ұлы Отан соғысының батырлары.

**37. Соғыстан кейінгі жылдардағы республиканың қоғамдық-саяси өмірі (1946-1953 жж). «Бекмаханов ісі».**

Соғыстан кейін республика экономикасын қайта құру. Жеңіл және тамақ өнеркәсібінің дамуы. Көлік жүйесі кеңеюі. Байланыс ісінің жақсартылуы. Ауыл шаруашылығы. Колхозшылардың еркін жүріп-тұруын шектейтін соғысқа дейінгі нормалардың сақталуы. Халықтың әлеуметтік жағдайы. Кеңес өкіметінің еңбекшілердің әлеуметтік жағдайларын жақсарту шаралары. Бекмаханов ісі.

**38. «Хрущев жылымығы» және жаңару жолындағы ізденіс.**

Ғылыми-техникалақ прогрестің өндірісіне енгізіле бастауы. Тау-кен өндірісін механикаландыру және оның нәтижелері. Мұнай өндіру саласына прогресивті тәсілдерді енгізу. Кәсіп орындарды жаңа техника мен прогрессивті технологиямен жабдықтау, және бұл бағыттағы кедергілер мен қателіктер. Өндірісті басқарудың салалық принциптеріне қайта көшу оның тиімді жақтары. Кәсіпорындардың шаруашылық-есеп жүйесіне көшуі. Реформаның аяқталмай қалуы,оның себептері. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру экономиканы экстенцивтендіру бағытының жалғасы. «Тыңның» экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдарлары.

**39. Қазақстандағы тың және тыңайған жерді игеру, оның әлеуметтік-экономикалық қорытындылары.**

Ауыл шаруашылығы. Тың жерлер игерілген аймақтар. Тың игерудің пайдасы. Тың игеру жылдарында Қазақстан көп ұлтты республикаға айналуы Тың игерудің салдары. Мал шаруашылығы дамуының артта қалуы. Экологиялық жағдайының нашарлауы.

**40. Қазақстанның өнеркәсіптік дамуындағы негізгі тенденциялар және ауыл шаруашлығындағы тоқырау кезеңі (ХХ ғ.70-80 жылдары**).

Аграрлық салаға қаржыны көптеп бөлу, селоның әлеуметтік мәселелерін шешу, шаруашылық есепті енгізу, ауылшаруашылық өнімдерінің сатып алу бағасын арттыру шаралары. Мал шаруашылығының дамуы. Мал шаруашылығын өнеркәсіптік негізге көшіру.Ауыл шаруашылығындағы келеңсіз жағдайлар.

**41. ХХ ғ. 70-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси және әлеуметтік жағдайы.**

Мәдениет пен ғылым. Мәдени және рухани өмірдегі қарама-қайшылықтардың тереңдеуі – командалық-әкімшілік басқарудың күшеюінің көрінісі. Ғылым, әдебиет пен өнер саласындағы жетістіктер мен қарама-қайшылықтар. Ұлттық саясаттағы әділетсіз өзгертулердің ұлғаюы. Қазақ тілін қолдану саласының азаюы және шектетілуі.

**42. Қазақстан М.С. Горбачев реформалары кезеңінде (1985-1991 жж.).**

КОКП басқарушылық әкімшілік рөлі мен М.С. Горбачевтың демократиялық, реформаторлық қызметі мен қарама-қайшылықтары. Жариялылық пен демократия шеңберіндегі Одақтас республикаларда қалыптасқан ұлттық қақтығыстар. Экономикалық дағдарыс. КСРО басқарма-әкімшілік жүйесін демократиялық әдістермен қайта құру ұмтылыстары. Елді басқарудағы көзге көрінетін өзгерістер және реформаторлық бағыттың басымдылығы. «Қайта құру» және «жариялылық» елдің экономикасына ықпалы. Одақтас басқарма жүйесіндегі жеке мемлекеттік кәсіп орындарын ұлттық республикаларды қайтару.

**43. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары: себептері, сипаты және оқиғаның бағалауы.**

1986 жылғы 16 желтоқсан күні болып өткен Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің кезектен тыс Пленумы. Д.А. Қонаевтың қызметінен босатылуы. 17-18 желтоқсанда Алматыда болған оқиғалар, олардың басқа қалаларға әсерi. Алматы қаласындағы басталған Желтоқсан оқиғасының себептерi, басталуға түрткi болған себеп. Көтерілістің сипаты, қозғаушы күштерi. Желтоқсан көтерілісінің салдары. Желтоқсан көтерілісінің Қайрат Рысқұлбеков және басқа да жас батырлары. Желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызы. 1989 жылғы Жаңаөзен қаласындағы оқиға.

**44. КРСО-ның таратылуы мен ТМД-ның құрылуы.**

1991 жылы 8 желтоқсанда РСФСР, Украина, Белеорусь басшылары Минск қаласында кездесуі. Беловеж келесімі. 1991 жылы 13 желтоқсанда Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Тәжікстан басшылары Ашхабадта бас қосуы. КСРО-ның құлауының басты себептері. ТМД-ның құрылуы. 1991 жылы 21 желтоқсандағы келісім. Алматы кездесуі кезінде келісілген мәселелердің аса бір маңыздысы – ядролық қаруға қатысты бірлескен шара жөніндегі келісім сөз.

**45. Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігінің қалыптасуы.**

Қазақстанда ұлттық сананың өсуі. Алаш қозғалысының қайраткерлерін ресми түрде ақтау. Жаңа қоғамдық ұйымдар мен партиялардың құрылуы. Қазақ КСР Жоғары Кеңестің Сайлауы. Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы. Президент институтын енгізу және тұңғыш Президентін сайлау. «Тіл туралы Заң» қабылдау және оның маңызы. Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымы. Қазақстан Республикасының экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен мәдениеті. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының қалыптасуы. Тәуелсіздік тұғыры – «Казақстандық жол – 2050» ақырғы мақсат – Мәңгілік ел болу.

**46. Қазақстанның экологиялық мәселелері. «Невада-Семей» қозғалысы.**

1989 жылы антиядролық қозғалыстар. О. Сүлейменовтың 1989 жылы 28 ақпанда ядролық сынаққа қарсы «Невада-Семей» антиядролық қозғалысын құру туралы үндеуі. 1991 жылы Семей қаласында өткен митинг. Семей ядролық полигонында ядролық сынақтарды тоқтатуға қол жеткізлуі. Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Семей полигонын жабу туралы Жарлығы.

**47. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның экономикалық дамуы. Нарықтық қатынастарға көшу мен оның қиындықтары**.

Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары: экономикалық дағдарыс, әлеуметтік кернеулігі, өмір сүру шеңберінің төмендеуі, жұмыссыздық. Оларды өзгерту шаралары. Жасампаз кезең – экономикалық өзгерістер мен олардың нәтижелері. Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы, алғашқы жетістіктер. Жаңа экономикалық саясат «Нұрлы Жол – болашаққа жол» - Қазақстанның жаһандық сын-қатерлерге жауап.

**48.** **Қазақстанның сыртқы саясаттағы негізгі принциптер: кезеңдері мен бағыттары.**

Қазақстанның сыртқы саясатының Бірінші Тұжырымдамалары. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1992 жылы мамыр айында жарық көрген «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасу және даму стратегиясы». Н.Ә. Назарбаев анықтаған Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды принциптері.Қазақстанның сыртқы саясатының кезеңдері мен бағыттары. Сыртқы саясаттың стратегиялық міндеттері. 1994 жылы желтоқсанда ЕҚЫҰ Будапешт мәжілісі.

