**М. Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА**

 **2024 ЖЫЛЫ АТАЛЫП**

**ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕР КҮНТІЗБЕСІ**

**КӨКШЕТАУ, 2023**

**Алғы сөз**

Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының Ақпараттық библиографиялық бөлімі жыл сайын Ақмола облысында атап өтетін және еске алынатын күндер күнтізбесін шығарып отырады.

Күнтізбе Ақмола облысының белгілі қоғам қайраткерлері мен ғалымдардың, жазушылар мен өнер қайраткерлерінің, Социалистік Еңбек Ерлері мен Кеңес Одағының Батырларының, аудандар мен ауылдарының мерейтой күндеріне арналған. Күнтізбе жылдың әрбір айы бойынша хронологиялық ретпен жүйеленген. Туған күні, айы белгісіз қайраткерлер, мекемелер мен тарихи оқиғалар тізімі» жеке топтастырылған.

Жұлдызшамен (\*) белгіленген күндерге қысқаша анықтама жазылып, тақырыпқа қатысты әдебиеттер тізімі қоса берілген. Басылым кітапханашыларға, мәдени-ағарту қызметкерлеріне, бұқаралық ақпарат қызметкерлеріне, мұғалімдерге, тәрбиешілерге, студенттер мен оқушыларға және барша оқырман қауымына арналған.

Көкшетау қаласы, Абай көшесі 111 үй

Ақпараттық-библиография бөлімі

Тел. 25-47-80

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ 2024 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӨТІЛЕТІН ЖӘНЕ ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҮНДЕРДІҢ КҮНТІЗБЕСІ**

**Қаңтар**

**1 қаңтар** – Қобызшы Мықтыбаев Дәулеттің туғанына 120 жыл (1904-1970).

**1 қаңтар –** Аудармашы Нұртазин Мұхамедтің туғанына 115 жыл (1909-1982).

**3 қаңтар** – Ғалым, профессор, философия ғылымдарының докторы Ғалым Амантаев Бәкет Амантайұлының туғанына 95 жыл (1929-2007).

**5 қаңтар** – Әнші (меццо-сопрано) Есімжанова Рабиғаның туғанына 110 жыл (1914-1986).

**8 қаңтар** – Спортшы, шаңғы спортынан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Рябинин Павел Сергеевичтің туғанына 50 жыл (1974).

**9 қаңтар** – Спортшы, спорттық жүрістен еңбек сіңірген спорт шебері Солдатенко Вениамин Васильевичтың туғанына 85 жыл (1939-1971).

**20 қаңтар** – Әнші Мәкенова Бисараның туғанына 70 жыл (1954).

**22 қаңтар\***– Ақын, жазушы, журналист Темірбай Алмас Қажыбайұлының туғанына 45 жыл (1979).

**25 қаңтар** – Қоғам қайраткері Қасенов Гинаят Әшімұлының туғанына 70 жыл (1954).

**Ақпан**

**1 ақпан\*** *–* Қазақстанның халық жазушысы, драматург, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Жүнісов Сәкен Нұрмақұлының туғанына 90 жыл (1934-2006).

**1 ақпан –** Ұлттық қолөнердің майталманы, ақын, халық суретшісі Айтжанова Шәмшияның туғанына 95 жыл (1929).

**8 ақпан** –Ұстаз Лебсак Виктор Яковлевичтің туғанына 105 жыл (1919).

**13 ақпан –** Қоғам қайраткері, тарихшы, статистик Щербина Федор Андреевичтің туғанына 175 жыл (1849-1936).

**18 ақпан\*** – Ғалым, профессор Байшағыров Хайролланың туғанына 75 жыл (1949).

**23 ақпан –**Жазушы Рахымов Хажымұраттың туғанына 100 жыл (1924-2001).

**Наурыз**

**5 наурыз\*** – Қоғам қайраткері, республиканы нарық экономикасына көшіру бағдарламсын жасаған авторлардың бірі Қанапиянов Сержан Мұсаханұлының туғанына 75 жыл (1949-2003).

**11 наурыз\*–** Ақын, әнші, сазгер Тасқара (Ільяшев) Иран Тасқараұлының туғанына 85 жыл (1939).

**12 наурыз** – ҚР еңбек сіңірген қайраткері Сейітжанова Нұрикамал Сейітжанқызының туғанына 75 жыл (1949).

**15 наурыз** – Заңгер Әкімов Рашид Қайыржанұлының туғанына 70 жыл (1954).

**16 наурыз\*** – Қазақстанның халық ақыны Шәкеев Көкеннің туғанына 100 жыл (1924-1999).

**16 наурыз** - Тау-кен инженері Бекмағамбетов Берді Есмұқанұлының туғанына 75 жыл (1949 - 2020).

**25 наурыз\*** – Қайраткер, Қазақстан оқу-ағарту ісінің үздігі Жүсіпбеков Кәрім Шаймұратұлының туғанына 85 жыл (1939-2012).

**Сәуір**

**1 сәуір –** Журналист, аудармашы Әбдіхалық Жомарт Сафиұлының туғанына 75 жыл (1944-2004).

**20 сәуір –** Ақын, аудармашы Сәдуақасов Тортай Қазиұлының туғанына 70 жыл (1954).

**27 сәуір** – Жазушы, аудармашы Шаншаров Айтбайдың туғанына 95 жыл (1929).

**28 сәуір** – Инженер-экономист Есенбаев Мәжит Төлеубекұлының туғанына 75 жыл (1949).

**Мамыр**

**1 мамыр** – Партия және кеңес қызметкері Кәрімұлы Ғомардың (Каримов Құматай Каримұлы) туғанына 100 жыл (1924).

**2 мамыр** –Қоғам қайраткері Көшімбаев Болат Ахметжанұлының туғанына 85 жыл (1939).

**12 мамыр** – Әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Құлышева Қапаш Қабыкенқызының туғанына 75 жыл (1949).

**12 мамыр** – Партия қызметкері Сағдиев Махтай Рамазанұлының туғанына 95 жыл (1929).

**14 мамыр** - Ақын Иманбаева Шолпанның туғанына 120 жыл (1904-1926).

**Маусым**

**6 маусым –** жазушы, ақын Ерболат Баятұлының туғанына 60 жыл (1964).

**10 маусым –** Суретші Қоспанов Дулат Әбдірахманұлының туғанына 75 жыл (1949).

**10 маусым** – Хирург-ғалым, медицина ғылымдарының докторы Нейков Георгий Николаевичтің туғанына 95 жыл (1929).

**18 маусым** – Әскери қызметкер Болсамбеков Өмірзақ Қоспанұлының туғанына 85 жыл(1939).

**Шілде**

**7 шілде\* –** Айтыскер ақын Мырзабек Құдайберлі Рақымбекұлының туғанына 60 жыл (1964).

**10 шілде** – Ауыл шаруашылығының қызметкері Закусилов Александр Александровичтың туғанына 85 жыл (1939).

**19 шілде\*** – Ақын, прозаик, публицист Гундарев (Сибирский) Владимир Романовичтің туғанына 80 жыл (1944-2014).

**21 шілде** - Облыстық жұмысшы депутаттар кеңесінің төрағасы Подъяблонский Виктор Ильичтің туғанына 95 жыл (1924-1995).

**23 шілде** - Спортшы Тишков Сергей Васильевичтің туғанына 65 жыл (1959).

**26 шілде –** Қызметкер Томилов Анатолий Ивановичтің туғанына 75 жыл (1949).

**26 шілде** – Экономист, қоғам қайраткері Жақсыбеков Әділбек Рыскелдіұлының туғанына 70 жыл (1954).

**Тамыз**

**15 тамыз –** Журналист, ақын-жазушы Мұқай Өмірзақтың туғанына 70 жыл (1954).

**29 тамыз\***– Қызметкер Маржықпаев Ермек Боранбайұлының туғанына 55 жыл (1969).

**30 тамыз**  – Ақкөл ауданының құрметті азаматы, инженер-механик Пивоваров Виталий Александровичтің туғанына 85 жыл (1939).

**Қыркүйек**

**11 қыркүйек\* –** Белгілі журналист, публицист-жазушы Жағыпарұлы Жылқыбайдың туғанына 70 жыл (1954).

**22 қыркүйек** - «Байдалы» ЖШС-нің төрағасы Оразалин Амангелді Байдалыұлының туғанына 85 жыл (1939).

**23 қыркүйек** – Қоғам қызметкері Политкин Николай Афанасьевичтің туғанына 70 жыл (1954).

**24 қыркүйек** – Дәрігер, жоғарғы санатты хирург-онколог Бәйкен Өмірбек Бәйкенұлының туғанына 90 жыл (1934).

**30 қыркүйек\*** – Жазушы, аудармашы Ақтаев Сарбастың туғанына 90 жыл (1934).

**Қазан**

**5 қазан –** Қазақстандағы жастар қозғалысының жетекшісі Тәштитов Қайсардың туғанына 120 жыл (1904-1938).

**6 қазан –** Спортшы Кошевой Евгений Николаевтің туғанына 40 жыл (1984).

**14 қазан** – Ақмола облысының құрылғанына 85 жыл (1939).

**14 қазан** – Еңбек және соғыс ардагері Рамазанов Жанайдар Рамазанұлының туғанына 100 жыл (1924).

**15 қазан\***– Қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы, мемлекет қайраткері Сейфуллин Сәкеннің туғанына 130 жыл (1894-1938).

**15 қазан** – Ғалым, экономика ғылымдарының докторы Жүнісов Бақыт Ғазизұлының туғанына 85 жыл (1939).

**15 қазан** – Театр режиссері, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Омаров Жақып Омарұлының туғанына 85 жыл (1939-1996).

**16 қазан\*** – Жазушы, ақын, драматург, жыршы, кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлімжанов Баянғалидің туғанына 70 жыл (1954).

**20 қазан** – Партия қызметкері Қабданов Еңбек Қабданұлының туғанына 85 жыл (1939).

**Қараша**

**3 қараша –** Ғалым, шығыстанушы, шығыс тарихының докторы, профессор Бартольд Василий Владимировичтың туғанына 155 жыл (1869-1930).

**5 қараша\*** – Зеренді ауданының құрметті азаматы, әйгілі журналист Азнабаев Баймұрат Азнабайұлының туғанына 90 жыл (1934).

**11 қараша** – Өлкетанушы, саяхатшы, педагог Словцов Иван Яковлевичтің туғанына 140 жыл (1884-1907).

**18 қараша** - Еңбек ардагері Шматков Михаил Карповичтің туғанына 90 жыл (1934-2015).

**25 қараша\***– Журналист, аудармашы Тәшенұлы Кәріпханның туғанына 95 жыл (1929-1999).

**25 қараша** – Агроном-ғалым Сүйіндіков Қанат Отызбайұлының туғанына 65 жыл (1959).

**29 қараша\*** – Ақын, журналист Есекеев Жұмабай Қабділмәжитұлының туғанына 85 жыл (1939-2018).

**Желтоқсан**

**1 желтоқсан –** Соғыс ардагері, қоғам қайраткері Батырханов Бүркітбай Масыпұлының туғанына 100 жыл (1924).

**4 желтоқсан** – Қоғам қайраткері Әбутәліпов Чапай Мүтәлләпұлының туғанына 85 жыл (1939-2016).

**5 желтоқсан** – Жазушы Тиесов Мағзұмның туғанына 120 жыл (1904-1973)

**27 желтоқсан\* –** Ақын Көбенов Нұрмияштың туғанына 90 жыл (1934-1996).

**2024 ЖЫЛЫ АТАЛАТЫН АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ ТАРИХИ ОҚИҒАЛАР**

Абылайхан ескерткішінің құрылғанына 25 жыл (1999).

Ақмола облыстық мемлекеттік архивінің құрылғанына 100 жыл (1924).

Журналист Ақбердин Рауф Хафизұлының туғанына 95 жыл (1929).

Қайраткер Алпысбеков Қуаныш Махмұтұлының туғанына 80 жыл (1944).

Суырып салма ақын, әнші Асайынов Мұсаның туғанына 95 жыл (1929-1975).

 Еңбек ардагері, шопаншы Әбақова Зәғидың туғанына 145 жыл (1879-1970).

Еңбек ардагері, теміржолшы Әлкенов Демесін Бекболатұлының туғанына 90 жыл (1934-2014).

Облыстық соттың бірінші төрағасы Баймұқанов Әлімжанның туғанына 165 жыл (1859-1975).

Атақты балуан, әнші композитор, ақын Балуан Шолақ, Нұрмағамбет Баймұрзаұлының туғанына 160 жыл (1864-1919).

Қоғам қайраткері Баржақсин Ахметтің туғанына 130 жыл (1894-1935).

Спортшы, КСРО спорт шебері Бирючевский Анатолий Максимовичтың туғанына 85 жыл (1939-2003).

Білім саласының қызметкері Болатова Ғалия Бәтиқызының туғанына 75 жыл (1949).

Журналист, қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының белсенді мүшесі Болғанбаев Қайретдин Әбдірахманұлының туғанына 130 жыл (1894-1937).

Ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Боярский Евгений Ивановичтың туғанына 95 жыл (1929-2020).

Әнші, композитор, ақын Біржан Қожағұлұлы, Біржан салдың туғанына 190 жыл (1834-1897).

Педагог, Қазақстанның еңбегі сіңген мұғалімі Гореликова Вера Макаровнаның туғанына 95 жыл (1929).

Қоғам қайраткері Дидковский Василий Ивановичтың туғанына 85 жыл (1939).

Еңбек ардагері, сауда ісінің үздігі Доронин Владимир Николаевичтің туғанына 110 жыл (1914).

Мемлекет қайраткері Досов Әбілқайыр Ысқақұлының туғанына 125 жыл (1899-1938).

Жазушы Дубовицкий Александр Абрамовичтың туғанына 125 жыл (1899-1979).

Ғалым, қоғам қайраткері Есмұханов Маташ Есмұханұлының туғанына 95 жыл (1929).

Қайраткер, Мәдениет қайраткері Жақыпбеков Амангелді Бәйкенұлының туғанына 85 жыл (1939).

Алаш қозғалысының қайраткері, заңгер Жанайдаров Сейілбек Мейрамұлының туғанына 140 жыл (1884-1929).

Қызметкер Жанайдаров Айтмұхамедтің туғанына 95 жыл (1929-2003).

