**Берекет Кәрібаев**

**Тәуелсіздіктің 30 айшықты оқиғалары**

**«Қазақ университеті» баспасы**

**Алматы 2021**

**Кәрібаев Б.**

**Тәуелсіздіктің 30 айшықты оқиғасы. / Берекет Кәрібаев. – Алматы:**

**«Қазақ университеті» баспасы, 2021. – 2.. бет. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.**

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық тарихында көптеген тарихи оқиғаларды басынан өткерді. Ел тарихының әр күнін Тәуелсіздік жылдарындағы тарихтың бір парағы деуге болады. Тарихи-танымдық сипатта жазылған бұл кітапқа тек аса маңызды, айшықты деген отыз оқиға таңдап алынып, олардың қазіргі кезеңдегі Ел тарихы үшін алатын орны мен маңыздылығы көрсетілді. Олардың ішінде ел тарихымен қатар, әлем тарихында өзіндік алар орны бар оқиғалар да қамтылды.

Кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған. Еліміздің орта мектеп оқушыларына, колледж бен жоғары оқу орындарының студенттеріне, сонымен бірге, Қазақ Елінің Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихына қызығушылық білдіретін қалың оқырмандарға арналған.

Республика Казахстан пережила множество исторических событий за 30-летнюю историю Независимости. Каждый день в истории народа можно назвать страницей истории времен Независимости. В этой книге, написанной в историческом и познавательном плане, отобрано всего тридцать наиболее важных и ярких событий, показывающих их место и значение для современной истории страны. Они включают не только историю страны, но и события, занимающие особое место в мировой истории.

Книга написана на казахском, русском и английском языках. Он предназначен для учащихся средних школ, студентов колледжей и вузов страны, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей казахского народа в период Независимости.

The Republic of Kazakhstan has experienced many historical events in the 30-year history of Independence. Every day in the history of the people can be called a page of the history of the times of Independence. In this book, written in historical and educational terms, only thirty of the most important and striking events have been selected, showing their place and significance for the modern history of the country. They include not only the history of the country but also events that occupy a special place in world history.

The book is written in Kazakh, Russian, and English. It is intended for secondary school students, college and university students of the country, as well as a wide range of readers interested in the history of the Kazakh people during the period of Independence.

**Кіріспе**

1991 жылдың 16 желтоқсан күні Қазақ Елі Тәуелсіздігін жариялап, өз дамуында жаңа тарихи кезеңге қадам басты. Жаңа тарихи кезең – Тәуелсіздік кезеңі деген атауға ие. Биыл, яғни үстіміздегі 2021 жылы 16 желтоқсанда Еліміздің Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Үш мың жылдық тарихы бар Қазақ мемлекеттігі әлемдік тарих тұрғысынан алғанда Жаңа заманның алғашқы кезеңінде өз тәуелсіздігінен айырылып, өзге елдің боданына айналды. Содан бергі өткен уақыт ішінде елімізде азаттық жолындағы күрестер тоқтаған емес. Ел тарихында азаттық үшін қарулы күрестер де, саяси күрестер де, идеялық күрестер де жалғасып жатты. Солардың ішінде XIX ғасырдың 20-40-шы жылдарындағы көтерілістердің, XX ғасыр басындағы Алаш қозғалысының, кеңестік кезеңдегі идеялық күрестердің алар орны ерекше. Сол себепті де Тәуелсіздік ұғымы қазақ халқы үшін қасиетті әрі қастерлі болып саналады.