**49. Қазақстанның БҰҰ-на мүше болуы: мақсаты мен маңызы.**

Қазақстан Республикасының БҰҰ-на мүше болуы мақсаты. Қазақстан Республикасының БҰҰ-на қабылдануы. Бас Ассамблеяның 47-сессиясында болған ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың БҰҰ сөйлеген сөзі. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметінде негізгі бағыттары. Қазақстанның БҰҰ халықаралық ұйым қызметіне қатысу принциптері. Қазақстан Республикасының БҰҰ-на мүше болуы маңызы.

**50. 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы оның негізгі тұжырымдары**.

Қазақстан Республикасының Конституциясы. [1995 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) [30 тамыз](https://kk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7) күні жалпыхалықтық [Референдум](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC). Конституция құрылымы. Конституция тараулары, бапртары. Қазақстан Республикасы Конституциясының бөлімдері. Конституцияның негізгі тұжырымдары. Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген өзгертулер мен түзетулер.

**51. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.**

Қайта құру жағдайында Қазақстанның қоғамдық ұйымдарында да сапалық жаңа өзгерістер іске асу.

1991 жылы қазан айында Қазақстан комсомолының кезектен тыс ХҮІІІ съезі болып өтті. Съезд делегаттары республика комсомолын Қазақстанның жастар одағына ауыстыру жөнінде шешім қабылдады. Оның алдында республика жастарының құқықтары мен мүдделерін қорғау міндеті қойылды.

Осы кезде кәсіподақтың жергілікті, әсіресе, бастауыш ұйымдарының рөлін көтеруге ерекше мән берілді. Олар өздерінің мұшелерінен жиналған қаржыларды ұйым қажетіне жұмсауға толық ерік алды. Қазақстан Орталық кәсіподақ комитеті және облыстық кәсіподақ комитеттері салалы кәсіподақ Кеңестері болып қайтадан құрылды.

**52. Астана – тәуелсіз Қазақстанның астанасы.**

Астана өн бойына халықтың күші мен қайратын жинап, тәуелсіз Қазақстанның мақтанышына айналған Елордасы.

1997 жылдың 10 желтоқсанында Президент Н.Назарбаевтың ұсынысы бойынша Қазақстанның астанасы Алматыдан Астанаға (ол кезде Ақмола) көшті. Астана белсенді дамып жатқан қоғамның сөресіне айналуда.

**53.** **Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, этномәдени қауымдастықтар: мақсаты мен қызметі.**

1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен құрылған Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган. Ел Президенті [Н.Ә. Назарбаев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2" \o "Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев) Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет [1992 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B6%D1%8B%D0%BB" \o "1992 жыл) Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады.

Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналуда. Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады.

**54. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар мен бірлестіктер.**

Қазақстан Республикасының егемендігінің жариялануы және мемл. тәуелсіздік алуы, бірпартиялық өктемдіктің және соц. саяси жүйенің ыдырауы демокр. принциптер негізінде қызмет жасайтын сан алуан саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің қызметі.

Көппартиялылық жүйеге өтумен республика халықтарының мақсат-мүдделерін, талап-тілектерін жүзеге асыру жолында қызмет жасаған саяси партиялар қалыптасты (қ. Көппартиялылық). Жаңадан құрылған қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялар қоғамдық-саяси өмірді демократияландыру, саяси әр алуандық, халықтың әр түрлі әлеум. топтардың мүдделері мен құқықтарын қорғау, тұрақты әлеум.-экон. дамуға қол жеткізу мақсатында кеңінен қызмет жасады.

**55.** **Қазақ жазуының эволюциясы. Латын қарпіне көшу.**

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек деді.

Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданған.

**56.** **Қазіргі кезеңдегі тіл мәселесінің шешілуі. ҚР Конституциясы 7 бабының мәні мен маңызы.**

Қазақ тілінің мәртебесін жүзеге асыруға елеулі ықпал еткен фактор оның мемлекеттік мәртебесінің Қазақстан Республикасының 1993 жылғы қаңтарда қабылданған Негізгі Заңы – Конституциясында нақтылануы болды. Онда «Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп танылды. Бұл бап Қазақстан Республикасының жаңадан қабылданған 1995 жылғы Конституциясында да қайталанды.

Тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдары алда тұрған басты міндеттердің бірі мемлекеттік тілдің беделін, оны білу әрбір азаматтың өмірлік қажетіне айналатындай, қазақстандық патриотизмнің құрамды бөлігі болатындай деңгейге көтеру қажет.

**57.** **Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы әлеуметтік үдерістер.**

Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің негізгі бағыттарының бірі - әлеуметтік мемлекет құру. Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабы бойынша біздің еліміз әлеуметтік мемлекет деп жарияланған. Сонымен қатар, мемлекетіміздің басты Стратегиялық құжаты - «Қазақстан-2030» бағдарламасында елімізді әлеуметтік мемлекетке айналдыру мәселесі басым бағыттардың бірі ретінде атап көрсетіледі.

Бұқара халық белгілі бір дәрежеде әлеуметтік мемлекет дегеніміз не, оның қасиеті, негізгі белгілері, өзіне тән ерекшеліктері, қызметі туралы нақты білуі қажет.

**58.** **Президенттің 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол» жолдауы.**

  Мемлекет басшысының 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жолдауы Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, орталық және жергілікті атқарушы органдардың, басқа да мемлекеттік органдардың бірінші басшылары Жалпыұлттық жоспар іс-шараларының мүлтіксіз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

**59. ХХ ғасырдың 80 жылдардың екінші жартысындағы ұлттық қатынастар аясындағы өзгерістер.**

КСРО алыс шетелдегі ұлтаралық шиеленістермен толқулардың Қазақстанға әсері. 1959 жылғы Темiртау қаласында болған оқиғалар, 1979 жылы Ақмола және тағы басқа қалаларда болған ереуiлдер мен толқулар; 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары, Алматы қаласындағы басталған Желтоқсан оқиғаларының себептерi, басталуға түрткi болған сылтау, оқиғалардың сипаты, қозғаушы күштерi, желтоқсан оқиғаларының салдары, Желтоқсан оқиғаларының жас батырлары (Қайрат Рысқұлбеков және тағы басқалар), 1986 жылғы Желтоқсан оқиғаларының тарихи маңызы, 1989 жылғы Жаңаөзен қаласындағы наразылық.

**60. 1990 жыл 25 қазандағы «ҚазКСР мемлекеттік егемендігі декларациясы»: мазмұны мен маңызы.**

Қазақ КСР-нің «мемлекеттік егемендігі туралы» декларациясы - 1990 ж. 25 қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған декларация. «Қазақ КСР-інің Мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация республика егемендігін заң жүзінде бекітудің бастамасы болды. Онда республиканың тең құқылы шарт негізінде, егеменді республикалар одағына кіру ойынынан басқа, алғаш рет Қаз КСР-нің егеменділік құқығы жағдайы үшін принципті мемлекеттік-құқықтық ережелер: Одақтың шешуіне берген мәселелерді қоспағанда, Қаз КСР аумағында Республика Конституциясы мен заңдарының үстемдігі туралы, Одақтық Жоғарғы органдардың Қаз КСР-і Конституциясы мен егеменділік құқықтарын бұзатын заңдарының және басқа да актілерінің өз аумағында күшін жою құқы, Қазақ КСР-нің егемендігінің негізін құрайтын өзіндік меншігі, жер және оның қойнауы, су, ауа кеңістігі, өсімдік және жануарлар әлемі, басқа да [табиғи ресурстар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80" \o "Табиғи ресурстар), халықтың мәдени және [тарихи қазыналары](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1" \o "Тарихи қазыналары (мұндай бет жоқ)), оның аумағындағы барлық [ұлттық байлықтар](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1" \o "Ұлттық байлықтар (мұндай бет жоқ)) - экономикалық және [ғылыми-техникалық әлеует](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B5%D1%82" \o "Ғылыми-техникалық әлеует) туралы.