Ғалым, метематик Жоламанов Қуандық Досмағанбетұлының туғанына 90 жыл (1934-2005).

Ғалым, филология ғылымдарының докторы Журавлева Евгения Александровнаның туғанына 60 жыл (1964).

Әртіс, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жұмекенова Ғазизаның туғанына 70 жыл (1954).

Ғалым-педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты Зязин Борис Петровичтің туғанына 105 жыл (1919).

Кеңес және партия қызметкері Камышный Алексей Андреевичтің туғанына 100 жыл (1924).

Қоғам қайраткері Кәрішалов Ерсайын Шотпайұлының туғанына 85 жыл (1939-2005).

Ақын. этнограф, журналист Кәшімов Мұхаметсәлім Әбдірахманұлы Кәшімовтің туғанына 140 жыл (1884-1935).

Мұғалім Кольцова Мария Ивановнаның туғанына 105 жыл (1919).

Протоиерей, шіркеуде храм қызметшісі Кочанкин Василий Ивановичтің туғанына 70 жыл (1954).

Ғалым, техника ғылымдарының кандидаты Көшкімбаев Айболат Қайырсламұлының туғанына 55 жыл (1969)

Агроном-ғалым, биология ғылымдарының кандидаты

Кудрявцев Вадим Александровичтің туғанына 110 жыл (1914).

«Курс» апталық газетінің шыға бастағанына 25 жыл (1999).

Қоғам қайраткері Қабжанов Балғабай Жамантайұлының туғанына 60 жыл (1964).

Ақын Қалжанов Нүркейдің туғанына 125 жыл (1899).

Еңбек ардагері Қасенова Майра Құсайынқызының туғанына 75 жыл (1949).

Кеңес және партия қызметкері Құсайынов Қайырбек Қалиасқарұлының туғанына 85 жыл (1939).

Партия қызметкері Қызаев Дәмек Қызайұлының туғанына 100 жыл (1924-1995).

Металлург ғалым, техника ғылымдарының докторы Литовченко Никита Васильевичтің туғанына 105 жыл (1919).

Ғалым, биология ғылымдарының докторы Майқанов Балғабай Сәдепұлының туғанына 65 жыл (1959).

Ағартушы ақын Мақыш Қалтайұлының туғанына 155 жыл (1869-1916).

Қоғам қызметкері Манатов Ыбыраш Манатұлының туғанына 85 жыл (1939-1992).

Имам Марал Ишан Құрманұлының туғанына 255 жыл (1769-1841).

Целиноград ауданындағы мәслихатының хатшысы Мәжіренов Балтабай Нәженұлының туғанына 75 жыл (1944-2020).

Актер, режиссер Мұсабеков Дүйсен Нұркенұлының туғанына 70 жыл (1954).

Мұғалім Мұстафин Өміржан туғанына 85 жыл (1939).

Мал дәрігері Никишов Андрей Николаевичтің туғанына 55 жыл (1969).

Ақмола облысындағы революциялық қозғалысқа қатысушы Нұркин Жұмабайдың туғанына 135 жыл (1889-1920).

Еңбек ардагері, малшы Нұрмағанов Сатанның туғанына 95 жыл (1929-1989).

Қоғам қызметкері Окинский Адольф Михайловичтің туғанына 105 жыл (1919-1999).

Партия-кеңес қызметкері Орашев Айып Орашұлының туғанына 110 жыл (1914-1979).

Механизатор Оспанов Үгібайдың туғанына 95 жыл (1929).

Облыс мәслихатының депутаты Оспанов Бақыт Нұрқұлұлының туғанына 65 жыл (1959).

Пульмонолог-дәрігер, медицина ғылымдарының докторы Путинцев Владимир Игнатовичтің туғанына 85 жыл (1939).

Жазушы Рахымов Қажымұраттың туғанына 100 жыл (1924-2001).

Алғашқы қазақ инженер-энергетигі Сабатаев Рахымбек Мәлікұлының туғанына 120 жыл (1904-1982).

Қоғам қызметкері Сағадиев Дәулет Ғабитұлының туғанына 70 жыл (1954-2008).

Экономист Сатанов Болат Жиенбайұлының туғанына 85 жыл (1939).

Соғыс ардагері, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейсембаев Матай Сейсембайұлының туғанына 100 жыл (1924).

Кеңес және партия қызметкері Сейітов Балташ Омарұлының туғанына 100 жыл (1924).

 Қоғам қызметкері Сүлейменов Таңат Сүлейменұлының туғанына 80 жыл (1944).

Мемлекет және қоғам қайраткері Тәукенов Қасым Аппасұлының туғанына 90 жыл (1934).

Еңбек ардагері Тимошин Анатолий Васильевичтің туғанына 85 жыл (1939).

Қоғам қайраткері Төлеубаев Ақтан Төлеубайұлының туғанына 100 жыл (1924-1979).

Партия қызметкері Төреғожин Зейнулла Сейтжанұлының туғанына 125 жыл (1899-1938).

Партия, кеңес қайраткері, С.Сейфуллиннің үзеңгілес серігі Тінәлин Біләлдің туғанына 140 жыл (1884-1965).

Қайраткер, ғалым Успенский Сергей Николаевичтің туғанына 115 жыл (1909-2008).

Қоғам қайраткері Үкібаев Ақпан Үкібайұлының туғанына 105 жыл (1919-1963).

Спорт шебері Үсенов Оралхан Үсенұлының туғанына 95 жыл (1929).

Соғыс және еңбек ардагері Федосеев Владимир Михайловичтің туғанына 100 жыл (1924).

Партия және кеңес қызметкері Хасенов Мұқаштың туғанына 120 жыл (1904).

Оториноларинголог-ғалым, медицина ғылымдарының докторы Шайыхов Задаш Шайыхұлының туғанына 90 жыл (1934).

Ғалым, экономика ғылымдарының докторы Шаханов Асанхан Андақұлұлының туғанына 60 жыл (1964).

Қызметкер Шевченко Александр Мефодьевичтің туғанына 90 жыл (1934-1991).

Агроном Шкурко Файна (Федора) Мартыновнаның туғанына 90 жыл (1934).

Еңбек ардагері Юнусов Анатолий Усмановичтің туғанына 90 жыл (1934).

К.Күмісбеков атындағы Ақмола облыстық филармониясының

қазақ халық аспаптар оркестрінің дирижері Тұрлыхожа Биназарұлы Базаров (1949)

**АҚМОЛАЛЫҚ СОЦИАЛИСТІК ЕҢБЕК ЕРЛЕРІ**

**1 қаңтар** – Социалистік Еңбек Ері Гирин Иван Яковлевичтің туғанына 90 жыл (1934-1987).

**3 қаңтар** – Колхоз бригадирі, Социалистік Еңбек Ері Зеркаль Игнат Терентьевичтің туғанына 110 жыл (1914-1986).

**6 қаңтар** – Социалистік Еңбек Ері Диденко Степан Яковлевичтің туғанына 110 жыл (1914-1991).

**30 қаңтар** – Бригадир, Социалистік Еңбек Ері Шкилев Иван Константиновичтің туғанына 100 жыл (1924-1999)

**6 наурыз** – Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Диде Анна Дементьевнаның туғанына 100 жыл (1924 - 2013).

**8 наурыз** - Механизатор, Социалистік Еңбек Ері Малғаждаров Нұрғабылдың туғанына 95 жыл (1929-1993).

**8 наурыз –** Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Степанюк Григорий Васильевичтің туғанына 90 жыл (1934).

**22 маусым**\* – Соғыс және еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Жанғалов Баянның туғанына 110 жыл (1914-2013).

**15 мамыр** - Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Әміринов Баяш Қаутанұлының туғанына 80 жыл (1939 - 2017).

**28 мамыр** - Соғыс және еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Гришан Алексей Семеновичтің туғанына 100 жыл (1924-1991).

**19 маусым** - Механизатор, Социалистік Еңбек Ері Бочкарев Виктор Ивановичтың туғанына 90 жыл (1934-1990).

**2 шілде** - Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Зайцев Станислав Николаевтың туғанына 110 жыл (1914-2002).

**5 шілде** - Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Вагин Александр Андреевичтің туғанына 115 жыл (1909-1984).

**12 тамыз** - Соғыс және еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Жуасов Қапыстың туғанына 115 жыл (1909-1996).

**28 тамыз** - Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Говоруха Иван Селиверстовичтің туғанына 120 жыл (1904).

**3 қыркүйек** – Социалистік Еңбек Ері – Гордиенко Николай Яковлевичтің туғанына 85 жыл (1939-2011)

**Қараша** - Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Асаинов Жаппарханның туғанына 105 жыл (1919-1963).

**17 желтоқсан** – Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Обливальный Павел Степановичтің туғанына 120 жыл (1904-1980)

**28 желтоқсан** - Мемлекет қайраткері, Социалистік Еңбек Ері Клешня Марк Акимовичтің туғанына 125 жыл (1899-1960).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері – Бабаков Алексей Ивановичтің туғанына 100 жыл (1924-1988).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Бабкин Роман Алексеевичтың туғанына 115 жыл (1909-1990).

Социалистік Еңбек Ері Бақубаева Күлән Серғалиқызының туғанына 85 жыл (1939).

Соғыс және еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Бимақанов Мырзаштың туғанына 115 жыл (1909-1985).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Грицай Григорий Алексеевичтің туғанына 115 жыл (1909-1982).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Ескендіров Қайыржан Ескендірұлының туғанына 95 жыл (1929).

Социалистік Еңбек Ері Жарнаков Петр Ивановичтің туғанына 110 жыл (1914-1980)

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері, ауыл шаураушылығын ұйымдастырушы Жахин Балабектің туғанына 125 жыл (1899-1957).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Звягинцев Анатолий Петровичтың туғанына 85 жыл (1939-1999).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Исабеков Жұманның туғанына 95 жыл (1929-1986).

Механизатор, Социалистік Еңбек Ері Карпухин Николай Васильевичтің туғанына 95 жыл (1929).

Трактор жүргізушісі, Социалистік Еңбек Ері Кузнецов Геннадий Николаевичтің туғанына 90 жыл (1934).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Құсайынов Шәкімнің туғанына 140 жыл (1884-1983).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Липатова Любовь Андреевнаның туғанына 95 жыл (1929).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Лукьянченко Надежда Константиновнаның туғанына 105 жыл (1919).

Бригадир, Социалистік Еңбек Ері Лута Федор Филлиповичтің туғанына 100 жыл (1924)

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Мақанов Дүйсембайдың туғанына 115 жыл (1909-2008).

Қоғам қайраткері, Социалистік Еңбек Ері Морозов Николай Ефимовичтің туғанына 95 жыл (1929).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Оразалин Қибадат Оразәліұлының туғанына 95 жыл (1929).

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Поляков Василий Михайловичтің туғанына 90 жыл (1934)

Агроном, Социалистік Еңбек Ері Сафронова Пелагея Андреевнаның туғанына 105 жыл (1919-1984).

Еңбек ардагері, Жылқышы, Социалистік еңбек Ері Тоқыраев Иманғазының туғанына 125 жыл (1899)

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Шегеда Василий Ивановичтің туғанына 95 жыл (1929).

**АҚМОЛАЛЫҚ КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЛАРЫ**

**1 қаңтар –** Соғыс ардагері,Кеңес Одағының батыры Бережной Иван Михайловичтің туғанына 100 жыл (1924-1944).

**24 қаңтар** - Соғыс ардагері Даңқ Орденінің толық ковалері Бабенко Василий Сергеевичтің туғанына 100 жыл (1924-1988).

**7 наурыз** - Әскери қайраткер, Кеңес Одағының батыры Грузевич Бронислав Ивановичтың туғанына 90 жыл (1934-2009).

**20 наурыз** - Соғыс ардагері, Даңқ Орденінің толық кавалері Арчаков Павел Ильичтың туғанына 100 жыл (1924-2015).

**20 наурыз** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Кирдищив

Гавриил Федотовичтің туғанына 105 жыл (1919-1944).

**30 наурыз** - Соғыс және еңбек ардагері, Кеңес Одағының батыры Чернов Алексей Ивановичтің туғанына 100 жыл (1924-1989).

**21 сәуір** - Соғыс арддагері Даңқ орденінің толық иегері Сембинов Әлмұқан Оспанұлының туғанына 100 жыл (1924-1972).

**25 мамыр**\* – Әскер және мемлекет қайраткері, Кеңес Одағының батыры Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлының туғанына 100 жыл (1924-2013).

**28 мамыр** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Гуров Юрий Сергеевичтің туғанына 100 жыл (1924-1945).

**1 шілде** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Морозов Петр Ивановичтің туғанына 100 жыл (1924-1952).

**21 тамыз** - Кеңес Одағының батыры Скуридин Иван Куприяновичтің туғанына 110 жыл (1914-1944).

**25 тамыз** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Крыжановский Савва Поликарповичтің туғанына 110 жыл (1914 -1970).

**14 қазан\*** – Кеңес Одағының батыры Степченко Григорий Илларионовичтің туғанына 105 жыл (1919-2008).

**19 қазан\*** – Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ азаматы, Халық қаһарманы Қошқарбаев Рақымжанның туғанына 100 жыл (1924-1988).

**21 қараша** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Сальников Михаил Степановичтың туғанына 105 жыл (1919-1978).

**17 желтоқсан** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Зебницкий Николай Васильевичтің туғанына 105 жыл (1919-1975).

**19 желтоқсан** - Соғыс ардагері, Кеңес Одағының батыры Денисов Иван Федоровичтің туғанына 100 жыл (1924 -1995).

Соғыс ардагері, Даңқ орденінің иегері Седельников Александр Андреевичтің туғанына 110 жыл (1914-1947)

Кеңес Одағының батыры Ситников Петр Филипповичтің туғанына 110 жыл (1914-1944).

Кеңес Одағының батыры Чепрасов Михаил Максимовичтің туғанына 100 жыл (1924-1943).

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ АУДАНДАРЫ МЕН АУЫЛДАРЫНЫҢ МЕРЕЙТОЙЛАРЫ**

Акмолинская правда газетінің шыға бастағанына 85 жыл.

Ақкөл ауданындағы Азат ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Ақкөл ауданындағы Искра ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Ақкөл ауданындағы Кирово ауылы Құрылғанына 95 жыл (1929).