Мемлекеттік тарих үшін 30 жыл - көзді ашып-жұмғанмен бірдей. Ғасырдың үштен біріндей уақыт ішінде Қазақ Елі танымастай өзгерді, халықтың жағдайы, халықтың санасы түбегейлі жаңғырды. Қазіргі кезеңдегі елде болып жатқан барлық әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, рухани үдерістердің бәрі дерлік Тәуелсіздік таңынан басталады. Тәуелсіздік жылдары Қазақ Елі өзінің саясаттағы бейбіт ұстанымдары арқылы, экономикасының қарыштап дамуы арқылы, халықаралық саяси кеңістіктегі бейбіт саясаты арқылы өзін бүкіл әлемге танытты және тәуелсіздік кезеңінде бүкіл әлем Қазақ Елін таныды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ел Тәуелсіздігіне арналған салтанатты жиында былай деп айтқан болатын: «... Әрбір елдің жылнамасында оның жаңа тарихының бастауы болған тағдыршешті таңдар болады. Біз үшін жаңа дәуірдің арайлы таңы 1991 жылы 16 желтоқсанда атты. Сол күні әлем көгінде «Қазақстан Республикасы» атты жаңа жұлдыз жарқырай туды... Бұл күн ұрпақтардың ұлы арманы орындалған ордалы той, мерейлі де мәртебелі мереке. Аман-саулық – адамның нағыз бақыты болса, тәуелсіздік – халықтың жалғыз бақыты». Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаев 2021 жылдың басында Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап жарияланған мақаласында Тәуелсіздік туралы тебірене толғана жазып, «Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл - қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес», - дей келе, бұл ұғымды қастерлі ұғым қатарына жатқызады. Ал мақаланың атауын – «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деп атайды. Тәуелсіздік – бүкіл Қазақ Елі әрі қымбат және әрі қастерлі ұғым деуге болады.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық тарихындағы әрбір күнді тәуелсіз жылдар тарихының жеке парағы деуге болады. Осы жылдары Президент қол қойған әрбір Жарлықтың, Парламент қабылдаған әрбір Заңның, Қазақстан Үкіметі қабылдаған әрбір Қаулының еліміздің саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани өмірі үшін зор болды. Уақыт өте келе, әрбір Жарлықтың қол қойылған, әрбір Қаулы мен Заңның қабылданған күндері тарихи датаға айнала бастады. Мұндай тарихи даталар 30 жылдық Тәуелсіздік тарихымызда көптеп кезедеседі. Олардың ішінде кейбір Жарлықтар мен Заңдардың, Қаулылардың, сондай-ақ елімізде болған кейбір оқиғалардың маңыздылығы мен тарихилығы өте айшықтанып тұр.

Осы жолдардың авторы 2016 жылы Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, ширек ғасыр ішінде Елімізде болған аса маңызды оқиғаларды іріктей келе, «Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары» атты көпшілікке арналған ғылыми- танымдық кітап шығарған еді. Одан бергі өткен бес жыл ішінде ел тарихында көптеген маңызды тарихи даталар болып өтті. Біз олардың ішінен айшықты, маңызды деген бес тарихи датаны таңдап алып, олардың тарихи маңызы мен мәнін көрсетуге тырыстық және бұрынғы кітапты толықтырдық. Сөйтіп, Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық тарихына арналған аса маңызды деген, айшықты отыз оқиғаны таңдап алып, қалың көпшілікке арналған ғылыми – танымдық сипаттағы қолдарыңыздағы кітапты ұсынып отырмыз.

«Тәуелсіздіктің 30 айшықты оқиғасы» атты ғылыми –танымдық кітаптың негізгі дерек көзі ретінде Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Назарбаевтың Тәуелсіздік жылдары қол қойған Жарлықтары, әр жылдары Қазақстан халқына арнаған Жолдаулары, Тәуелсіздік мерекесіне байланысты өткізілген салтанатты жиындарда сөйлеген сөздері, маңызды тарихи даталарға қатысты бекітілген Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарлары, жеке жарық көрген еңбектері, ҚР Жоғары Кеңесі мен ҚР Парламенті қабылдаған Заңдары, Тәуелсіздік жылдары Қазақстан Республикасы Үкіметінің тарихи даталарға қатысты қабылдаған Қаулылары, ҚР екінші президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың қол қойған Жарлықтары, оның мақалалары мен форумдар мен жиындарда сөйлеген сөздері, сонымен бірге еліміздің орталық мерзімді басылымдары мен интернет-сайттарының материалдары, жекелеген авторлардың еңбектеріндегі материалдадыр, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар материалдары алынды.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылы ішінде айшықты деп алынған отыз оқиғаның мәні мен мазмұнына талдаулар жасалып, олардың қазіргі замандағы Қазақстан тарихында алар орны көрсетілді. Сонымен бірге кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылып, мәтіннің мазмұнын аша түсетін Тәуелсіздік кезеңінің тарихи фото –суреттермен қоса берілді. Сол себепті де бұл кітаптың орта мектеп оқушылары үшін, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері үшін, жалпы алғанда Қазақ Елінің Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихына қызығушылық білдіретін қалың оқырмандар үшін танымдық жағынан тигізер көмегі көп деп есептейміз.