## 61. 1991 жылы 16 желтоқсандағы «ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі» Конституциялық заңы.

## Қазақстан Республикасының Конституциясы — [Қазақстан Республикасының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B" \o "Қазақстан Республикасы) Ата Заңы. Ағымдағы [Конституция](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F)[1995 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) [30 тамыз](https://kk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7) күні жалпыхалықтық [Референдум](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC) негізінде қабылданды және [5 қыркүйек](https://kk.wikipedia.org/wiki/5_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA) күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан, 98 баптан тұрады. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізі боларлық принциптерін орнықтырды, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі, экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылдаған екінші конституциясы. Алдыңғы конституция [1993 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) [28 қаңтарда](https://kk.wikipedia.org/wiki/28_%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80) қабылданған болатын. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкілхалықтық референдум өтті, нәтижесінде Қазақстанның жаңа Конституциясы қабылданды. Дауыс беру еліміздің қалалары мен ауылдарындағы 10253 сайлау учаскелерінде жүрді. Бұл Конституцияның 1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнының сапасында еді. Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Ол бойынша Қазақстан Республикасының Президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылады, билік тармақтарынан жоғары тұрады. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай келеді. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгерістерге ұшырады. Конституция құрылымы I бөлім. Жалпы ережелер II бөлім. Адам және азамат III бөлім. Президент IV бөлім. Парламент V бөлім. Үкімет VI бөлім. Конституциялық кеңес VII бөлім. Соттар және сот төрелігі VIII бөлім. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару IX Бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер.

**62. Н.А. Назарбаевтың «Қазақстанның тәуелсіз ел ретіндегі стратегиялық қалыптасуы мен дамуы» атты еңбегі.**

Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін қысқа мерзімнің ішінде геосаяси кеңістік жүйесінен өз орнын табуы, өзінің ұлттық-мемлекеттік мүдделерін қалыптастыруы, сыртқы саяси басымдықтарының бара-бар жүйесін құруы және сыртқы саяси стратегиясының негіздерін қалауы тиіс болды.

Басты мақсат ретінде Президент Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуы стратегиясын ойдағыдай жүзеге асыру үшін қолайлы сыртқы жағдайларды қалыптастыру мен ұстап тұрудың жолдарын қарастырды. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саяси бағытының негізгі ұстанымдарын Президент 1992 жылы «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу және даму стратегиясы» атты еңбегінде айқындады, онда халықаралық аренада ҚР сыртқы саясатының бейбітшілік сүйгіш бағыты жарияланды: «Кез келген әскери жанжал апатты салдарларға әкеп соғатынын түсіне және өз жауапкершілігін сезіне отырып, бейбітшілікті сақтау Қазақстанның мемлекеттік саясатының басымдықты мақсаты деп танимыз; саяси, экономикалық және басқа да мақсаттарға қол жеткізудің құралы ретінде соғысқа немесе әскери күштер қаупіне жол бермейміз; ядросыз мемлекет мәртебесін алуға және ядролық қаруды таратпау шартына қосылуға ұмтыламыз;  жаппай қырып-жоятын қаруларды бірінші болып қолданбау ұстанымын қуаттаймыз және осы міндеттемелерді барлық әлемдік қоғамдастық мемлекеттері қабылдауын жақтаймыз; белгіленген шекаралардың мызғымастығы ұстанымдарын, басқа мемлекеттердің ішкі ісіне араласпауды қолдаймыз».

**63. ҚР мемлекеттік құрылыс.**

Мемлекеттік биліктің бірден бір қайнар көзі – халық. Заң шығарушы орган Парламент болып табылады. Атқарушы билікті Үкімет, оның құрамында орталық орган (Министрлік, Агентство, Ведомство) және жергілікті орган (Әкімшілік) атқарады; соттар билігін мемлекеттік сот (Жоғарғы сот және жергілікті сот органдары) жүзеге асырады. Республика қызметiнiң түбегейлi принциптерi - қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, бүкiл халықтың игiлiгiн көздейтiн экономикалық даму, патриотизм, мемлекет өмiрiнiң аса маңызды мәселелерiн демократиялық әдiстермен, оның iшiнде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу.

**64.** **Қазақстанның Азия құрлығындағы сыртқы саясаттағы қызметі.**

Қазақстан іргелес елдермен әлемдегі ең ұзақ құрлық шекараларын халық­ара­лық шарттармен бекітіп, көршілес және әлемнің жетекші елдерімен достық және өзара пайдалы ынтымақтастық қат­ы­нас­тарын құрды. Бүгін еліміз 138 мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас ор­нат­ты. Қазақстанның шетелдерде 70-тен астам дипломатиялық миссиялары, кәсі­би дипломаттарының жеткілікті саны бар. Шетелдермен белсенді ынтымақ­тас­тықтың нәтижесінде мемлекетаралық, үкі­­метаралық және ведомствоаралық дең­гейде 3 мыңнан астам әртүрлі салалардағы халықаралық шарттар жасалды.

**65.** **Қазіргі таңдағы Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары.**

Қазіргі Қазақстан – Ресей қатынастары  ғасырлар бойы Еуразия кеңістігінде өмір сүріп, тарих тоғыстырған қазақ және орыс халықтарының ежелгі қатынастарынан бастау алады. Екі халықты ортақ тарих, жеті мың шақырымға созылған әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара мен көршілес орналасқан кең аумақ біріктіреді.Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан-ақ  дәстүрлі шаруашылық байланыстарды сақтау мен ТМД елдерімен интеграциялану Қазақстанның сыртқы экономикалық саясатының негізгі бағыты болды. Осы бағытта терістіктегі байырғы көршіміз – Ресей  Федерациясымен көпсалалы, өзара тиімді экономикалық ынтымақтастықты дамытуға басты басымдық берілді. Сөйтіп, 1992 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында дипломатиялық қатынастар орнады. Сол жылы Қазақстанның Ресейдегі, Ресейдің Қазақстандағы елшілік қызметтері ашылды.

**66. ҚР-ның шекаралас мемлекеттермен мемлекеттік шекарасын делимитациялау.**

Қытай Халық Республикасымен мемлекеттік шекараны халықаралық-құқықтық ресімдеу Қазақстан Республикасының, Қырғызстан Республикасының, Ресей Федерациясының және Тәжікстан Республикасының үкіметтері арасындағы Қытай Халық Республикасымен шекаралық мәселелер бойынша келіссөздер туралы 1992 жылғы 8 қыркүйектегі келісімге сәйкес, 1992 жылы КСРО Үкіметтік делегациясының орнына ҚХР-мен келіссөздер жүргізу үшін Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Тәжікстан Республикасы үкіметтерінің Бірлескен делегациясы құрылды. 1991 жылға дейін Қытаймен келіссөздерді ҚХР-мен шекаралас одақтас республикалар өкілдерінің қатысуымен құрылған кеңестік үкіметтік делегация жүргізді. Қытаймен мемлекеттік шекараны демаркациялау процесін Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасы туралы 1994 жылғы 26 сәуірдегі келісімнің 4-бабына сәйкес екі елдің Үкіметтерімен құрылған Қазақстан-Қытай бірлескен демаркациялық комиссиясы жүргізді.Қазақстан-Өзбек мемлекттік шекарасы Қазақстан-Өзбек мемлекеттік шекарасын делимитациялау процесі 2000-2002 жылдар аралығында өтті.