Ақкөл ауданындағы Қараөзек ауылы. Құрылғанына 135 жыл (1889).

Ақкөл ауданындағы Минск ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Ақкөл ауданындағы Өрнек ауылы. Құрылғанына 135 жыл (1889).

Ақкөл ауданындағы Тастыадыр ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Аршалы ауданындағы Ижевское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Астрахан ауданындағы Жалтыр ауылы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Астрахан ауданындағы Зеленое ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Астрахан ауданындағы Қалқұтан станса. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Астрахан ауданындағы Степное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Атбасар ауданындағы Адыр ауылы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Атбасар ауданындағы Новомариновка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Атбасар ауданындағы Мариновка ауылы. Құрылғанына 145 жыл (1879).

Атбасар ауданындағы Сочинское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Атбасар ауданындағы Тимашевка ауылы. Құрылғанына 115 жыл (1909).

Бурабай - Бурабай ауданындағы кент. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Бурабай ауданындағы Қарағай ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Бурабай ауданындағы Қатаркөл ауылы. Құрылғанына 175 жыл (1849).

Бурабай ауданындағы Наурызбай батыр ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Бұланды ауданындағы Аққайың ауылы. Құрылғанына 125 жыл (1899).

Бұланды ауданындағы Ивановка ауылы. Құрылғанына 120 жыл (1904).

Бұланды ауданындағы Партизанка ауылы. Құрылғанына 125 жыл (1899).

Бұланды ауданындағы Тоқтамыс ауылы. Құрылғанына 120 жыл (1904)

Біржан Сал ауданындағы Андықожа батыр ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Біржан Сал ауданындағы Бірсуат ауылы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Біржан Сал ауданындағы, Макинка аудандық округіндегі Қоғам ауылы құрылғанына 95 жыл (1929).

Біржан Сал ауданындағы Мақпал ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Егіндікөл ауданындағы Абай ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Егіндікөл ауданындағы Алакөл ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Егіндікөл ауданындағы Бауман ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Егіндікөл ауданындағы Егіндікөл ауылы. Құрылғанына 65 жыл (1954).

Егіндікөл ауданындағы Жалманқұлақ ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Егіндікөл ауданындағы Спиридоновка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Ерейментау ауданындағы Бестоғай ауылы. Құрылғанына 115 жыл (1909).

Ерейментау ауданындағы Жарық ауылы. Құрылғанына 90 жыл (1934).

Ерейментау ауданындағы Изобильное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Ерейментау ауданындағы Ильинка ауылы. Құрылғанына 115 жыл (1909).

Ерейментау ауданындағы Сілеті ауылы. Құрылғанына 60 жыл (1964).

Ерейментау ауданындағы Торғай ауылы. Құрылғанына 90 жыл (1934).

Есіл ауданындағы Ақсай ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Алматы ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Двуречное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Ейское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Есіл қаласы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Есіл ауданындағы Жанысбай ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Заречный ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Знаменка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Интернациональное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Красивое станса. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Есіл ауданындағы Курское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Құмай Құрылғанына 85 жыл (1939).

Есіл ауданындағы Москва ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Орловка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Раздольное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Речное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Есіл ауданындағы Юбилейное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жақсы ауданындағы Жақсы ауылы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Жарқайың ауданындағы Боранкөл ауылы. Құрылғанына 80 жыл (1944).

Жарқайың ауданындағы Гастелло ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Донское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Костычево ауылы. Құрылғанына70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Львовское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Нахимовка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Пригородное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Пятигорское ауылы.Құрылғанына 70 жыл (1954).

Жарқайың ауданындағы Үшқарасу ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Зеренді ауданындағы Зеренді ауылы. Құрылғанына 200 жыл (1824).

Зеренді ауданындағы Зеренді қорықшасы. Құрылғанына 45 жыл (1979).

Зеренді ауданындағы Молодежное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Зеренді Питомнигі құрылғанына 55 жыл (1969).

Зеренді ауданындағы Приречное ауылы.Құрылғанына 95 жыл (1929).

Зеренді ауданындағы Пухальское ауылы. Құрылғанына 115 жыл (1909).

Зеренді ауданындағы Раздольное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Зеренді ауданындағы Павловка ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Красноярский аудандық округіндегі Красный Яр ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Көкшетау қаласы. Құрылғанына 200 жыл (1824).

«Қазақалтын» - кең байыту концерні. Құрылғанына 25 жыл (1999).

Қорғалжын ауданындағы Шалқар ауылы. Құрылғанына 65 жыл (1959).

Сандықтау ауданындағы Барақпай ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Сандықтау ауданындағы Михайловка ауылы. Құрылғанына 105 жыл (1919).

Сандықтау ауданындағы Новоникольское ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Сандықтау ауданындағы Приозерное ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Степногорск тарихи-өлкетану мұражайы құрылғанына 30 жыл. (1994).

Сандықтау ауданындағы Хлебное ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Степногорск қаласы. Құрылғанына 60 жыл (1964).

Целиноград ауданындағы Егіндікөл ауылы. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Целиноград ауданындағы Малиновка ауылы. Құрылғанына 70 жыл (1954).

Целиноград ауданындағы Отаутүскен ауылы. Құрылғанына 55 жыл (1969).

Шортанды кенті. Құрылғанына 95 жыл (1929).

Шортанды ауданы. Құрылғанына 85 жыл (1939).

Ілияс Есенберлиннің мұражайы. құрылғанына 25 жыл (1999)

**КҮНТІЗБЕГЕ МЕРЕЙТОЙЛЫҚ АНЫҚТАМА МЕН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**

**22 қаңтар Темірбай Алмас**

**Туғанына 45 жыл**

Темірбай Алмас Қажыбайұлы 1979 жылы Зеренді ауданындағы Ортақ ауылында туған – ақын. Қазақстан Жазушылар одағының (2001), Қазақстан журналистер Одағының (2005) мүшесі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тін (2000), Көкшетау университетін (2004) бітірген. «Көкшетау» облыстық (1995-1997), «Бурабай» ауданындық (1998-1999), «Көкшетау» қалалық (1999-2003), республикалық «Алаш үні» (2003-2006), облыстық «Арқа ажары» (2006-2008) газеттерінде қызмет атқарған.

Темірбай Алмас қалалық, облыстық, республикалық поэзия байқауларының жеңімпазы, жүлдегері. Халықаралық «Шабыт» жастар шығармашылығы фестивалінің екі мәрте лауреаты және жеңімпазы. Қазақстан Жастар одағының «Серпер» жүлдесінің иегері (2008), республикалық «Бір өлең – бір әлем» ақындар байқауының І-жүлдесінің және Гран-при иегері (2008). Р.Тагор, Ж.Руми, С.Есенин, Б.Қанапиянов және қырғыз ақыны Н.Қалыбековтың өлеңдерін қазақ тіліне аударған.

**Әдебиеттер тізімі**

Алмас Темірбай - Қазақстан Жастар Одағының "Серпер" сыйлығының лауреаты //Арқа ажары.– 2008.– 30 қазан.–1б.

Темірбай А. Ақ қар жауып жатқанда..: Өлең /Темірбай А. //Көкшетау.–2008.– №4.– 33-35 б.

Темірбай А. Зарығу; Ырым; Кешірім: Өлеңдер /Темірбай А. //Көкшетау.– 2003.–12 маусым

Темірбай А. Ахаңды жырлап ақындар..: Қостанайда А.Байтұрсынұлының туғанына 130жыл толуына орай республикалық студенттер айтысы болып өтті/ /Темірбай А. //Алаш үні.– 2003.– 6 мамыр.

**1 ақпан Жүнісов Сәкен**

**Туғанына 90 жыл**

Жүнісов Сәкен Нұрмақұлы (1934 жылы туған, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылту ауданы, Қызылту ауылы - 2007) - Қазақстанның халық жазушысы (1996). Көкшетау қаласының Құрметті азаматы (1994). ҚазМУ-ды бітірген (1957). «Пионер» (қазіргі «Ақжелкен») журналында (1957-59), Қазақ драма театрында (1960-64) бөлім меңгерушісі, Қостанай педагогикалық институтында оқытушы (1964), «Қазақ әдебиеті» газетінде бөлім меңгерушісі (1964-68), КСРО Әдеби қоры Қазақ бөлімшесінің директоры, Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы (1988-92) қызметтерін атқарған. 1992 жылдан шығармашылық қызметте. Жүнісовтің жасөспірімдерге арналған тұңғыш әңгімелері студент кезінде жарық көрді. «Сонарда» (1958), «Әжем мен емші және дәрігер» (1961), «Кімнің мекені жақсы?» (1961), «Өшпейтін іздер» (1968) атты әңгімелер мен повестер жинағы жарық көрген. «Жапандағы жалғыз үй» романы (1965) кезінде қазақ әдебиетіндегі елеулі құбылыс ретінде бағаланды. Өнерде жарқын із қалдырған ақын, әнші-композитор Ақан сері Қорамсаұлының әдебиеттегі көркем образын сомдаған «Ақан сері» романы (1-кіт., 1971; 2-кіт., 1978) шығармашылық адамының қоғамдағы жеке трагедиясына ғана бойлап қоймай, 19 ғасырдың 2-жартысындағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік қарым-қатынастарды терең қопара көрсетіп берді. Туған жерге деген перзенттік махаббат пен Отанға деген сүйіспеншілікті суреттейтін «Аманай мен Заманай» романы (1987) бойынша «Заманай» атты көркем фильм түсірілді. Жүнісовтің «Ажар мен ажал» (1967), «Тұтқындар» (1972), «Жаралы гүлдер» (1973), «Қызым, саған айтам» (1973) сияқты драмалық туындылары республикалық және облыстық театрлар сахнасында қойылып,көрермендердің ықыласына ие болды. Онан кейінгі кезеңде «Қысылғаннан қыз болдық», «Кроссворд», «Қос анар», «Әр үйдің еркесі», «Елім-ай», «Сабалақ Абылай», «Сәукеле», т.б. пьесалары көптеген театрларда табыспен қойылды. Жүнісов - әдебиет пен театрдың келелі мәселелерін қозғаған жүзге жуық зерттеулер мен сын мақалалардың авторы. Көркем аударма саласында да жемісті еңбек етіп, Л.Толстойдың, П.Федоровтың, В.Кочетовтың, С.Цвейгтің, О.Гончардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1986).

**Әдебиеттер тізімі**

Жүнісов О. Үшінші кітапта Ақан серінің діндарлығы баяндалар еді: [режиссермен сұхбаттасқан М.Шапиян] / Жүнісов О. //Жұлдыздар отбасы.– 2012 .– № 3. – 39 б.

Жүнісов С. "Ақан сері" романының үшінші кітабы қашан қолға тиеді?: [Оқырмандардың сауалына жазушы С.Жүнісов жауап береді] / Жүнісов С. //Оқжетпес.– 1993.– қараша(№ 21).– 2 б.

Жүнісов С. Басымен ойлайтындардан аяғымен ойнайтындар асып тұр: (Қазақстанның халық жазушысы,Мемлекеттік сыйлықтың иегері Сәкен сері Жүнісовтің 70-ке келуіне байланысты кездесу / Жүнісов С.; әңгімелескен Д.Рамазан) //Қазақ әдебиеті.– 2004.– 14 мамыр.–4-5б.

Жүнісов С. Елу құлақты елмен сұхбат / Жүнісов С. //Алаш үні.– 2004. – 15 маусым

Жүнісов Сәкен сері. Көп томдық шығармалар жинағы / Жүнісов Сәкен сері.- Алматы: Қазығұрт, 2005 Жүнісов Сәкен сері. Хан және Президент: [Өлең] / Жүнісов Сәкен сері //Көкшетау.– 2013.– 3 қазан.– 3 б.

 Жүнісов Сәкен Сері. Хаттар, хаттар / Жүнісов Сәкен Сері //Бұқпа.– 26 қаңтар. – 11б.

Жүнісов Сәкен. Кірпіш / Жүнісов Сәкен //Балдырған.– 2012. – №9. – 16 -17 б.

Жүнісов Сәкен. Сақау бәтеңке: (әңгіме) / Жүнісов Сәкен //Балдырған.– 2014.– № 2.– 6 -7 б.

Зейниденова А. Өшпес із қалдырған - Сәкен сері / Зейниденова А. //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2014. – №3. – 45-47 б.

Кәрібаев Ш. Тектілердің тұяғы, жақсылардың жалғасы / Кәрібаев Ш. // Бұқпа. – 2014. – 20 ақпан. – 4 б.

Қажыбаев Т. Көсем сөздің көк семсері: (ҚР-ның халық жазушысы,Мелекеттік сыйлықтың лауреаты Сәкен сері Жүнісов 70 жаста). / Қажыбаев Т. //Алаш үні. – 2004. – 27 қаңтар //Арқа ажары. – 2004. – 3 ақпан

Қайрат Н. Жарқын бейне ұмытылмайды / Қайрат Н. //Егемен Қазақстан. – 2014. – 20 маусым (№120). – 14 б.

Нұрғалиев Ө. Сәкен: /Жазушы Сәкен Жүнісовқа арналған өлең/ / Нұрғалиев Ө. //Қазақ әдебиеті. – 2006. – 9-15 маусым. – 15б.

Оспанова А. Біздің шашуымыз- "Абылай" драмасы: /Жазушы Сәкен Жүнісовтың "Абылай" драмасы туралы/ / Оспанова А. //Көкшетау. – 2004. – 11 қараша. – 6 б.

Сейіт Р. Әдебиеттің ақтангері: /Жазушы, драматург Сәкен Жүнісовтің 70 жылдығына орай театр фестивалы өтті/ / Сейіт Р. // Көкшетау.– 2004. – 18 қараша. – 1б.

Сері атаған халқымнан айналайын!.: (Қазақстанның халық жазушысы Сәкен Жүнісовпен әңгіме / әңгімелескен Ө.Мұқай) //Парасат. – 2004 – № 2. – 20-25б.

Халелұлы Х. Көкшеде Сәкен сері біреу ғана!: /Көрнекті жазушы Сәкен Жүнісов туралы/ / Халелұлы Х. //Бұқпа. – 2004. – 14 қазан. – 10б.

**18 ақпан Байшағыров Хайролла**

 **Туғанына 75 жыл**

Байшағыров Хайролла (1949 жылы туған, бұрынғы Көкшетау облысы, Тайынша станциясы) – ғалым, профессор (2001), техникалқы ғылымдарының докторы (2007). Ш.Уәлиханов атындағыКөкшетау мемлекеттік университетінің профессоры (2005). Халықаралық қауіпсіздік және экология ғылымдары академиясының академигі (2008). әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ды бітірген (1972). Еңбек жолын 1972 жылы Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде стажер-зерттеуші болып бастаған. 2000 жылға дейін осы университетте аға оқытушы, доцент, декан болды. 2001 жылдан Ш.Уәлиханов атындағы ҚМУ-да аға ғылыми кызметкер, кафедра меңгерушісі, ғылыми-зерттеу лабораториясының меңгерушісі. «Қазақстанда жел қуатын пайдалануды дамыту бағдарламасын» және казіргі ҚР-ның Заңдарын жасауға катысқан. 2006 жылы ҚР Ұлттык Инженерлік академиясының академигі Ө.Жолдасбеков атындағы медалімен марапатталған. ҚР Білім және Ғылым министірлігінің «Композиттік материалдардан жасалған жел қуатын пайдаланатын қондырғылар» жобасы бойынша берілген (2004) және «Жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы» (2007) мемлекеттік гранттарының иегері. 100-ден астам ғылыми енбектердің авторы.

**Әдебиеттер тізімі**

Байшағыров Х.Жайлаудағы энергия тұтынушыға - жаңа технологиялар / Байшағыров Х. // Бұқпа. – 2012. – 12 сәуір

Ғалым М. Ізденіс жемісі: Профессор Хайролла Байшағыров туралы / Ғалым М. //Көкшетау. – 2009. – 19 ақпан. – 5 б.

Ғалым М. Азамат. Ғалым. Педагог: Профессор Хайролла Жамбайұлы Байшағыров туралы / Ғалым М. //Бұқпа. – 2009. – 19 ақпан. – 8 б.

Ғалым М. Елінің ертеңін ойлаған ғалым: /Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің профессоры Хайролла Жамбайұлы Байшағыров туралы/ / Ғалым М. //Арқа ажары. – 2009. – 17 ақпан. – 5 б.

Көшкенұлы С. Ғылым жолын қуған ғалым: /Ғалым Хайролла Жамбайұлы Байшағаров туралы/ / Көшкенұлы С. //Көкшетау. – 2007. – 17 мамыр. – 5 б.

Қажыбай Т. Асау жел "Ауыздықталуы" керек немесе 15 жылға созылған ғылыми зерттеу..: (Техника ғылымдарының кандидаты Хайролла Байшағыров туралы) / Қажыбай Т. //Арқа ажары. – 2005. – 12 шілде. – 3 б.

5 наурыз Қанапиянов **Сержан**

**Туғанына 75 жыл**

Қанапиянов Сержан Мұсаханұлы (1949, Көкшетау қаласы - 2003, Астана қаласы) - коғам қайраткері, республиканы нарық экономикасына көшіру бағдарламасын жасаған авторлардың бірі. Павлодар индустриялық институтын бітірген (1971). 1971-75 жылдары. Алматы ауыр машина жасау зауытында инженер-конструктор, 1975-90 жылдары аға инженер, Қазақстан Министрлік Кеңесінде уәкілдің көмекшісі, уәкіл,1990-91 жылдары ҚР Министрлік Кеңесі сыртқы байланыс Басқар- масында бөлім меңгерушісі, 1991-94 жылдары ҚР Президент аппараты мен Министрлік Кабинетінде, 1994 - 96 жылдары ҚР Үкіметінде, 1999-2003 жылдары ҚР Премьер-Министр кеңсесінде сырткы байланыс бөлімінің бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды. «Глубинный свет» (1999) кітабының авторы.

**Әдебиеттер тізімі**

Қанапиянов С. Тұңғиық сәуле. Таныс жай. Махаббат. Шығыс базары.Көктем т.б: Өлеңдер / Қанапиянов С. //Көкшетау. – 2003. – 27 қараша. – 4-5 б.

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**11 наурыз Тасқара Иран**

**Туғанына 85 жыл**

Тасқара Иран Тасқараұлы (1939 жыл 11 наурыз РКФСР Омбы облысы Тюколинск ауданы Валуев ауылдық кеңесің Қожа ауылынан) – ақын, әнші, сазгер. Әкесі – Ильяшев Тасқара Смағұлұлы, марқұм, қызметкер болған. Анасы – Ильяшева Бәтима Әбдірахманқызы, марқұм, үй шаруасымен айналысқан.

В.И. Ленин атындағы қазақ политехникалық институтының кен факультетін бітірген (1962), пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен инженері. «Сағыныш» (1995), «Көкше жолы» (1999), «Тербеткен ән-жыр өмірім» (2006) 3 өлең мен әндер жинағының авторы. Ақын, әнші, сазгер ретінде өз сөзіне және қазақ ақындарының өлеңдеріне 100-ден астам ән шығарған, «Көкше әуені-1», «Көкше әуені-2» екі CD-дискісін шығарған, Ақан Сері, Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ және т.б. Көкшетау сал-серілерінің әндерін насихаттап және өз әндерін орындап концерттерімен өнер көрсетеді. Жас сазгерлер құрмет Сақай, Арман Ищанов, Ерлан Тәшев оның өлеңдеріне ән шығарады. 10 жасынан «домбырамен ән айту» өнерімен айналысады, сол үшін оны сал-сері өнерін жалғастырушы ретінде «Иран сал» деп атайды. Қазақ және орыс тілдерін біледі. «Нұр Отан» ХДП мүшесі (2007 жылдан).

1962 жылдан – Қаныш Сәтбаев атындағы Кен-металлургия комбинатының тау-кен инженері. 1963-1965 жылдары – Сәтбаев атындағы Жезқазған кен-металлургия комбинатының жанындағы аудандық комсомол комитетінің хатшысы. 1979 жылдан – ҚазКСР Мемқалатехқадағалау мекемесінің Жезқазған өңірі бастығының орынбасары. 1982-1994 жылдары – «Васильков КБК» ААҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы, директордың сапа жөніндегі орынбасары (Көкшетау).

Қазіргі уақытта ән шығармашылығымен айналысады. Жезқазған Қалалық кеңесінің 5-ші шақырылым депутаты (1965-1967). Жезқазған кеніші Халықтың бақылауының төрағасы. Республикалық жас дарындар телевизиялық байқауының (1984), Бүкілодақтық жас дарындар байқауының (1979), ақын Кәкімбек Салықовтың сөздеріне жазылған әндерді орындаудың республикалық конкурсының (2004) лауреаты, «Батаменен ел көгерер» республикалық байқауының бас лауреаты (2006), «Жаңа ғасырға – жаңа жырлар» республикалық ақындар айтысының дипломанты (2000), Республикалық ақындар айтысына (1985), «Играй, гармонь!» (1994) және т.б. хабарларға қатысқан.

**Әдебиеттер тізімі**

Тасқара И. Ақмола маршы; Тіл тағдыры, Көкше жолы; Көкше жері; Ерейментау; Көктем; Жаз; Күз; Қыс: /Өлеңдер/ / Тасқара И. //Көкшетау. – 2009. – 1 қазан

Тасқара И. Жаны жайсаң Жайық аға: [Жазушы Жайық Бектұров туралы] / Тасқара И. //Арқа ажары. – 2012. – 16 тамыз

 Тасқара И. Жезкиік ақын: [Ақын Кәкімбек Салықовтың 80-жылдығына арналған өлең] / Тасқара И. //Көкшетау. – 2012. – № 1. – 40-55 б.

Тасқара И. Науан-Аян: /Толғау-эссе/ / Тасқара И. //Көкшетау. – 2008. – 15 мамыр. – 5б.

Тасқара И. Шуақты дарын: [Ақын Кәкімбек Салықов жайында] / Тасқара И //Арқа ажары. - 2012. – 21 қаңтар. – 4 б.

Қасен Т. Біржан салды пір тұтып, Ақан серіге еліктеген Көкшетаулық өнерпаз Иран Тасқара Астанада әннен шашу шашты: [Иран Тасқара туралы] / Қасен Т. //Арқа ажары. – 2009. – 17 қараша. – 4б.

Салықов К. Сал-серілердің үздік туған жалғасы: [Сал Иран Тасқара 75 жаста] / Салықов К. //\Көкшетау. – 2014. – 13 наурыз. – 6-7 б.

Семсері қазақ мұқалмас: [Иран Тасқара] //Бұқпа. – 2003. – 1 мамыр. – 10 б.

**16 наурыз Шәкеев Көкен**

 **Туғанына 100 жыл**

Көкен Шәкеев (1924-2000) – Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазақстан Республикасының халық ақыны (1988), Қазақстан Республикасының жазушысы, Қазақстан Жазушылар одағының президенті. Көкшетау облысы, Рузаев ауданы, Сарыадыр ауылында (қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов ауданында) дүниеге келген. Балалық шағында өлендерді жатқа айтуды, домбырада ойнауды ұнатқан. 13 жасынан әндерді жаттап және де ақындар шығармашылығымен айналысып, айтыстарда қатысқан. Атақты М. Асайыновпен, А. Сарыбаевамен және де көптеген айтыскерлермен айтысқан. Көкен Шәкеевтің орындауында «Қабанбай» қиссасы, «Сүйінбай мен Тезек төре айтысы» күйтабаққа жазылған.

Көкен Шәкеев ақын-жазушылар одағының бірінші президенті (1990), Республика бойынша көп айтыстың жеңімпазы. Көкшетау қаласының жергілікті ақындар мектебін басқарған. 1994 жылы Алматы қаласында «Көкшетаудың ұлымын» атты жыр жинағы шықты. Таңдамалы өлендер жинағының аты «Көкшенің көктемі». «Георгий Жуковтың» медалімен, «Халықтар достығы» орденімен, «Германияны жеңгені үшін» медалімен, «Ерлігі үшін» сондай-ақ көптеген құрмет грамоталарымен, медалдармен марапатталған.

**Әдебиеттер тізімі**

Шәкеев К. Айтысқа бап керек: Белгілі халық ақыны К.Шәкеевпен әңгіме. / Шәкеев К. //Орталық Қазақстан. – 1990. –28 сәуір

Шәкеев К. Ақтангер ақын жалынан ұстаған жетпіс бес: Ақынмен сұхбат / Шәкеев К.; Р.Сейіт //Көкшетау. – 1999. – 16 сәуір

Шәкеев К. Әлем қазақтарының құрылтайына. / Шәкеев К. //Оқжетпес. – 1992. – №20. – 4 б.

Шәкеев К. Байсейіт ағаға: Өлең. / Шәкеев К. //Бұлақ. – 1996. – 7желтоқсан

Шәкеев К.Домбырамды қалдырмадым қасымнан..: [Өлең] / Шәкеев К. //Көкшетау. – 2009. –№1. – 46 – 50б.

Шәкеев К. Елу жыл есте қалған ән. / Шәкеев К. //Көкшетау правдасы. – 1988. – 30 январь.

Шәкеев К. Жас ақындарға. / Шәкеев К. //Көкшетау правдасы. – 1986. – 2 май

Шәкеев К. Өнер өрісі. Немерем мектепке барғанда. Тілек. / Шәкеев к. //Көкшетау правдасы. – 1989. – 24 декабрь

Нұрғалиұлы О. Білгенге өлең өнер, өлең білім: [Көкен Шәкеевтің туғанына 90 жыл] / Нұрғалиұлы О. //Бұқпа. – 2014. – 27 наурыз. – 5 б.

Сейітова Р. Ақтаңгер ақынның алқалы тойы: [Ақын К.Шәкеевтің 70 жасқа толу мерейтойы Көкшетау ауданының орталығындағы Мәдениет үйінде аталып өтті]. / Сейітова Р. //Көкшетау. – 1994. – 30 маусым

Тілеубердина Г. Көкен Шәкеевтің шығармашылық өмірбаяны: [Білім беру] / Тілеубердина Г. //Ұлағат. – 2010. – №1. – 23-36.

**25 наурыз Жүсіпбеков Кәрім**

**Туғанына 85 жыл**

Жүсіпбеков Кәрім Шаймұратұлы (1939 жылы туған) - қайраткер. Қазақстан оқу-ағарту ісінің үздігі. Алматы қаласындағы Жоғары партия мектебін бітірген (1972). Еңбек жолын Солтүстік Қазақстан облысы, Конюхов ауданы, Киров ұжымшарында жұмысшы болып бастаған. Азаматтық қорғаныс штабының бастығы (1963-64), Кокшетау аудандық комсомол комитетінің 2-хатшысы, 1-хатшысы (1964-68), Рузаев ауданындағы Шарық кеңшарында партия комитетінің хатшысы (1972-76), Ленинград аудандық партия комитетінің хатшысы, 2-хатшысы (1976-86), Чистополь аудандық халық депутаттары кеңесінің төрағасы (1986-92), Көкшетау аудандық әкімшілігінің басшысы (1992-94), Көкшетау облысы еңбекпен қамту басқармасының бастығы (1994-97) қызметтерін атқарған. 1997 жылдан зейнеткерлік демалыста. Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет белгісі» ордендері, медальдармен марапатталған.

**Әдебиеттер тізімі**

Жүсіпбеков К.Ш. Өскін өрендер: [Автордың "Өмір шоқтығы" кітабынан үзінді] / Жүсіпбеков К.Ш. //Бұқпа. – 2012. – 5 сәуір.