**67.** **Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы демографиялық үрдістер және ұлтаралық бірлік. Мемлекеттік «Нұрлы көш» бағдарламасы.**

XX ғасырда Қазақстан күрделі демографиялық дамуды бастан кешті. Ғасыр басында қазақ даласы тұрғындарының негізі көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын ауыл адамдары болған ел тек ғасыр соңында ғана қала халқы көпшілік болған мемлекетке айналды. Егемендіктің алғашқы жылдары кезінде үрдіс алған демографиялық дағдарыстың ең ауыр нәтижесі – Қазақстан халқы 1989-1999 жылдар аралығында 1,5 млн-нан астам адамға, яғни 8,2% азайды, халық саны азаюы 2002 жылға (қоса есептегенде) созылып, 2003 жылдан бастап аз да болса өсе бастады. 2007 жылдың басында 15 млн 394 мыңнан аз ғана асты. Бұл жағдайдың негізгі себебі тек 1991-1999 жж. арасында сыртқа кеткен көші-қон нәтижесінде Республика халқы 1 млн 854 мыңнан астам адамға кеміді. Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасы халқының жалпы саны әлі де 1989 ж. деңгейіне (16,5 млн) жете қойған жоқ. Сыртқа кеткендердің басым көпшілігі өз тарихи отандарына қайта оралғандар еді, олардың ішінде тек 1993-1998 жж. – 1 млн астам шығыс славяндар (орыс, украин, беларус), 400 мыңға жуық немістер болды.  
«Нұрлы көш» - Қазақстан мемлекеттік бағдарлама. Басты мақсаты – ресми, қасаң тілмен айтқанда этникалық көшіп келушілерді, жылы шырай беріп айтсақ шеттегі қандастарымызды, сондай-ақ еліміз аумағында еңбек қызыметін жүзеге асыру үшін келген Қазақстанның бұрынғы азаматтарын; қолайсыз аудандарда тұратын тұрғындарды ұтымды қоныстандыру және олардың жайғасуына жәрдемдесу. «Нұрлы көш» бағдарламасы арадағы үзіліп қалған тінді жалғап, тиылып қала жаздаған көштің тиегін қайта ағытса игі.

**68. Ұлттық валютаның енгізудің себептері мен маңызы.**

«Ұлттық валюта ретіндегі теңге, біздің еліміздің тарихында өзінің рөлін тәуелсіздіктің экономикалық негізі ретінде ғана атқарған жоқ. Кейбір жағынан алғанда теңге — бұл тарихымыздың өзінің толымды бір бөлігі, өз заманының нысаны». Н.Назарбаев1993 жылдың еліміздің Тәуелсіздік тарихындағы ерекше жыл болып енді. Өйткені осы жылы өз тізгінін қолға алып, ұлттық теңгені айналымға шығарды. Ұлттық теңгені енгізудің маңызын шынайы бағалау оның тарихи жүріп өткен жолдарын ғылыми тұрғыда зерделеуге мүмкіндік береді. Деректер теңге тарихының тамырын тереңнен қаузауға жол ашады. Монета соғу ісі, ақша айналымын енгізу және оны белгілі бір қоғамда төлем құралы ретінде пайдалану — сол қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының белгілі бір сатысында табысқа жеткенін көрсетеді. Монетадағы белгілер мен жазулар арқылы мемлекетті басқару түрлерін, патшаның ауысуын, әулет шежіресін, мемлекеттік төңкерістерді т.б. анықтауға болады. Олар көбінесе саяси және қоғамдық өмір оқиғаларын, соғыстар, жаулап алушы мемлекеттегі ішкі күрестер, мемлекеттік немесе діни реформаларды көрсетеді. Қоғамның экономикасын, тарихын, қолөнерін, техника және өнер тарихын зерттеуде нумизматика материалдарының маңызы айрықша.

**69. Дүниежүзі қазақтарының Бірінші және Екінші әлемдік құрылтайы.**

Дүние Жүзі Қазақтарының Құрылтайы - Алматы қаласында 1992 жылы 28 қыркүйек пен 4 қазан аралығында дүниежүзі қазақтары өкілдерінің қатысуымен өткен құрылтай. Құрылтай қарсаңында қазақ ұлтының саны 10 млн. 537 мыңға жеткен. Дүние Жүзі Қазақтарының Құрылтайына ТМД елдерінен 350 адам және көптеген шет елдерден делегаттар қатынасты. Құрылтайға қатысушылар Түркістан, Жезқазған, [Ұлытау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83" \o "Ұлытау) сияқты еліміздің ежелгі саяси-әлеум., мәдени орталықтарында болып, [ата](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0" \o "Ата) жұртымен қауышты. Құрылтай жұмысын 200-ден астам журналистер, 50-ден аса телерадиокомпаниялар [насихаттауға](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82" \o "Насихат) ат салысты. Дүние Жүзі Қазақтарының Құрылтайына қатысушылар Қазақстан халқына және дүние жүзінің басқа да [халықтарына](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B" \o "Халық), [мемлекеттеріне](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82" \o "Мемлекет), олардың үкіметтеріне Үндеу қабылдады.

1-құрылтай [1992](https://kk.wikipedia.org/wiki/1992" \o "1992) жылы Қазақтардың 1-нші Дүниежүзілік құрылтайы [Алматыда](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B" \o "Алматы) өткізілді.Құрылтайға алыс және жақын шет мемлекеттерден, соныңішінде [Түркия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F" \o "Түркия), [Алмания](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F), [Франция](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F), [Норвегия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F), [Моңғолия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F), [Қытай](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9), [Аустрия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)

және басқа 33 елдерден 800-ден астам өкіл қатысты.Құрылтай күн тәртібіндегі ([Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығын](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B" \o "Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы) құру, оның жарғысын қабылдау, басшы органдарын сайлау мәселелерді) талқылады. 2- құрылтай[2002](https://kk.wikipedia.org/wiki/2002) жылы келесі, 2-нші құрылтай Түркістанда өтті. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден 400-ден астам өкіл қатысты. Дүниежүзі Қазақтарының Құрылтайы ІІ-ші рет, 2002 жылдың күзінде Түркістан қаласында өткен құрылтайда тарихи отанына оралуды аңсап жүрген қандастарымыздың қатарының толығуы жайында сөз болды. Түркістан көптеген тарихи кезеңдерді басынан өткерген қала болғаннан кейін әдейі таңдалса керек, оның алдында Түркістан қаласының 1500 жылдығы аталған. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден 400-ден астам өкіл қатысты.

**70.** **Қазақстанда әлемдік «EXPO-2017» көрмесінің өтуі.**

EXPO-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін Астанада өткізу – Қазақстанның негізгі ірі жобаларының бірі. Мұндай ауқымды шараны еліміздің астанасында ұйымдастыру туралы бастама Мемлекет басшысына тиесілі.   2011 жылғы 10 маусымда Париждегі Халықаралық көрмелер бюросының (ХКБ) Бас хатшысы Винсенте Гонсалес Лоссерталеске ресми түрде Қазақстан Республикасының өтінімі тапсырылды. Сол сәттен бастап біздің республикамыз Астанада ЕХРО-2017 көрмесін өткізу құқығы үшін сайлау қарсаңы науқанына ресми түрде кірісті.2012 жылғы 12 маусымда Париждегі Халықаралық көрмелер бюросының Бас ассамблеясының 151-ші отырысында Астананың ресми таныстырылымы болып өтті. Жиынның басында делегаттарға Қазақстан Президентінің арнайы бейнеүндеуі жолданды. Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде Астана жеңіп шыққан жағдайда, жобаның табысты жүзеге асырылуы үшін барынша күш-жігерін жұмсайтынына кепілдік берді. Біздің Астана ұсынған көрменің тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп аталады, ол баламалы энергия көздеріне және «жасыл» технологияға арналған.  Кезекті «Экспо-2017» халықаралық көрмесін өткізетін ел мәртебесі Қазақстанның елордасы Астана қаласына бұйырғандығы 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен ХКБ-нің EXPO халықаралық бюросы Бас ассамблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша ХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе, біздің бәсекелесіміз бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған Future Energy, яғни Болашақ қуаты тақырыбы сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып, «Экспо-2017» халықаралық көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты.

**71.** **ҚР Президентінің «Қазақстан -2030» Жолдауындағы көрсетілген ұзақ мерзімді басым стратегиялық мақсаттар мен оның орындалуы.**

Қазақстан-[2030](https://kk.wikipedia.org/wiki/2030" \o "2030) Стратегиясы– [ел](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB) дамуының 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиялық бағдарламасы. [1997](https://kk.wikipedia.org/wiki/1997" \o "1997) жылы 1 қазанда қабылданған. [Президент](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82) Н.Ә.[Назарбаевтың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2) [Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD" \o "Қазақстан) халқына жолдаған арнауында баяндалған. Стратегияда көзделген мақсат – ұлттық бірлікке, әлеуметтік әділеттілікке, бүкіл жұртшылықтың экономикалық әл-ауқатын жақсартуға қол жеткізу үшін тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстан мемлекетін орнату. Осы мақсатқа орай мынандай ұзақ мерзімді негізгі бағыттар бөліп көрсетілді: ұлттық қауіпсіздік, ішкі саясаттың орнықтылығы және қоғамның шоғырлануы, шетелдік инвестициялар мен ішкі жинақ қаражаттың деңгейі жоғары болатын ашық нарықтық экономика негізінде экономикалық өрлеу, Қазақстандықтардың денсаулығы, білім алуы және игілі, Энергетикалық қорлар, Инфрақұрылым, Кәсіпқой мемлекет.

**72. Қазақстанның әлемдік интеграциялық үдерістердегі рөлі мен орны.**

Интеграция – экономикалық субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы байланыстарды дамытып, өзара ынтымақты іс-қимылын тереңдету.

XX ғасырдың соңы әлемдік саясатта және экономикада негізгі геосаясаттық тенденциямен аймақтық интеграциямен сипатталады. Өз нарығын, валютасын қорғау үшін, экономикалық дағдарыстан шығу және өздерінің ұлттық мүдделерін қорғау үшін, тек экономикалық ғана емес, саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, сондай-ақ жалпы геосаясаттық кеңістіктегі қауіпсіздік үшін әлемдік тәртіптегі мемлекеттер одағының қалыптасуына бірлесіп тиімді ықпал ету мақсатында түрлі саладағы бірлестіктер пайда болды. Осы мақсатта Солтүстік және Латын Америкасының, Батыс Еуропаның, Оңтүстік Шығыс Азияның елдері бірікті. ТМД; Еуропалық Одақтардың құрылуы.

**73. ОДКБ және ШЫҰ: бүгінгі шындығы мен келешегі.**

ОДКБ – Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарты ұйымы – тәуелсіз мемлекеттер достастығының әскери-саяси ұйымы. 1992 жылы 15 мамырда құрылған. Органдары: ұжымдық қауіпсіздік қауіпсіздік кеңесі, сыртқы істер министрлері кеңесі, қорғаныс министрлері кеңесі, қауіпсіздік кеңестер хатшыларының омитеті, Тұрақты Кеңес. ҰҚШҰ-дың тұрақты жұмыс органдары ретінде Хатшылық мен Бірлескен штаб, ал Парламентаралық ынтымақтастыру органы ретінде ҰҚШҰ-дың Парламенттік ассамблеясы болып саналады.

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, (ШЫҰ) — 1996 жылы «Шанхай бестігі» деп атаумен құрылған халықаралық ұйым. Құрылтайшылар болып алдынан [Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD), [Қырғызстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD), [Қытай](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9), [Ресей](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9)және [Тәжікстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) кірген.

**74. Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы: мақсаты мен келешегі.**

Еуразиялық эколномикалық одақ – Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекет басшылары арасында 2014 жылдың 29 мамырында қол қойылған келісім негізінде құрылған экономикалық одақ. Мүше елдердің парламенттері бекітіп, одақ 2015 жылдың 1қаңтарынан бастап күшіне енеді. Еуропалық одақ интеграциясына сүйенген идея Ресейдің сол кездегі премьер-министрі Владимир Путин тарапынан 2011 жылдың қазан айында көпшіліктің назарына ұсынылған, бірақ тұжырымдама ретінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев тарапынан 1994 жылы Мәскеу Мемлекеттік Университетінде тұңғыш тыныстырылған болатын

**75. Кедендік одақтың құрылуы: мақсаты мен бағыттары.**

Кедендік одақ – екі немесе бірнеше мемлекеттердің өз араларындағы кедендік шекаларды жою және бірыңғай кедендік тариф құру жөніндегі келісімі.

Жаңа онжылдықтың басы ЕурАзЭҚ пен ТМД жəне басқа да интеграциялық бірлестіктер сияқты экономикалық жəне саяси кеңістіктердің жаңа үйлесімді құрылымдарының қалыптасуына бастау берген оқиғамен байланыстырылып отыр. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Белоруссия,  Қазақстан жəне Ресей арасында құрылған Кедендік одақ өзінің іс жүзінде жұмысын атқару кезеңіне қадам басты.

**76.** **Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегі және жаңа тарихи сананың қалыптасуы.**

Елбасы Н. Назарбаевтың 1999 жылы шыққан «Тарих толқынында» кітабы: еліміздің аумағында ертеден бері орын алған тарихи оқиғаларға баға берілген. Елбасы Қазақстан аумағында орын алған барша тарихи оқиғаларға жеке-жеке тоқталған. Онда біртұтастылық, көшпенділер өркениетінің өзгешелігі, көшпенділер социумы мен КСРО құрамындағы дәуіріне де жан-жақты тоқталған», - деп түсіндіріледі.

Кітапта автор өткеннің кейбір іргелі сабақтарына жүгіне отырып, қазақ халқының тарихи жолы туралы ой толғайды, рухани мұраны дамыту мәселесіне тоқталады.

**77. 2011 жыл 28 қантардағы Қазақстан Президентінің халыққа жолдауы «Болашақты бірге қалаймыз! Жылдам экономикалық жаңғырту – инновациялық индустрияландыру бағдарламасының жалғасы».**

2011 жылғы 28 қаңтардағы Елбасының «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауы адам факторын дамудың ең мықты басымдығы ретінде ең жоғарғы орынға қояды. Сөйтіп, адамдарды өздеріне сенуге шақырады. Тек сондай адам ғана қалыптасып отырған жағдайда жаңа белестерге өтуге болады. Жолдау: жеделдетілген жкономикалық жаңғыру – үдемелі инновациялық индустрияландыру бағдарламасының жалғасы; білім беру; денсаулықты сақтау; тілдерді дамыту; жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясы; ТКШ-ны жаңғырту; сапалы ауыз су, табыстардың артуы – өмірдің жаңа сапасы атты бөлімдерден тұрады.