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**24 мамыр Нұрмағамбетов Сағадат**

**Туғанына 100 жыл**

Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы (1924, Ақкөл ауданы, Қосым ауылы) - әскери және мемлекет қайраткері. Кеңес Одағының батыры (1945), Халық каһарманы (1994). М.В. Фрунзе атындағы Әскери академияны (1949), КСР0 Қарулы Күштері Бас Штабының Әскери академиясы жанындағы Жоғары академиялық курсты (1970) бітірген. І-Түркістан пулемет училищесін бітіргеннен кейін (1943) Солтүстік Кавказ, 3-, 4-Украина, 1-Белорусь майдандарында соғысқа қатысты (1943-45). 1945 жылдың 14 каңтарында (Польша) Выруб селосы жанындағы Пилица өзінде болған ұрыста 301-атқыштар дивизиясы 1052-атқыштар полкі пулемет ротасының командирі капитан С.Нұрмағамбетов асқан ерлігімен көзге түсті. Соғыстан кейін Орта Азия әскери округі қолбасшысының орынбасары, Оңтүстік әскери тобы қолбасшысының 1-орынбасары болды. Қазақ республикалық соғыс, еңбек және Қарулы Күштер ардагерлері кеңесінің төрағасы (1990), ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің Ардагерлер, әскери мүгедектер істері жөніндегі комитетінің төрағасы (1990-92),ҚР Мемлекеттік корғаныс комитетінің төрағасы (1991 - 92), ҚР 1- корғаныс министрі (1992-95), ҚР Президентінің кеңесшісі (1995 жылдан), 8-12 шақырылған ҚР Жоғарғы Кеңесінің депутаты. №1-Алтын Жұлдыз (1994), Ленин, Октябрь революциясы, Қызыл Ту, екі мәрте Еңбек Қызыл Ту, I және II дәрежелі Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз, «За службу Родине в Вооруженных Силах», «Дружба» (Ресей, Украина) ордендерімен, сондай-ақ көптеген шет мемлекеттер ордендері және медальдарымен марапатталған. «Лицом к огню» (1984), «Мой передний край», «А в памяти нет тишины...», «От огненных лет до суверенной армии» кітаптарының, естелік шығармалар жинағының (2005) авторы.

**Әдебиеттер тізімі**

Нұрмағамбетов С. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бұйрығы. / Нұрмағамбетов С. //Егемен Қазақстан. – 1995. – 9 мамыр.//Халық кеңесі. – 1995. – 9 мамыр.

Нұрмағамбетов С. Қуатты әскер - тұрақтылық пен қауіпсіздік кепілі / Нұрмағамбетов С. //Егемен Қазақстан. – 2012. – 8 мамыр.

Нұрмағамбетов С. Ұлтқа қызмет етудің / Нұрмағамбетов С. //Балбұлақ. – 2013. – №9-10. – 6 б.

Нұрмағамбетова С. "Мен тағдырыма риза адаммын!": [Кеңес Одағының Батыры, Халық Қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовпен сұхбат] / Нұрмағамбетова С. //Арқа ажары. – 2010. – 8 мамыр. – 5 б.

Еліме қызмет ету-тағдырым..: /"Халық қаһарманы",Кеңес Одағының Батыры Сағадат Нұрмағамбетовпен сұхбат/ //Ана тілі. – 2004. – 27 мамыр

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**6 маусым Ерболат Баятұлы**

**Туғанына 60 жыл**

Ерболат Баятұлы жазушы, ақын. 1964 жылы Монолияның Баян-өлгий аймағының Өлгий қаласында дүниеге келген. 1987 жылы Әл Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. 1987-1988 жылдары Қызылқайың орта мектебінде мұғалім, 1988-1989 жылдары аймақтық қазақ радиосында тілші-редактор, 1990-1992 жылдар аралығында Монғолдың педагогикалық ғылыми зерттеу институтының қазақ мектептер секторында ғылыми қызметкер болып жұмыс атқарған. 1992 жылы тарихи отаны – Қазақстанға отбасымен қоныс аударады. 1992-1999 жылдар аралығында  Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде аға оқытушы,   2000 жылдан бері қарай тәуелсіз «Бұқпа!», қалалық «Көкшетау», облыстық «Арқа ажары» газеттерінде тілші, бөлім меңгерушісі, Ш.Құсайынов атындағы облыстық қазақ музықалық-драма татрында әдебиет бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. Қазіргі таңда Көкшетау қаласындағы Ақан сері атындағы мәдениет колледжінде және облыстық «Әдебиет және өнер» мұражайында аға ғылыми қызметкер. Тырнақалды өлеңі 1984 жылы студенттер жастардың «Аудитория» атты жыр жинағында жарық көрген. 1989 жылы жазушы Ақын Алақанұлының «Асулар» атты романына байланысты жызылған көлемді сыни рецензиясы аймақтық «Шұғыла» журналына басылады. 1988-92 жылдары Монғолия Жазушылар одағының Баян-Өлгий қазақ бөлімшесі жанынан құрылған басқарма мүшесі болып сайланады, сондағы қазақтардың әдеби-рухани дүниесінің жаңғыруына, қазақ балаларының Қазақстаннан білім алуына, айтыс өнерінің қайта қанат жаюына, ата жұрт-Қазақстанмен жан-жақты тығыз байланыс орнатуға, сайып келгенде сол жақтан басталған Ұлы көшке өз ықпалын тигізген. Ата жұртқа келгеннен бері әдеби-мәдени, қоғамдық өмірге белсене аралысып келеді. «Түсіме тау кіреді» және «Түркі-монғол эпостарының сюжеттер типологиясы» кітаптарының авторы. Республикалық аймақтық, облыстық ақырдар мүшәйрасының әлденеше реткі жеңімпазы, жүлдегері. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

**Әдебиеттер тізімі**

Баят Е. Жұмақ әуені. *Әңгімелер, хикаяттар* / Ерболат Баят.- Алматы: «Мерей» баспасы.- 2017.- 168 б.

Баят Е. Түрік-моңғол эпостарының сюжеттер типологиясының кейбір мәселелері.- Көкшетау.- 2012.- 224 б.

Баят Е. Уақыт белдеуі: Өлеңдер /Е.Баят.- Алматы: «Қазы-ғұрт».- 2015.- 208 б.

**15 маусым Жанғалов Баян**

**Туғанына 110 жыл**

Жанғалов Баян (1914, Зеренді ауданы, Жамантұз ауылы) – соғыс және еңбек ардагері, қоғам қайраткері. Социалистік Еңбек Ері (1957). Еңбек жолын Көкшетау қаласындағы орта мектептің 6-сыныбын бітірген соң 15 жасында бастады. Офицерлер курсын, Алматы жоғары партия мектебін (1952) бітірген. Көкшетау облысы атқару комитетінде нұсқаушы, Красноармейский ауданында партия комитетінде 2-хатшы (1945-51), Рузаев аудандық атқару комитетінің төрағасы, Айыртау (1952-63), Чистополь (1963-70), 1970 жылдан Зеренді ауданында партия комитетінің 1-хатшысы қызметтерін атқарған. Қазақстан КП ОК-нің мүшесі (1961-71). ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты. 2 мәрте Ленин, ЕңбекҚызыл Ту, Қызыл Жұлдыз, 281 1-дәрежелі Отан соғысы ордендері, медальдармен марапатталған.

**Әдебиеттер тізімі**

Жанғалов Б. " Біз де өмірге уақытша келген адамбыз.Мәңгілік ешнәрсе жоқ !..": (Қоғам қайраткері , Еңбек Ері Баян Жанғалов 90 жасқа толуына орай әңгімеге шақырылды / Жанғалов Б.; әңгімелескен Ж.Ерғалиев) //Көкшетау. – 2004. – 15 шілде. – 6-7б.

Жанғалов Б. "Жадымда тұрар сол жылдар": (1957ж. тың жерлерді игерген үшін Еңбек Ері атағы мен наградталған Баян Жанғалов пен әңгіме / Жанғалов Б.; әңгімелескен Б.Амалбек) //Егемен Қазақстан. – 2004. – 24 қантар. – 2б.

Жанғалов Б. Адамгершілігі мол абзалымыз еді: Көрнекті әдебиетші ғалым Ақселеу Сейдімбектің туғанына - 70 жыл. / Жанғалов Б. //Арқа ажары. – 2012. – 23 тамыз. – 4 б.

Жанғалов Б. Аманат: [Туған ел, ұрпағым, өзіңе айтам!] / Жанғалов Б. //Арқа ажары. – 2009. – 14 шілде. – 4б.

Жанғалов Б. Дәуірдің дара перзенті: /Батыр Мәлік Ғабдуллиннің туғанына 90 жыл/ / Жанғалов Б. //Көкшетау. – 2005. – 10 қараша. – 6-7б.

Жанғалов Б. Халықтың қалаулысы жүрсін болып: [Жабал Ерғалиев] / Жанғалов Б. //Көкшетау. – 2012. – №3. – 6 б.

Ерғалиев Ж. Өз дәуірінің ұлы перзенті: /Белгілі қоғам қайраткері, Социалистік Еңбек Ері Баян Жанғалов 95 жаста/ / Ерғалиев Ж. //Арқа ажары. – 2009. – 14 шілде. – 4б.

**7 шілде Мырзабек Құдайберлі**

**Туғанына 60 жыл**

Айтыскер ақын Мырзабек Құдайберлі 1964 жылы Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Ақан ауылында туған. Ақынның тырнақ алды шығармалары ең алғаш рет облыстық «Көкшетау правдасы» газетінде 1983 жылдан бастап жарық көре бастады. 1985 жылдың басында «Көкшетау правдасы» газетіне тілші болып жұмысқа тұрды. Өнердегі, өмірдегі үлгі алған ағалары жайлы ақынның өз пікірі: «Өлеңдегі шеберліктің алғашқы мектебі ретінде ең әуелі Қорғанбек Аманжоловты атауға тиістімін. Қалам шыңдауда қарасөз шебері Жанайдар Мусиннің орны бөлек. Мектепте оқып жүрген кезімде тұңғыш рет көріп, алдында өлең оқып, батасын алған – Естай Мырзахметов».  1985 жылдың күзіне таман Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығына арналған қалалық ақындар айтысына Қорғанбек Аманжоловтың қуаттап ақыл беруімен қатысты. Өнердегі ұстазы –Қазақстанның халық ақыны Көкен Шәкеевпен танысты. Содан бастап ұстаз бен шәкірт атанды. 1985 жылғы Сырымбетте өткен Шоқан тойында Жұмабай Есекеевпен айтысқа түсіп екінші орын алды. Осы облыстық айтысқа Торғайдан Қоныспай Әбілов келді. Екеуі өлеңмен сәлемдесті. Сол жолы Қонысбай ақын: «Рахмет айналайын Құдайберлі, өнерің сахнаға шырай берді. Тұрқыңды тұлпар болар таныдым ба, көңілім бір көргеннен құлай берді»,- деп домбыра сыйлап еді. Кейін облыстық «Торғай таңы» газетіне «Көкеннен Құдайберліге дейін» деген мақала жазды.
    1985 жылдың 25 желтоқсан күні Алматыда, Көкшетау – Торғай облыстары ақындарының командалық-телевизиялық айтысы өтті. Сол айтыста көзге түсіп Қазақстанның халық жазушысы Тұрсынхан Әбдірахманова мен белгілі ғалым Мұхаметжан Қаратаевтың аузынан бағасын алды. Құдайберлі Мырзабек ұлылы-кішілі бірнеше рет айтысқа шығып, көптеген ақындармен айтысқан. Ең алғаш рет айтыс ақындарына пародия жасап сахналады. Самарқантта өткен дүниежүзілік (фольклор) симпозиумына қатысып, суырып-салмалық өнер үлгісін танытты. Қ. Мырзабектің «Айрауық», «Қармыс атаның ұрпағы» (деректі хикая), «Ащылы-Жекебояқ» атты кітаптары жарық көрді. Бірнеше көлемді мақалалардың авторы. Баспасөздерде әңгіме-новеллалары жарияланған. Шығармалары «Қос ішек», «Ақмола» ақындарының альманахына, айтыс жинақтарына енген.

 **Әдебиеттер тізімі**

Айтыскер. Ақын. Азамат (Құдайберлі Мырзабек шығармашылығы жайлы мақалалар, лебіздер, арнаулар ) / [құраст. А. Байтанұлы].- Көкшетау: Келешек-2030, 2014.- 232 бет.

Жанғалиева А.Көкшенің Құдаштай бір көктұйғыны: Тағылым / Жанғалиева А. //Арқа ажары. – 2014. – 27 қыркүйек. – 6 б.

Зейноллаұлы Қ.Ақынның қолы тереңдік: [Ақын Құдайберлі Мырзабектің "Ащылы-Жекебояқ" кітабы туралы] / Зейноллаұлы Қ. //Арқа ажары. –2011. – 8 қараша

 Көкшенің көктұйғыны - Құдаш ақын. Құдайбелі Мырзабек / М. Жумабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.- Көкшетау, 2014.-(Тұлға)

**19 шілде Гундарев Владимир**

 **Туғанына 80 жыл**

Гундарев (Сибирский)Владимир Романович (1944 жылы туған, Ресей, Новосібір облысы, Кыштов ауданы Болыперечье ауылы) – ақын, прозаик, публицист. КСРО Жазушылар одағының мүшесі (1978). Еңбек жолын 1959 жылы Кыштов ауданында, Фрунзе атындағы ұжымшарда трактор жүргізушісінің көмекшісі болып бастаған. Новосібір, Кемеров облыстары радио және телевидение, газеттерде қызметкер (1960-61), Целинный өлкелік радиосында тілші (1961-63), Армия қатарында (1963-66), облысында радиода редактор, аға редактор (1966-70), Қазақстан Жазушылар одағының облыстар бөлімінде әдеби кеңесші (1970–90) қызметтерін атқарған. 1990 жылдан «Нива» республикалық журналының бас редакторы. Мақалалары 1959 жылдан жарық көріп келеді. Гундарев «Деревня моя деревянная» (1973), «Зимопись» (1976), «Светлынь-река» (1980), «Капля в море» (1982), «Продолжение жизни» (1985), «Какого цвета-поле» (1976, «Жизнь на светлой земле» (1985), «Семь дней и вся жизнь» (1987), т.б. кітаптардың авторы

**Әдебиеттер тізімі**

Владимир Романович Гундарев: Ақын, публицист, республикалық "Нива" әдеби-көркем және қоғамдық-саяси журналының бас редакторы. //Арқа ажары. – 2012. – 28 тамыз. – 4 б.

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**29 тамыз Маржықпаев Ермек**

**Туғанына 55 жыл**

Маржықпаев Ермек Боранбайұлы (1969 жылы туған) – қоғам қайртакері. Целиноград мемлекеттік педагогикалық институтын (1994), «Тұран» университетін (2001) бітірген. Бокстан спорт шебері. Целиноград қаласындағы мектептерде бокстан жаттықтырушы (1991-93), «Шонай» шағын кәсіпкерлігінің, «Береке-Бурабай» ЖШС-нің директоры (1995-2008) болған. 4-шақырылған облыстық мәслихаттың депутаты. Аршалы ауданының әкімі (2008-2012). Зеренді ауданының әкімі (2012-2013). Ақмола облысы әкімінің орынбасары (2013-2014). Көкшетау қаласының әкімі (2015-2019). Ақмола облысының әкімі (2019 жылғы наурыздан). Медальдармен марапатталған. «ҚР-ның ең үздік жыл кәсіпкері» (2002), «Ақмола облысының ең үздік кәсіпкері» (2001, 2004) атағын жеңіп алған. Целиноград қаласындағы мектептерде бокстан жаттықтырушы (1991–1993).

**Әдебиеттер тізімі**

Маржықпаев Е. "Береке - Бурабай" - Қазақстан нарығында 10 жыл: ("Береке - Бурабай" жауапкершілігінің директоры Ермек Маржықпаев дәлелдейді) / Маржықпаев Е. //Бурабай. – 2005. – 7 шілде

Маржықпаев Е. Ақмола облысы Аршалы ауданы әкімдігінің қаулысы: [2009 жылдың сәуір - маусым және қазан - желтоқсан айларында кезекті мерзімді әскери қызметке азаматтарды шақыруды қамтамасыз етуді ұйымдастыру туралы] / Маржықпаев Е. //Аршалы айнасы. – 2009. – 12 маусым. – 2б.

Маржықпаев Е. Бизнес - ел экономикасының негізгі тұтқасы / Маржықпаев Е. //Арқа ажары. – 2008. – 5 сәуір

Маржықпаев Е. Кәсіпкерлік - тұрақтылықтың кепілі: (Қараша айының басында Астанада Қазақстан кәсіпкерлерінің ХІ форумы болып өтті.Форумға Ақмола обл. делегат болып "Береке-Бурабай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Е.Б.Маржықпаев қатысты) / Маржықпаев Е. //Бурабай. – 2003. – 14 қараша

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**11 қыркүйек Жағыпарұлы Жылқыбай**

**Туғанына 70 жыл**

Белгілі журналист, публицист – жазушы Жылқыбай Жағыпарұлы 1954 жылы 11 қыркүйекте Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Қасиетті өлкенің табиғатынан нәр алып, ана тілінің тұнығынан сусындаған Жылқыбай тоқсан жылдық тарихы
бар "Арқа ажары" газетінде көп жылдар бойы
еңбек етіп жүргенде қаламынан туған әрбір жаңа
шығармасы осы газетте жарияланып өмірге жолдама алды. Ол осынау уақыт ішінде кіші әдеби қызметкерліктен бас редактордың орынбасары болып шығармашылық еңбек жолынан өтті. Қазір "Ел" газетінде редактор. Жылқыбай Жағыпарұлы тәуелсіздікке қол жеткізу жолындағы айтулы оқиғаларға жалынды үн қосқан, өзінің азаматтық ұстаным батыл айта білген қарымды қаламгер. Сонымен бірге халқымыздың талайына тап келген қасіретті нәубеттер ащы ақиқатын баяндайтын "Үміт толқыны" (1988), "Зарнала "Қиянат" (2003) атты прозалық кітаптарын жарыққа шығарды.

**Әдебиеттер тізімі**

Жағыпарұлы Жылқыбай. 102 мемлекет өкілдері Астанада жүздесті / Жағыпарұлы Жылқыбай //Егемен Қазақстан. – 2016. – 24 ақпан(№36). – 1,2 б.

Жағыпарұлы Жылқыбай."Абай арманымен" астасқан әуез / Жағыпарұлы Жылқыбай //Егемен Қазақстан. – 2015. – 24 сәуір(№75). – 16 б.

Жағыпарұлы Жылқыбай.Астана - тоғыз жолдың торабында / Жағыпарұлы Жылқыбай //Егемен Қазақстан. – 2016. – 10 ақпан(№26). – 3 б.

Жағыпарұлы Жылқыбай. Экономикалық ойдың әлемдік мінбері / Жағыпарұлы Жылқыбай, Әліпбай СұңғатБітікова Динара Мәтібаева Эльмира //Егемен Қазақстан. – 2015. – 22 мамыр(№94). – 1,2-3 б.

Қажыбай Т. Бақ таймасын басыңнан: ( Журналист-жазушы Жылқыбай Жағыпарұлы - 50 жаста) / Қажыбай Т. //Арқа ажары. – 2004. – 11қыркүйек. – 3б.

**30 қыркүйек Ақтаев Сарбас**

**Туғанына 90 жыл**

Сарбас Ақтаев - [1934 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B6%D1%8B%D0%BB)  30 қыркүйекте [Көкшетау облысының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)  Көкшетау ауданындағы  [Жылымды ауылында](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1) дүниеге келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін аудандық "Колхоз жолы" газетінде жауапты хатшы болып қызмет атқарған. [1957 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) [Қарағанды педагогика институтын](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B) бітіріп, сегіз жылдық мектепте бір жылдай ұстаздық еткен. [1958 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) Көкшетау облыстық газетінің редакциясына қызметке ауысқан ол одан бері баспасөз саласында үзбей еңбек етіп келеді. Республикалық саяси сықақ журналы "Ара Шмель"редакциясында [фельетоншы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD), [Алматы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B) облыстық  ["Жетісу" газетінде](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83%22_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1) бірқатар жыл редактордың орынбасары, бірінші орынбасары, он жеті жыл бойы ["Егемен Қазақстан" газеті](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%22_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1) редакторының орынбасары, "Халық кеңесі" газетінің Бас редакторы, "Ақиқат" журналының Бас редакторы болып қызмет еткен. Қазір ["Ақиқат" журналының](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82%22_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1) бөлім редакторы. Әдебиеттегі алғашқы қадамын өлеңмен бастаған ол әдебиеттің әр саласына ат салысып келеді.

 [Ш. Уәлиханов](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8._%D0%A3%D3%99%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2) атындағы университеттің Құрметті профессоры. Оның аударуында [Сетон Томсон](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1) мен [М.Шолоховтың](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C._%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) әңгімелері [В.А.Обручаевтың](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92.%D0%90._%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1) "Жұмбақ жер", [Н.И. Ановтың](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D.%D0%98._%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) "Ән қанаты",[А.Джапар-Заденің](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90.%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1) "Отаныңа орал", [А. Камьюдің](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1) "Оба" және "Бөгде", [Булгаковтың](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) "Ақ гвардия" және "Майталман шебер" мен "Маргарита" романдары мен [Р.Фраерманның](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0.%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1) "Тұз тағысы Динго" повесі, Мамин-Сибиряктің әңгімелер мен повестер жинағын, т.б. жеке-жеке кітап болып шыққан. Екі мәрте "Құрмет белгісі" орденімен және медальдармен екі мәрте [Қазақ КСР](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9A%D0%A1%D0%A0) Құрмет Грамотасымен марапатталған. Бірнеше мәрте [Қазақстан Журналстер одағы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1) сыйлығына ие болған. [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) еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, "Парасат" орденінің және "Баспасөз үздігі" атағының иегері.

**Әдебиеттер тізімі**

Ақтаев С. " Бір теңі жоқ бір кемі жоқ" немесе Болғанбаев кім болған? / Ақтаев С. //Ақиқат. – 2003. – №12. – 71-75б.

Ақтаев С. Абылай хан мен Екатерина патшайым: [Тарих тағылымы] / Ақтаев С. //Егемен Қазақстан. – 2001. – 31 қазан //Қазақстан сарбазы. – 2001. – 20 қараша

Ақтаев С. Абылайдың Ақ үйі / Ақтаев С. //Ақиқат. – 2008. – №11. – 86-90б.

Ақтаев С. Ақан серінің перизаттары / Ақтаев С. //Арқа ажары. – 2007. – 16 тамыз. – 4б.

Ақтаев С. Ақын хаты - аманат: Сакен Сейфуллиннің тіл туралы жазылған мақаласы туралы / Ақтаев С. //Социолистік Қазақстан. – 1989. – 17 декабря. – 10б.

Ақтаев С. Батыр Бопай: [Кенесары хан - 200] / Ақтаев С. //Көкшетау. – 2002. – 12, 28 маусым

Ақтаев С. Зерек зерде: Жазушы,журналист Ж.Мусин туралы естелік. / Ақтаев С. //Қазақ әдебиеті. – 1996. –ақпан(№7). – 15б.

Ақтаев С. Қазақ ханымдары: Тарихи эсселер / Ақтаев С.- Алматы: Ана тілі, 2001.- 103 бет.

Қажыбай Т. Серке сөздің сардары: (Журналист-жазушы Сарбас Ақтаевтың 70 жылдығына орай) / Қажыбай Т. //Алаш үні. – 2004. – 12 қазан. – 4-5б.

**14 қазан Степченко Григорий**

**Туғанына 105 жыл**

Киев облысы Лисовичи селосында 1919 жылы 14 қазанда Г.И.Степченко дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының ардагері. Соғыс аяқталғаннан кейін ауыл шаруашылық институтын бітірді. Мал дәрігері дипломын алғаннан кейін, ауыл шаруашылығында жұмыс атқарды. Қазақстандағы тың игерудегі белсене қатысады. Жолдама бойынша Қостанай облысына бір жарым жыл қызмет атқарды, содан кейін Көкшетау қаласындағы кеңшарлар тресінің бас мал дәрігерлігіне тағайындалады. Кейіннен облыстық ауылшаруашылық құрылымдарында жауапты қызметтер атқарды, Көкшетау өңірінідегі аса ірі «Бурабай» кеңшарының директоры, Зеренді аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы болды. Зейнетке шыққаннан кейін ауданның азаматтық қорғаныс қызметіне жетекшілік етті, 20 жыл бойы үздіксіз Зеренді аудандық ардагерлер кеңесін басқарды.

Г.И.Степченко Ұлы Отан соғысы, Ленин, Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет белгісі» орденімен, жиырма жауынгерлік және еңбек медальдарымен марапатталған.

**Әдебиеттер тізімі**

«Ақсақалдар туған елдің тірегі» Қазақстан Республикасы Ардагерлер ұйымының 20 жылдығына.–Алматы, 2007.– 500 б.

**15 қазан Сейфуллин Сәкен**

**Туғанына 130 жыл**

1894 жылдың 15 қазанында қазақтың көрнекті ақыны, дарынды жазушысы, білікті ұстаз, мемлекет қайраткері, кеңестік қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Сәкен Сейфуллин дүниеге келген еді. Оның азан шақырып қойған шын есімі Сәдуақас, алты Алашқа Сәкен Сейфуллин деген атпен мәшһүр болған тұлғаның бүгін туған күні. ҚазақКСР-і Халық Комиссарлары Кеңесінің алғашқы төрағасы болған ол алғашқы білімін Нілдідегі орыс-қазақ, Ақмоладағы бастауыш приход мектебінде, қалалық үш класты училищеде алған екен.

Әкесі Сейфолла серілігі бар домбырашы, саятшы, сөзге шешен кісі екен-де, шешесі Жамал әңгіме, аңыз-ертекті көп білетін әрі нәшіне келтіріп айтатын салиқалы ана болыпты. Жазушының әкесі Сәкеннің жан-жақты білім алуы, азаматтық-әлеуметтік көзқарастарының қалыптасуы, шығармашылық қадамының басталуы 1908-1913 жылдары Ақмолада приход мектебінде, қалалық училищеде, 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыған жылдарымен тығыз байланысты болады. Тырнақ шығармаларын Нілді зауытында қалжың өлең жазудан бастаған ол қазақ фольклорын, Абай шығармаларын, орыс, Еуропа әдебиеттері классикасын игеруге ұмтылады. «Айқап» журналына хабар, сын, мақала, бірнеше өлең жариялайды. 1914 жылы жиырма жастағы Сәкеннің «Өткен күндер» атты өлеңдер жинағы Қазан қаласында жарық көреді.

Сәкен еңбек жолын Сілетті-Бұғылы ауылында мұғалім болудан бастайды. Қазақ даласының астан-кестеңін шығарған 1916 жылғы бірінші дүниежүзілік соғыс, әлемді дүр сілкіндірген 1917 жылдың алапат толқыны Сәкенге қатты әсер етеді. Ол Революция болып, патша құлағаннан кейін Ақмолаға келеді. Тартыстың бітімсіз күресі аз уақыт ішінде романтик жыршыны тез ширатып, тіпті оның шығарма жазуға қолын да тигізбей, әлеумет қайраткері, саяси күрескер етіп шығарады. Сәкен түрлі қызметтер атқара жүріп, қазақ әйелдеріне теңдік беру, дін басыларды ауыздықтау, бұрынғы дәулет, байлық, әкімшілік-билік иелерін тізгіндеу, кедей-кепшік, жұмысшы, жалшыға күш беру, әлеуметтік іске тарту секілді сан алуан саяси шараларды жүзеге асырады. 1917 жылы ол жазған «Бақыт жолында» драмасы 1918 жылы Ақмола жастарының күшімен сахнада қойылады. 1917ж. мамыр айында Ақмолада Қазақ комитетін құруға қатысады. Әуелде орынбасары, кейін төрағасы  болады. Осы комитетпен қатар «Жас қазақ» ұйымын құрып, оның «Тіршілік» газетінің жұмысын басқарады.  1917 ж. күзде Ақмолада ұйымдасқан Совдептің президиум мүшесі, Ақмола уезіндегі ағарту ісінің комиссары болып сайланады.  1920 жылы мамыр айында Ақмолаға оралып, уездік атқару комитетінің төрағасының орынбасары және іс басқару бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалады.  Сәкен 1930-1937 жылдары Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институтында қазақ әдебиеті тарихынан сабақ береді.