**78.** **Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы: бағыттары мен келешегі.**

Жаңалық пен ғылымды, технологияны, техниканы өндіріспен тығыз байланыстыру мақсатында Қазақстанда «индустриялық-инновациялық даму» бағыты көзделген. Бүгінде біз үлкен мүмкіндіктері бар ел ғана емес, сол мүмкіндіктерді нақты жүзеге асырып отырған алып мемлекетке айналудамыз. Мемлекеттің бəсекеге қабілетін көрсететін басты көрсеткіш — оның экономикасы. Экономиканың бəсекеге қабілетті болудың басты бағыты — индустриялы-инновациялық экономика құру жəне шикізаттық емес секторды дамыта отырып, инновациялық процестерге бет бұру.

**79.** **ҚР жергілікті билік органдарының сипаты мен қызметі.**

ҚР – президенттік басқару формасы бар демократиялық, құқықтық, унитарлы, зайырлы мемлекет. Әкімшілік жағынан Қазақстан 14 людыс пен республикалық маңызы бар 2 қалаға (Астана, Алматы) бөденеді. Олардың әкімшдерін президент тағайындайды. Биліктің өкілетті органдары – мәслихатты облыстар мен елді мекендерде жергілікті халық сайлайды. Жергілікті атқарушы органдар – 2001 жылы 23 қаңтарда «Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Әкім – Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің жергілікті атқарушы органы.

**80. ҚР мемлекеттік рәміздері.**

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық Заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы Заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында Мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді.

Мемлекеттік рәміздер – бұл кез-келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында Мемлекеттік ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады.

**81. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылымы мен географиялық жағдайы.**

Тәуелсіз Қазақстан дамуының мемлекеттік стратегиясын айқындау.Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру. ҚР рәміздері – туды, елтаңбаны, әнұранды бекіту. Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау мен патриотизмді дамытудағы саяси рәміздердің рөлі мен маңызы.

Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құру туралы заң. Елдің егемендігін, тұтастығын,  қорғанысын, азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұлттық армияның құрылуы. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясы және оның маңызы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын анықтау. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту. Мемлекеттік сәйкестікті дамыту, азаматтық бірлікті және саяси тұрақтылықты нығайту.

Бүкілхалықтық референдум, қазіргі қолданыстағы ҚР Конституциясын қабылдау Қазақстанда парламентаризмнің дамуы. Атқарушы биліктің ішіндегі мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту. Орталық пен аймақтардың, мемлекеттік басқару деңгейі арасындағы өкілдіктерді бөлу, орталықсыздандыру. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы Заң. Еліміздің саяси жүйесінің жаңа құрылымының қалыптасуы. Биліктің негізгі үш тармағы: Президент, Парламент және Үкімет.

**82. ҚР Президентінің «Қазақстандық жол – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» жолдауының басым бағыттары.**

«Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ҚР Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.«Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.

Елбасы идеялары – ұлттық құндылық. Тәуелсіздіктің тұғыры – «Елбасының Қа­зақстан жолы», ал түпкілікті мақсат – Мәң­гілік ел болу.

Қазақстан Президенті Нурсултан Назарбаевтың «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға жол» мақаласы - қазақстандықтар үшін қуатты іс-әрекет көзі және болашаққа ынталандырушы.

**83. Қазақстанның ОБСЕ-дегі төрағалық етуі: мазмұны мен маңызы.**

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мақсаттар: халықаралық және аймақтық қауіпсіздік, мемлекеттің аумақтық тұтастығы және егемендігі.

Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатының көпбағыттылығы. Белсенді, сындарлы және үйлестірілген сыртқы саясатты жүзеге асыру. Сыртқы экономикалық ынтымақтастық және инвестициялық қызмет. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және оның нәтижелері. ЕҚЫҰ позициясының нығаюы, ұлттардың әлемдік қауымдастығы тарапынан осы басты саяси ұйымға сенім мен құрметтің күшеюі. 2010 жылғы 1-2 желтоқсандағы Астанадағы Саммит – дүниежүзілік маңызы бар оқиға.

**84. «Парасатты ұлт – 2020» Ұлттық жобасы – мемлекеттің инновациялық дамуының негізі ретінде.**

«Интеллектуалды ұлт - 2020: Қазақстанның жаңа формациядағы білім беруі, Қазақстанның бәсекеге қабілетті адам капиталы бар елге айналуы». Зияткерлік ұлттың қалыптасуы Қазақстан дамуының стратегиялық мақсаттарының бірі . Оның негізгі бағыттары:сапалы білім, ақпараттық революция және жас ұрпаққа қолдау көрсету.

**85. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол» жолдауы – мемлекеттің 2015-2019 жылдарға арналған инфраструктуралық даму бағдарламасы.**

Қазақстанның экономикалық өсуінің келешегі. Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуының траекториясы. ХХІ ғасырдағы экономиканың қазақстандық үлгісі. ЭСПО-2017 өткізудің Қазақстан үшін маңызы. «Нұрлы Жол – болашаққа жол» жаңа экономикалық саясаты – Қазақстанның жаһандануға берген жауабы. «Нұрлы жол» экономикалық даму жоспары.

**86. Қазақстандықтардың әлемдік деңгейдегі спорттық жарыстардағы жетістіктері.**

1991 жылдан бастап Қазақстан әлемдік деңгейдегі жарыстарға Тәуелсіз мемлекет ретінде қатыса бастады. Ал ең алғаш Олимпиада ойындарына ұлттық құрама 1994 жылы өз спортшыларын алып барды. Бұл Норвегияның Лиллехаммер қаласында өткен қысқы Олимпиада ойындары еді. Биыл еліміздің Тәуелсіздігіне 25 жыл толу қарсаңында, el.kz сайтының редакциясы назарларыңызға осы 25 жыл ішінде Қазақстанның спорттан жеткен маңызды жетістіктерін ұсынады. Ел қоржынындағы медальдардың көбі қай жарыста бұйырғанын өзіңіз де жақсы білетін боларсыз? Ол әрине жазғы Олимпиада ойындары. 1996 - 2016 жылдар аралығында Тәуелсіз Қазақстан жазғы Олимпиада ойындарында жалпы саны 69 медальға қол жеткізді. Олардың — 19-ы алтын, 22-сі күміс, 28-і қола медаль.

**87. Ядролық қарудан бас тарту – бейбітшілік сүйгіш мемлекеттің басты көрсеткіші. Н.Ә.Назарбаевтың «Әлем. XXI ғасыр» манифесті.**

АҚШ, Вашингтон қ. 2016 жыл. БҰҰ кезекті сессисясы. ХХІ ғасырға аяқ басқан адам баласы қиялдың өзін таңқалдыратын ғылыми жаңалықтар ашып, жаңа буын технологияларын жасап жатыр. Адамзат өз дамуының сапалы жаңа сатысына өтуде. Әлем Төртінші өнеркәсіп төңкерісінің табалдырығында тұр. Көптеген қорқынышты аурулардың тамырына балта шабылуда. Бірақ соғыс вирусы халықаралық жағдайды ушықтыруын жалғастыруда. Ол бірқатар мемлекеттерде экономиканың өлім ұрығын себетін ең қуатты саласына айналып, әскери-өнеркәсіптік кешеннің әлеуетін арттырып отыр.

**88. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтын 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауындағы «Ұстаз мәртебесі» және «Жастар жылы».**

Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан заманауи прогрессивті мемлекет құрып, бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік.

Сапалы әрі тарихи маңызы зор құрылымдық, конституциялық және саяси реформалар жүргіздік.

Қазақстанның халықаралық беделінің артуына және оның аймақтағы геосаяси рөлінің күшеюіне қол жеткіздік.

Біз өңірлік және жаһандық проблемаларды шешу ісіне зор жауапкершілікпен қарайтын жауапты әрі қалаулы халықаралық серіктес ретінде танылдық.

Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасынан «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші мемлекет болды.

**89.** **Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының мәні және маңызы.**

Біздің жеріміз материалдық мә­де­ниет­тің көптеген дүниелерінің пайда бол­ған орны, бастау бұлағы десек, асыра айт­қандық емес. Қазіргі қоғам өмірінің ажы­рамас бөлшегіне айналған көптеген бұйым­дар кезінде біздің өлкемізде ойлап та­был­ған. Ұлы даланы мекен еткен ежел­гі адамдар талай техникалық жаңалықтар ой­лап тауып, бұрын-соңды қолданыл­ма­ған жаңа құралдар жасаған. Бұларды адам­зат баласы жер жүзінің әр түкпірінде әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Көне жыл­намалар бүгінгі қазақтардың арғы ба­балары ұланғайыр Еуразия құрлығын­да­ғы саяси және экономикалық тарихтың беталысын талай рет түбегейлі өзгерткені туралы сыр шертеді.

**90. Ұлы Дала мәдениетінің жеті қырының әлемдік өркениетке қосқан үлесі немесе Ұлы Дала халықтарының мәдениеті жетістіктерінің әлемдік тарихқа қосқан үлесі.**

Халықты консолидациялау және ұлттық қана емес, сонымен бірге әлемдік тарихты байытатын жаңа ғылыми ізденістер мен ашылулардың векторы. Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің ұлы тарихы мен ерліктерін есте сақтаудың маңыздылығы. Қазіргі Қазақстанның басты мақсатына жетудің нақты жолдары, әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру.

**Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша**

**мемлекеттік емтихан сұрақтары**

1. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні зерттеу объектісі ретінде. Курстың мақсаты мен міндеттері, пәнді оқып үйренудің негізгі деректері.

2. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи эволюциясы: бастауы мен кезеңдері.

3. Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы.

4. Қазақстан аумағындағы этникалық үдерістер және қазақ халқының қалыптасу кезеңдері. «Қазақ» этнонимінің мағынасы.

5. Шығыстың ортағасырлық ойшыл-ғалымдарының еңбектері және маңызы (Әл-Фараби, М. Қашқари, Ж. Баласағұн, А. Иассауи).

6. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының мазмұны мен маңызы.

7. Кіші жүз және Орта жүздің Ресей империясының бодандығын қабылдауы, қазақ даласын әскери-казактардың отарлауы және оның салдары.

8. Ресей империясының отарлау саясаты: мәні мен салдары.

9. Ресейдің Қазақстандағы отарлау саясатының аяқталуы мен оның салдары (ХIХ ғасырдың 60-шы жылдарында).

10. Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы Бірінші орыс революциясы және оның Қазақстанға әсері.

11.1905 жылғы Қарқаралы петициясы: мазмұны мен маңызы.

12. Қазақ ұлттық зиялыларының қалыптасуы және олардың мәдениет пен қоғамдық ой-сананың дамуындағы рөлі (ХХ ғ.басы).

13. Қазақ ұлттық зиялыларының Ресей Мемлекеттік Дума жұмысына қатысуы.

14. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан (1914-1918 жж.).

15. Торғай облысындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

16. Жетісу облысындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

17. 1917 жылғы Ақпан революциясы және оның Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріне әсері.

18. «Туған жер» жобасының патриоттық тәрбие берудегі ролі.

19. «Алаш» партиясы және оның бағдарламасы.

20. Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы мен оның шаруашылық және мәдени құрылыстағы алғашқы қадамдары.

21. Алаш Орда және Түркістан автономияларының қалыптасуы, қызметі.

22. Азамат соғысы жылдарындағы Қазақстан (1918-1920 жж.).

23. Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің қалыптасуы мен оның тарихи маңызы.

24. Жаңа экономикалық саясат және оның Қазақстандағы ерекшеліктері.

25. Ф. Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясы: мәні мен мазмұны.

26. Қазақстан индустриализация жылдарында және оның әлеуметтік-экономикалық салдары.

27. Қазақстанда ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы күштеп ұжымдастыру, көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықтың күштеп отырықшыландыру.

28. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыруға қарсы 1929-1930 жж. шаруалар қозғалысы.

29. Қазақстандағы 1932-33 жылдардағы ашаршылық және оның салдары.

30. «Бесеудің хаты» мен Т. Рысқұловтың қазақ халқының басына түскен нәубет туралы И. Сталинге хабарлауы.

31. Сталиндік саяси қуғын-сүргін кезеңіндегі қазақ зиялыларының тағдыры (ХХ ғасырдың 20-30 жылдары).

32. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

33. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық өзгерістер және оның салдары (ХIХ – ХХ ғ.).

34. КСРО халықтарын Қазақстанға депортациялау: жер аударылған халықтардың тағдыры.

35. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан. Майдан арсеналы.

36. Қазақстандықтар 1941-1945 жылдардағы соғыс майдандарында. Жауынгерлер ерлігі.

37. Соғыстан кейінгі жылдардағы республиканың қоғамдық-саяси өмірі (1946-1953 жж). «Бекмаханов ісі».

38. «Хрущев жылымығы» және жаңару жолындағы ізденіс.

39. Қазақстандағы тың және тыңайған жерді игеру, оның әлеуметтік-экономикалық қорытындылары.

40. Қазақстанның өнеркәсіптік дамуындағы негізгі тенденциялар және ауыл шаруашлығындағы тоқырау кезеңі (ХХ ғ.70-80 жылдары).

41. ХХ ғ.70-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси және әлеуметтік жағдайы.

42. Қазақстан М.С. Горбачев реформалары кезеңінде (1985-1991 жж.).

43. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары: себептері, сипаты және оқиғаның бағалау.

44. КРСО-ның таратылуы мен ТМД-ның құрылуы.

45 Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігінің қалыптасуы.

46. Қазақстанның экологиялық мәселелері. «Невада-Семей» қозғалысы.

47. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның экономикалық дамуы. Нарықтық қатынастарға көшу мен оның қиындықтары.

48. Қазақстанның сыртқы саясаттағы негізгі принциптер: кезеңдері мен бағыттары.

49. Қазақстанның БҰҰ-на мүше болуы: мақсаты мен маңызы.

50. 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы оның негізгі тұжырымдары.

51. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

52. Астана – тәуелсіз Қазақстанның астанасы.

53. Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, этномәдени қауымдастықтар: мақсаты мен қызметі.

54. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар мен бірлестіктер.

55. Қазақ жазуының эволюциясы. Латын қарпіне көшу.

56. Қазіргі кезеңдегі тіл мәселесінің шешілуі. ҚР Конституциясы 7 бабының мәні мен маңызы.

57. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы әлеуметтік үдерістер.

58. Президенттің 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол» жолдауы.

59. ХХ ғасырдың 80 жылдардың екінші жартысындағы ұлттық қатынастар аясындағы өзгерістер.

60. 1990 жыл 25 қазандағы «ҚазКСР мемлекеттік егемендігі декларациясы»: мазмұны мен маңызы.