Қазақ жазушылары, 1930 жыл 1927 – 1928 жылдары «Жыл құсы» альманахы мен «Жаңа әдебиет» журналын шығаруға белсене қатысады. Ұзақ уақыт «Әдебиет майданы» журналының редакторы қызметін атқарды.  1934 жылы Қазақстан коммунистік журналистика институтының профессоры болды. Әдеби шығармаларынан: 1914 жылы «Өткен күндер», 1922 жылы «Асау тұлпар» өлеңдер жинағын шығарды. 1917 жылы «Бақыт жолына», 1920 жылы «Қызыл сұңқарлар» пьесаларын жазды.  1924 жылы «Домбыра», 1926 жылы «Экспресс», 1928 жылы «Тұрмыс толқынында» жинақтарын, 1927 жылы «Тар жол, тайғақ кешу» роман-эссесі мен «Жер қазғандар» повесін, 1929 жылы «Көкшетау» поэмасын жариялады.  1933 жылы «Альбатрос», «Қызыл ат» поэмаларын, 1935 жылы «Социалистан» атты өлеңдер жинағын шығарды.  1934 – 35 жылдары «Айша» әңгімесі, «Біздің тұрмыс» романы, «Жемістер» атты публицистикалық хикаяты, көптеген өлеңдері жарық көрді.  1936 ж. ақын шығармашылығының 20 – жылдығы кеңінен аталып өтті. Сәкен қазақ жазушыларының ішінен тұңғыш рет «Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапатталды. 1937 жылы Сәкен Сейфуллин «халық жауы» деген айып тағылып ұсталып, 1938 жылдың 23 ақпанында Алматы қаласында атылды.

1957 ж. 21 наурызда бұрынғы қылмыстық ісі тоқтатылып, толық ақталды.

**Әдебиеттер тізімі**

Сәкен Сейфуллин туралы бейнекадр табылды: ["Арқа ажары" газетіне 95 жыл] //Арқа ажары. – 2012. – 19 мамыр

Сәкен Сейфуллин туралы энциклопедия жарық көрді //Кітап патшалығы. – 2011. – №1. – 22-23 б.

Сейдімбек А., Әбжанов Х.Социалистік мәдениет және Сәкен мұрасы: /С.Сейфуллиннің туғанына 110 жыл/ / Сейдімбек А., Әбжанов Х. //Арқа ажары. – 2004. – 30 қыркүйек. – 3б.

Сейфуллин С. Ашық хат / Сейфуллин С. //Ақиқат. – 2009. –№11. – 3 б.

Сейфуллин С. Біздің жақта / Сейфуллин С. //Жұлдыздар отбасы. – 2011. – №6. – 35 б .

Ташенова Г. Сәкен Сейфуллин. "Бандыны қуған Хамит" / Ташенова Г. //Литература в казахстанской школе - Әдебиет қазақстан мектебінде. – 2012. – №5. – 30-33 б.

Тұрғынбекұлы С. Сәкен - сұңқар: ( Сәкен Сейфуллин - 110 ) / Тұрғынбекұлы С. //Арқа ажары. – 2004. – 28 қазан. – 3б.

Хасенеев С. Сәкеннің ел аузындағы өлеңі: С.Сейфуллиннің "Мөлдір күміс" өлеңі / Хасенеев С. //Көкшетау. – 2004. – 19 ақпан

Үкібаева Ә. Сәкен Сейфуллин. "Көкшетау" поэмасы: [Әдістеме] / Үкібаева Ә. //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. – 2011. – №1. – 38-40 б.

**16 қазан Әлімжанов Баянғали**

**Туғанына 70 жыл**

1954 жылы Көкшетау облысының Степняк қаласында туған. ҚазМУдің филология факультетін бітірген (1977). С.Мұқановтың мұражайында, «Лениншіл жас» (қазіргі «Жас алаш»), «Қазақ әдебиеті», «Кітап жаршысы» газеттерінде, «Қазақфильм» киностудиясында, «Балдырған», «Жұлдыз» журналдарында, «Көкшетау правдасы» газетінде, Еңбекшілдер аудандық мәдениет бөлімінде, Ш.Құсайынов атындағы Көкшетау облыстық қазақ драма театрында қызмет істеген. Қазір «Паң Нұрмағамбет» киностудиясының директоры және көркемдік жетекшісі. 1984 жылдан бері республикалық, облыстық деңгейде өткен айтыстарда сайысқа түсті, жиырма рет бас жүлдеге ие болған, талай дүркін жүлдегер атанған.

«Қиқыматтың хикаялары» (1982), «Ұя» (1985), «Жынды Қаратайдың қасиеті» (2000), «Қиқыматтың қиссасы» (1989), «Ауылдың ақ самалы» (2003), «Алаш пен Манас» (2004), «Әзіл шуағы» (2004), «Деген екен» (2005) атты кітаптардың, «Құдалық», «Қожанасыр», «Қайран кемпіршалдарай», «Еркегі бар болғыр», «Жолбарыс пен Пони», «Алтын ноқта», «Қазақы сайлау», «Жас қазақ», «Қазаннан келген қызғалдақ» атты пьесалардың авторы. «Жыраулар», «Асылдың сынығы», «Палуан» атты деректі фильмдердің, «Ән мен анаша» атты көркем фильмнің сценарийін жазған. Көптеген ән текстерінің авторы.

Манастың мың жылдығына арналған Халықаралық манасшылар конкурсының арнайы жүлдесінің иегері. Қырғызстан Мәдениет министрлігі мен Композиторлар одағы тағайындаған А.Малдыбаев атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты (1995). «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған. «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

**Әдебиеттер тізімі**

Әлімжанов Б. Қазақы сайлау: /Екі суретті, бес көріністі комедия/ / Әлімжанов Б. //Алаш үні. – 2005. – 15 наурыз. – 6-7б.

Әлімжанов Б. Айтыс пен жыр әлемі - үлкен трибуна: [ақынмен сұхбаттасқан Ә.Тілеужанқызы] / Әлімжанов Б. //Жұлдызбен сырласу. – 2011. – №19-20. – 18-21 б.

Әлімжанов Б. Баянғали былай депті: /әзіл-оспақтары/ / Әлімжанов Б. //Бұқпа. – 2004. – 18 қараша. – 12б.

Әлімжанов Б. Жалында жастар туралы сыр. / Әлімжанов Б. //Жалын. – 1990. – №5. – 159 б.

Кәкішев Т. Батыр мінезді Баянғали: [Жазушы Б.Әлімжанов туралы] / Кәкішев Т. //Егемен Қазақстан. – 2001. – 2 наурыз. – 6 б.

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**19 қазан Қошқарбаев Рақымжан**

**Туғанына 100 жыл**

Қошқарбаев Рахымжан (1924, Ақмола ауданы - 1988, Алматы) - Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ азаматы, Халық қаһарманы (1999). 1942 жылы Қызыл армия қатарына шакырылып, Фрунзедегі (Бішкек) жаяу әскер училищесін бітіргеннен кейін, 1-Белорусь майданындағы 150-атқыштар дивизиясында взвод басқарып, Германия мен Польшаны азат етуге қатынасты. 1945 жылы сәуір айында лейтенант Қ. Берлин операциясы кезінде асқан ерлік көрсетті. 1945 жылы 30 сәуірде Е.Булатовпен бірге Кеңес әскерлері арасынан алғашқы болып Рейхстагқа жеңіс туын тікті. Соғыстан кейін Эльбадағы кеңестік оккупац. әскер бөлімінде қызмет атқарды. 1947-67 жылдары Ақмола облысы аткомында нұсқаушы, ҚазКСР Министрлік Кеңесі жанындағы қоныс аударушылар жөніндегі бас басқармада инспектор, ҚазКСР коммуналдық шаруашылық министрлік аппаратында қызмет атқарды. 1967 жылдан «Алматы» қонак үйінің директоры болды. «Жеңіс жалауы» (1989), «Штурм» (1983),т.б. естелік кітаптарының авторы. «Қазакфильм» киностудиясы Қошқарбаев жайлы «Жеңіс солдаты» (режиссер А.Алпиев) атты деректі фильм түсірді. Ақмола, Балқаш, Арқалық қалаларының Құрметті азаматы. Оның есімі Целиноград ауданында Қосшы ауданының орта мектебіне және Алматы қаласының көшесіне, Берлиндегі (Германия) кеме құрылысы кәсіпорнының бригадасына берілген. Қызыл Ту, 1-дәрежелі Отан соғысы ордендерімен және медальдармен марапатталған.

**Әдебиеттер тізімі**

Аупбаев Ж. Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ батыры, Халық қаһарманы: Рақымжан Қошқарбаев (1924-1988) / Аупбаев Ж. //Жұлдыздар отбасы. – 2015. – №9. – 11-13 б.

Әбдіқұл М. Рақымжан Қошқарбаев: Естелік / Әбдіқұл М. //Егемен Қазақстан. – 2003.– 22 қазан. – 8 б.

Әміралина М. Жұрт тілегі жерде қалмаса екен: /Халық Қаһарманы Рақымжан Қошқарбаевтың есімін туған ауылына беру туралы/ / Әміралина М. //Арқа ажары. – 2005. – 26 сәуір. – 4б.

Жағыпарұлы Ж. Рақымжан Қошқарбаевтың туған жері-Романовка / Жағыпарұлы Ж. //Арқа ажары. – 2005. – 24 наурыз. – 2б.

Рәш М. Біз тесіп шықты, шындық есіп шықты: [Рейхстагқа тұңғыш ту тіккен қазақтың хас батыры Рахымжан Қошқарбаев хақында эссе] / Рәш М. //Ақиқат. – 2011. – №5. – 55-57 б.

Шойбекова А. Қаһарман Қошқарбаев / Шойбекова А. //Астана ақшамы. – 2011. – 22 қыркүйек(№108). – 8 б.

**5 қараша Азнабаев Баймұрат**

 **Туғанына 90 жыл**

Азнабаев Баймұрат Азнабайұлы 1934 жылдың 5 қарашасында Зеренді ауданының Туражол ауылында дүниеге келді. Орта мектепті аяқтағаннан соң еңбек жолын «Красный Октябрь» колхозында комсомол ұйымының хатшысы ретінде бастады.1956 жылдан зейнетақыға шыққанға дейінгі уақыт аралығында оның өмірі журналистикамен тығыз байланысты болды.Ол қарапайым аудармашыдан, Зеренді аудандық газетінің бөлім меңгерушісі, жауапты хатшысы, одан әрі Қызылту ауданының «Қызыл-Ту» аудандық газетінің редакторының орынбасары, Зеренді ауданының бүгінде «Бірлік», «Единство» деп ауыстырылған, «Коммунизм таңы», «Заря коммунизма» газетінің редакторы болып қызмет атқарды.

 Азнабаев Б.А.қоғамдық жұмыста да белсенділік танытқан жан. Зеренді ауданының компартиясының бюро мүшесі, аудандық кеңестің депутаты болып сайланған. Көп жылдар ауданымыздағы «Қазақ тілі» қоғамын басқарды. Қазақстан халқының ассамблеясының, Қазақстанның журналисттер одағының мүшесі болды.

 АзнабаевАзнабаев Баймұрат – бірнеше кітаптың авторы, соның бірі «Қырық мысал», «Аға». Азнабаев Баймұрат – Зеренді ауданының құрметті азаматы.

**Әдебиеттер тізімі**

Зеренді аудандық №31 //Бірлік-Единство.– 2013.– 16 тамыз

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө. Жақып.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 560 бет + 32 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

**25 қараша Тәшенұлы Кәріпхан**

**Туғанына 95 жыл**

Кәріпхан Тәшенұлы 1929 жылы 25 қарашада
Ақмола облысы, Зеренді ауданындағы Кеңөткел
ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге
келген. Ол үш жасқа толғанда әкесі Тәшен және
атасы Тынбай халық жауы деген желеумен
ұсталып, жер аударылып жүргенде қайтыс
болды. Ал өзі анасы Балыммен бірге Златоуст
қаласында айдауда болды. Ол Зеренді ауданындағы Қошқарбай ауылының Ленин орта мектебін үздік бітіргеннен кейін, 1946-1947 жылдары Ленин ауылдық кеңесінің оқу үйінің меңгерушісі, сосын 1947-1950 жылдары “Кеңөткел” колхозының есепшісінің көмекшісі қызметтерін атқарды. Ал, 1948 жылы КПСС қатарына
алынды. 1950 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің журналистика бөліміне оқуға түсті. Университетті аяқтағаннан кейін 1955-1960 жылдары аралығында Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Үгіт
және насихат бөлімінің жолдамасымен республикалық “Социалистік Қазақстан” (қазіргі “Егемен Қазақстан”) республикалық газетінің ішкі ақпараттар бөлімінің әдеби қызметкері болып жұмыс істейді. 1960-1992 жылдары Кәріпхан Тәшенов аудармашылар бюросында аудармашы болды. Көркем аудармаға барар қадамын балалар әдебиетінен бастап, Тайц Яковтың “Тіл алғыш жаңбыр” кітабын “Жалын” баспасынан шығарды. Журналист – қаламгер, аудармашы К. Тәшенұлының “Жырлар мен сырлар” (2002) өлеңдер, әңгімелер, очерктер, естеліктер кітабы жарық көрді. Балалық шағынан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейінгі жазған, еңбегінің жиынтығы іспетті. Рухы мықты, рухани
байлығы мол қаламгердің әлі де бір томдық еңбегі бар. Кәріпхан Тәшенұлы республикаға белгілі журналист, аудармашы қай жұмыста да абыройлы, сыйлы болды. Ол өлең, әңгіме, көркем аударма саласында көп еңбек етті. Ол өзінің адал еңбегі үшін “Еңбектегі ерлігі үшін”, “Тың жерді игеру” медальдарымен, Қаз ССР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапатталды. Адал жары Жаңылмен бірге Кәріпхан Тәшенов бес бала тәрбиелеп өсірді. Ол 1999 жылы қайтыс болып, Алматыда жерленген.

**Әдебиеттер тізмі**

 Тәшенұлы Кәріпхан. Жырлар мен Сырлар: Өлеңдер. Әңгімелер. Очерктер. Естеліктер / Тәшенұлы Кәріпхан.- Алматы: Өркениет, 2002.- 232 бет.

Туған өлке қаламгерлері: Анықтамалық / құраст. Мурсалим Қ.Т; Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.- Көкшетау, 2007.- 120 бет.-(Мәдени мұра)

**29 қараша Есекеев Жұмабай**

**Туғанына 85 жыл**

Есекеев Жұмабай Қабділмәжитұлы 1939 жылы сал-серілер мекені Көкшетау аймағындағы Айыртау ауданының Егіндіағаш ауылында туған. 1963 жылы Қазақтың Мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Содан бері қазақ баспасөзінде өнімді шығармашылық еңбек етіп келеді. Ол Қарағанды облыстық "Орталық Қазақстан", бұрынғы Көкшетау облыстық "Көкшетау правдасы",  кейін "Көкшетау" газеттерінде жауапты қызметтер атқарды. Зейнеткер бола тұра ол өзінің сүйген журналистік мамандығынан қол үзбей, Ақмола облыстық "Арқа ажары" газетінде тілші болып істеді.