61. 1991 жылы 16 желтоқсандағы «ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі» Конституциялық заңы.

62. Н.А. Назарбаевтың «Қазақстанның тәуелсіз ел ретіндегі стратегиялық қалыптасуы мен дамуы» атты еңбегі.

63. ҚР мемлекеттік құрылыс.

64. Қазақстанның Азия құрлығындағы сыртқы саясаттағы қызметі.

65. Қазіргі таңдағы Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары.

66. ҚР-ның шекаралас мемлекеттермен мемлекеттік шекарасын делимитациялау.

67. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы демографиялық үрдістер және ұлтаралық бірлік. Мемлекеттік «Нұрлы көш» бағдарламасы.

68. Ұлттық валютаның енгізудің себептері мен маңызы.

69. Дүниежүзі қазақтарының Бірінші және Екінші әлемдік құрылтайы.

70. Қазақстанда әлемдік «EXPO-2017» көрмесінің өтуі.

71. ҚР Президентінің «Қазақстан -2030» Жолдауындағы көрсетілген ұзақ мерзімді басым стратегиялық мақсаттар мен оның орындалуы.

72. Қазақстанның әлемдік интеграциялық үдерістердегі рөлі мен орны.

73. ОДКБ және ШЫҰ: бүгінгі шындығы мен келешегі.

74. Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы: мақсаты мен келешегі.

75. Кедендік одақтың құрылуы: мақсаты мен бағыттары.

76. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегі және жаңа тарихи сананың қалыптасуы.

77. 2011 жыл 28 қантардағы Қазақстан Президентінің халыққа жолдауы «Болашақты бірге қалаймыз! Жылдам экономикалық жаңғырту – инновациялық индустрияландыру бағдарламасының жалғасы».

78. Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы: бағыттары мен келешегі.

79. ҚР жергілікті билік органдарының сипаты мен қызметі.

80. ҚР мемлекеттік рәміздері.

81. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылымы мен географиялық жағдайы.

82. ҚР Президентінің «Қазақстандық жол – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» жолдауының басым бағыттары.

83. Қазақстанның ОБСЕ-дегі төрағалық етуі: мазмұны мен маңызы.

84. «Парасатты ұлт – 2020» Ұлттық жобасы – мемлекеттің инновациялық дамуының негізі ретінде.

85. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол» жолдауы – мемлекеттің 2015-2019 жылдарға арналған инфраструктуралық даму бағдарламасы.

86.Қазақстандықтардың әлемдік деңгейдегі спорттық жарыстардағы жетістіктері.

87. Ядролық қарудан бас тарту – бейбітшілік сүйгіш мемлекеттің басты көрсеткіші. Н.Ә.Назарбаевтың «Әлем. XXI ғасыр» манифесті.

88. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтын 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауындағы «Ұстаз мәртебесі» және «Жастар жылы».

89. Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының мәні және маңызы.

90. Ұлы Дала мәдениетінің жеті қырының әлемдік өркениетке қосқан үлесі немесе Ұлы Дала халықтарының мәдениеті жетістіктерінің әлемдік тарихқа қосқан үлесі.

**Құрастырғандар: Сантаева К.Т.**

**Нурланова Г.Н.**

**Әдебиеттер тізімі**

1. Ювал Ноаһ Харари. Sapiens Адамзаттың қысқаша тарихы Алматы, 2018.- 368 бет.
2. Аминов Т.М. Современная история Казахстана Учебник Алматы 2017 Абдурахманов, Н.А.
3. Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.А. Абдурахманов.- Алматы: Эверо, 2014.- 496б. Тургараева, Г.М.
4. История Казахстана [Текст]: Учебник / Г.М. Тургараева.- Алматы: CyberSmith, 2016.- 440с.
5. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Желтоқсан 1917ж. - мамыр 1920ж.
6. Движение алаш. Сборник документов и материалов. Декабрь 1917г.- май 1920г. 2-том.- Алматы: Алаш, 2015.- 496бет.
7. Бимаканова, З.Ш. Қазақстанныњ қазіргі заман тарихы[Мәтін]: Оқу құралы / З.Ш. Бимаканова.- Алматы: ЖҚ Отан, 2015.- 124б.
8. Стивен Р. Кови. Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері. – Астана – 2018. 352 бет.
9. Козыбаев М.К. Тоталитарный социализм: реальность и последствия / М.К. Козыбаев, К.С. Алдажуманов.- Алматы, 1997.- 28с.
10. Қазақ қалай аштыққа ұшырады: Қасіретті жылдар хаттары.- Алматы: Қазақ университетi, 1991.- 208б.
11. Қойгелдиев М. Тарих тағлымы не дейді? / М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков.- Алматы: Ана тiлi, 1993.- 208б.
12. Нұрпейсов К. Алаш һәм Алашорда / К. Нұрпейсов.- Алматы: Ататек, 1995.- 256 бет.
13. Омарбеков Т. 20-30-жылдардағы Қазақстан қасіреті: Көмекші оқу құралы / Т. Омарбеков.- Алматы: Санат, 1997.- 320 бет.
14. Омарбеков Т. Қазақстан тарихына және арихнамасына ұлттық көзқарас / Т. Омарбеков, Ш. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университетi, 2004.- 388 бет.
15. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері: Оқу құралы / Қ. Атабаев. - Алматы: Қазақ университетi, 2002.- 302 бет.
16. Бекмаханов Ермұқан туралы естеліктер / Құраст. Халима Адамбекқызы.- Алматы: Бiлiм, 2005.- 224бет.
17. Козыбаев М.К. История и современность / М.К. Козыбаев.- Алма-Ата: Ғылым, 1991.-254с.
18. Қазақ диаспорасы: бүгіні мен ертеңі. Казахская диаспора: настоящее и будущее.- Астана: Елорда, 2005.- 352тг.
19. Қазақ елiнiң ұлы ғұламалар.- Алматы, 1998.- 12б.
20. Қозыбаев М.К. Жауды шаптым ту байлап / М.К Қозыбаев.- Алматы: Қазақстан, 1994.-192б.
21. Қозыбақова Ф.А. Қазақ байларын тәркілеу тарихынан: Көмекші оқу құралы Ф.А.Қозыбақова.- Алматы: Қазақ университетi, 1998.- 200бет.
22. Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі (ХІХғ. - 1917ж.) / М. Қойгелдиев.- Астана: Елорда, 2004.- 216бет.
23. Қонаев Д. Ақиқаттан аттауға болмайды: Естелік эссе / Д. Қонаев; Ауд. С.Ж.Әбдірайымұлы.- Алматы: Санат, 1994.- 512б.
24. Қоңыратбаев О. Тұрар Рысқұлов: Қоғамдық-саяси және мемелекеттік қызметі.
25. Түркістан кезеңі / О. Қоңыратбаев.- Алматы: Қазақстан, 1994.- 448б.
26. Қонысұлы К. Ел мен жер / К. Қонысұлы.- Алматы: Дәуiр, 1999.- 96б.
27. Қозыбаев М.Қ. Өркениет және ұлт / М.Қ. Қозыбаев.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2001.- 369бет.
28. Аманжолов К.Р. Қазақстан тарихының дәрістер курсы. 1 кітап. Ежелгі заманнан
29. 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейін / К.Р. Аманжолов.- Алматы: Бiлiм, 2004.- 392бет.
30. Modern History of Kazakhstan [Текст]: Textbook / Т.М. Аминов.- Almaty: Bastau, 2017.- 416p.