Жұмабай Қабділмәжитұлы жастайынан домбыра тартып, ән-терме, жырлар айтуға машықтанған. Атақты Орынбай, Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Сұлтанмұрат, Тырбиев Молдахмет өскен топырақтағы әнші-жыршыларды, айтыскер ақындарды жақсы біледі, олардың ақындық, жыршылық мұраларын мирас еткен.

        Журналистік қызметімен қатар ұстаған өнерін ұштай жүріп, ол жетпісінші-сексенінші жылдарда айтыскерлік қырынан да таныла бастады. Жұмабай Есекеев сол жылдары Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, көкшелік белгілі айтыскер ақындар Мұса Асайыновпен, Қазақстанның халық ақыны Көкен Шәкеевпен бірге жүріп, өкшелерін басып, тәлімін көріп, бірсыпыра облыстық, республикалық, республикааралық ақындар айтыстарына қатысқан. Абылай хан, Бөгенбай батыр, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Кенесары, Мағжан Жұмабаев, Майлықожа, Қашаған жырау, Бұқар жырау, Мәлік Ғабдуллин тойларында танымал ақындармен айтыстарға түсті.

        Жұмабай өнерінің екінші бір қыры-жыршылық. Бұл өнермен де ол бала жасынан айналысып келеді. Бала кезінде "Алпамыс", "Ер Тарғын" қиссаларынан үзінділер, кейінірек ел ішіндегі жыршылар дәстүрімен жырлады. Оның ішінде Көкшетау, Қызылжар төңірегіне белгілі Байсейіт жырау дәстүрімен Шығыстың көне "Мұңлық-Зарлық" дастанын өзіндік мақаммен жырлауға машықтанды.

        Жұмабай - жыршы қазақтың классикалық поэмаларынан Ілияс Жансүгіровтің "Құлагер", Сәкен Сейфуллиннің "Көкшетау", Мағжан Жұмабаевтың "Оқжетпестің қиясында" атты шығармаларын жатқа айтады. Сонымен бірге, Жұмабай Есекеевтің репертуарында Біржанның, Орынбайдың, Шал ақынның, Шөженің, Ақан серінің, Жамбылдың, Кемпірбайдың, Арыстанбайдың айтыстары мен қағысулары да бар.

        Міне, осынау дүниелерді Жұмабай облыстық телекомпанияның "Мұра" әдеби-сазды бағдарламасы арқылы мәдени қорға жаздырды.

        Жұмабай Есекеев Ақмола облысының және Көкшетау қаласының әдеби-мәдени, рухани өміріне де белсене араласып жүр. Ол М.Жұмабаев атындағы "Мирас" атты әдеби-мәдени, тарихи-этнографиялық танымдық клубының белсенді мүшелерінің бірі.

        Жұмабай Есекеев Көкшетау өңірінің ақын-жазушылары, айтыскерлері, сазгерлері және белгілі тарихи тұлғалары туралы танымдық деректі әңгімелер мен очерктер, повестер, эсселер жазып, "Айыртау арыстары" кітабын және "Кеудемнің көгала үйрегі" атты поэзиялық жыр жинағын шығарды. Биылғы жылы Жұмабай Есекеевтің «Ғибрат» және «Жыр - домбыра» кітаптары жарық көрді.

**Әдебиеттер тізімі**

Есекеев Ж. Абылай асқан асулар: Қазақ хандығына - 550 жыл / Есекеев Ж. //Арқа ажары. – 2015. – 30 маусым(№80). – 4 б.

Есекеев Ж. Әр жерде қияқ тілі қылпылдаған: [Әнші, жыр дүлдүлі Үкілі Ыбырай шығармашылығы туралы] / Есекеев Ж. //Көкшетау. – 2011. – 31 наурыз. – 6 б.

Есекеев Ж. Байсейіт жырау: Айыртау ауд., Мәдениет ауылында туған күміс көмей,жез таңдай жырау Байсейіт Байбосынов туралы / Есекеев Ж. //Солтүстік Қазақстан. – 1999. – 26 наурыз

Есекеев Ж. Жыр - ғұмырдың мәңгілік әні: /Ақын Кәкімбек Салықов 75 жаста/ / Есекеев Ж. //Арқа ажары. – 2007. – 20 қаңтар. – 7б.

Есекеев Ж. Қоршаған орта - қорғаның: /Кіші - Түкті орман және жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік мекемесіне - 60 жыл/ / Есекеев Ж. //Көкшетау. – 2007. – 13 қараша

Есекеев Ж. Шоқан - адамзат өркениетінің өр щыны: [Шоқан Уалихановтың туғанына 175 жыл] / Есекеев Ж. //Көкшетау. – 2011. – 12 тамыз

Көшкенұлы С. Ғасырлар жаңғырығы: [Айтыскер ақын, жыршы Жұмабай Есекеевтің шығармашылық кеші өтті] / Көшкенұлы С. //Көкшетау. – 2009. – 26 қараша

 Қуанышқызы Н. "Кеудемнің көк ала үйрегі": [Жазушы, журналист, айтыс ақыны Жұмабай Есекеевтің шығармашылығына арналған электронды басылымның тұсау кесер кеші өтті] / Қуанышқызы Н. //Бұқпа. – 2012. – 2 ақпан

Туған өлке қаламгерлері: Анықтамалық / құраст. Мурсалим Қ.Т; Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.- Көкшетау, 2007.- 120 бет.-(Мәдени мұра)

**27 желтоқсан Көбенов Нұрмияш**

**Туғанына 90 жыл**

Нұрмияш Көбенов 1934 жылы 27 желтоқсанда қазіргі Ақмола облысы, Щучье ауданы, Абылайхан ауылында (бұрынғы Көкшетау облысы, Щучье ауданы, Фрунзе ауылы) дүниеге келген. Бурабай ауыл шаруашылық техникумын бітірген сон, жолдамамен ауылына келіп агроном болып қызмет істеді.Ол туған ауылынан табан аудармай дән толқытып, ән шалқытып, жыр кестелеп келді. Егінді алқапты аралай жүріп ой толғайды, жер қыртысын зерттей жүріп өлең өрнектейді. Жарық көрген «Тұңғыш кітап» бастаған оннан астам жыр жинағы бар. Алыс ауылда жатып-ақ қиян қиырда жүріп-ақ қыруар іс тындырғанының айғағы бұл қітаптар. Құдіретті поэзияның ақбоз атын ерттеп мініп, өнер өңіріне өз үнімен, өзіндік ерекшелігімен келген ақын Нұрмияш Көбеновтың ақындықтың сар даласына тастаған тұлпар тұяқ өз іздері бар. Ақын бойына ана сүтімен дарыған дарынды, сүбесіне жаратылысымен біткен білімді үстеп толықтырып, шыңдап отырады. Тума талант Н.Көбенов өмірдің өзінен ғана оқып, білімін тұрмыс тәжірибесімен байытып, қабілетін тынымсыз еңбекпен қанағаттандырып, өлеңін де. өнерін де өздігінен өркендетіп келе жатқан қаламгер. Бұл ұшы қиырсыз бейнет, ұшан-теңіз еңбек. Поэзияның сазды самалы бетін ебіп, алғаш содан қуат алған ақын алдағы өмірінде де жыр желісі туған дала, өскен жерге бұрып, соған арнаған «Жақсы жазу үшін жақсы білу керек» деген пікірді алға тартты. Ақын орамды ой толғап, сезім пернелерін дөп басты. Әрбір өлеңнің дүние есігін ашуында ақынның іштей тебіренісі, талант пен талғамның ұштасуы сияқты ақын жүрегіндегі асыл қазыналардың жан қиналтар әсері көп. «Әкім - бір ұлттық, ақын - бар жұрттікі» дегендей халық үшін ақын қашан да ізгіліктің, мейрімділіктің, адамгершіліктің, қамқорлықтың, символы болып келеді. Қазақ поэзиясында ақындар үшін даланың мәңгілік музаға айналуы табиғи шарт. Дала бейнесі - әр ақынның киелі қасиеті. Поэзияда табиғаттың тек қана жалаң сурет емес, адам сезіміне әсер ететін, оған ерекше жақсы көңіл-күй сыйлайтын қасиеттілігімен ерекшеленеді. Көкше бейнесін, дала суретін сомдауда осы қасиетімен ерекшеленеді. Табиғат мезгілдерін суреттеу ақынның шығармашылық жаңалығы. Ақынның диқан ретінде табиғатты өзгеше түсінуінен болар. Жалпы ақынның дала, туған жер туралы өлеңдерінде тек өзіне тән талай жаңа теңеулер мен әсем сөз қолданыстары ақынның поэзиясына әр беріп, нұрландыра түседі. Нұрмияш Көбенов ақын даланы сүйе білді, оған ынтық бола білді, ұлтжандылықтың қайнар бұлағынан сусындай білді. Өмірден де, өңірден де, көңілден де, інжу - маржан іздеп, жар құлағы жастыққа тимей, оның зейнет екенін білмей, тынымсыз жыр тербейтін Нұрмияш Көбенов сондай диқан дарын болған.

**Әдебиеттер тізімі**

Туған өлке қаламгерлері: Анықтамалық / құраст. Мурсалим Қ.Т; Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.- Көкшетау, 2007.- 120 бет.-(Мәдени мұра)

**КҮНТІЗБЕДЕ БЕЛГІЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ**

|  |  |
| --- | --- |
| **А**Азнабаев Б.Айтжанова Ш. Ақбердин Р.Ақтаев С.Алпысбеков Қ.Амантаев Б.Арчаков П.Асайынов Ж.Асайынов М.**Ә**Әбақова З.Әбдіхалық Ж. Әбутәліпов Ч.Әкімов Р.Әлкенов Д.Әлімжанов Б.Әміринов Б. **Б**Бабаков А.Бабкин И.Бабенко В.Баймұқанов Ә.Байшағыров Х.Бакубаева К. Баржақсин А.Бартольд В.Батырханов Б.Бәйкен Ө.Бекмағамбетов Б.Бережной И.Бимақанов М.Бирючевский А.Болатова Болсамбеков Ө.Болғанбаев Қ.Бочкарев В.Боярский Е.**В**Вагин А. **Г**Гирин И.Говоруха И.Гордиенко И.Гореликова В.Грицай Гришан А.Грузевич Б.Гундарев В.Гуров Ю.**Д**Денисов И.Диде А. Диденко И.Дидовский В.Доронин В.Досов Ә.Дубовицкий А.**Е**Есекеев Ж.Есенбаев М.Ескендіров ҚЕсмұханов М.Есімжанова Р.**Ж**Жағыпаров Ж.Жақсыбеков Ә.Жақыпбеков А.Жанайдаров А.Жанайдаров С.Жанғалов Б.Жарнаков И.Жахин Б.Жоламанов Қ.Жуасов Қ.Журавлева Е.Жүнісов С.Жүсіпбеков К.Жұмекенова Ғ.**З**Зайцев С.Закусилов А.Звягинцев А.Зебницкий Н.Зеркаль И.Зязин Б.**И**Иманбаева Ш.Исабеков Ж.**К**Камышный А.Каримұлы Г.Карпухин Н.Кәрішалов Е.Кәшімов М.Клещня М.Кольцова М.Кочанкин В.Кошевой Е.Көбенов Н.Көшкімбаев А.Көшімбаев Б.Крыжановский С.Кудрявцев В.Кузнецов Г.**Қ**Қабданов Е.Қабжанов Б.Қалжанов Н.Қанапиянов С.Қасенов Ғ.Қасенова М.Қожағұлұлы Б.Қоспанов Д.Қошқарбаев Р.Құлышева Қ.Құсайынов Қ.Құсайынов Ш.Қызаев Д. **Л**Лебсак В. Липатова Л.Литовченко Н.Лукъянченко Н.Лута Ф. | **М**Майқанов Б.Маканов Д.Мақыш Қ.Малғаждаров Н.Манатов Ы.Марал И.Маржықпаев Е.Мәжіренов Б.Морозов Н.Морозов П.Мұқай Ө.Мұсабеков Д.Мұстафин Ө. Мықтыбаев Д.Мырзабеков Қ.**Н**Нейков Г.Никишов А.Нұркин Ж.Нұрмағамбет Б. Нұрмағамбетов С.Нұрмағанов С.Нұртазин М.**О**Обливальный П.Окинский А.Омаров Ж.Оразалин А.Оразалин Қ.Орашев А.Оспанов Б.Оспанов Ү.**П**Политкин Н.Поляков В. Подъяблонский В.Путинцев В.**Р**Рамазанов Ж.Рахымов Қ.Рябинин П.**С**Сабатаев Р.Сағадиев Д.Сағдиев М.Сальников М.Сатанов Б.Сафронова П.Сәдуақасов Т. Седельников И.Сейсембаев М.Сейтжанова Н.Сейфуллин С.Сейітов Б. Сембинов Ә.Ситников П.Скуридин И.Словцов И.Солдатенко В.Степанюк Г.Степченко Г.Сүйіндіков Қ.Сүлейменов Т.**Т**Тасқара И.Тәукенов Қ.Тәшенұлы К.Тәштитов Қ.Темірбай А.Тиесов М.Тимошин А.Тишков С.Тоқыраев И.Томилов А.Төлеубаев А.Төреғожин З.Тінәлин Б.**У**Успенский С.**Ү**Үкібаев А.Үсенов О.**Ф**Федосеев В.**Х**Хасенов М.**Ч**Чепрасов М.Чернов А.**Ш**Шайыхов З.Шаншаров А.Шаханов А.Шәкеев К.Шевченко А.Шегеда В.Шкилев И.Шкурко Ф.Шматков М.**Щ**Щербина Ф.**Ю**Юнусов А. |

**МАЗМҰНЫ**

Алғы сөз.............................................................................................3

Ақмола облысының 2024 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер күнтізбесі..............................................................4

2024 жылы аталатын айы мен күні белгісіз тарихи оқиғалар............................................................................................11

Ақмолалық Социалистік Еңбек Ерлері..........................................18

Ақмолалық Кеңес Одағының Батырлары................................22

Ақмола облысының аудандары мен ауылдары.........................24

Күнтізбеге мерейтойлық анықтама және әдебиеттер тізімі..................................................................................................31

Есімдер көрсеткіші..........................................................................61