**1 оқиға.**

**1991 жыл 16 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі жарияланған күн.**

16 желтоқсан – қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихында аса маңызды тарихи күн болып саналады және осы дата ширек ғасыр бойы Қазақстан Республикасында ең маңызды мемлекеттік мереке ретінде аталынып келеді. Тура осыдан 25 жыл бұрын Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесі **«ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»** Конституциялық заңды қабылдады. Бұл заң арқылы Қазақ Елі өзін дербес, азат, тәуелсіз деп бүкіл әлемге жария етті.

Бұл датаның маңызын анықтап, мәнін түсіну үшін өткен тарихқа көз жүгіртіп, әлем халықтарымен халқымызды салыстырып көрейік.

Қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің үш мың жылдық тарихы бар. Скиф, сақ сармат дәуірлеріндегі мемлекеттік даму үздіксіздік және сабақтастық принциптері арқылы дами келе ғұн, үйсін, қаңлы дәуірлеріне ұласады да, ол одан әрі түрік дәуіріндегі мемлекеттілікке жалғасады. Одан әрі оғыз-қыпшақ дәуірі, Алтын Орда, Ақ Орда дәуірлерінде дами келе, Қазақ хандығына келіп тіреледі. Қазақ халқының ұлттық сипаттағы мемлекеті – Қазақ хандығы төрт ғасырдай өмір сүрді. Осы дәуірде қазақ халқы өз мемлекетінің арқасында әлемге танылды, өзінің Отаны - Қазақстанның орасан зор аумағын сақтап қалды. Ал XIX ғасырдың ортасында Қазақ хандығы ішкі және сыртқы себептердің әсерінен әлсіреп күйреді де, тарихтың көшінде қалады. Мемлекеттіліктің күйреуімен ғасырлар бойы қалыптасқан саяси, әкімшілік- басқару жүйе де күйреді. Халықтың тағдыры патшалы Ресейдің қолына өтті.Осы кезеңдегі қазақ халқының ауыр күйі қазақ әдебиетінде «зар заман» деп аталады. Қазақ халқы өз азаттығы үшін қаншама рет қолына қару алып күрессе де, жеңіліс тауып отырды. Тек қана XX ғасырдың басында қазақ халқының зиялы қауымы саяси күрес барысында ұлттық мемлекеттілікті қалпына келтіру мақсатында Алашорда үкіметін құрды. Бірақ ол ұзақ өмір сүре алмады. 1920 жылы РСФСР құрамындағы Қазақ Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасы құрылады да, ол 1936 жылы ҚазАКСР-ы КСРО құрамындағы одақтас Республикалардың біріне айналды. Сөйтіп, ол 1991 жылға дейін өмір сүрді. Бірақ бұл жылдары саяси билік орталықтың қолында болып, толық мәндегі дербестік тек арман болып қала берді.

Жер бетіндегі халықтардың санынан мемлекеттер саны бірнеше есе аз. Бұл – әлемдегі барлық халықтың әлі де болса өз мемлекеті жоқ дегенді білдіреді. Ал мемлекеті жоқ халықтың болашағы бұлыңғыр болады. Өйткені, барлық мемлекет ең алдымен, өз халқының алға қарап дамуы үшін қызмет етеді. Халықтың өмір сүретін этникалық аумағын қорғау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық қатынастарды реттеу, ұлттық экономика мен мәдениетті дамыту – мемлекеттің негізгі міндеті болып саналады.

Жер бетіндегі өз мемлекеті жоқ халықтардың тарихына көз салсақ, олардың бірталайы жойылып кету қарсаңында тұр. Өйткені, олардың ұлттық мүддесін қорғайтын мемлекеті жоқ. Осылардың бәрін ескере келе, Қазақстан республикасының 1991 жылы 16 желтоқсанда өз Тәуелсіздігін жариялауын – қазіргі замандағы Қазақстан тарихындағы аса маңызды, ерекше мәнді тарихи оқиға деп санаймыз.

**«ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»** Заңның алғашқы баптарында-ақ нағыз Тәуелсіз мемлекетке қажетті құқықтық негіздер нақты айқындалады. **«1-бап. Қазақстан Республикасы — тәуелсіз, демократиялық және құқылық мемлекет. Ол өз территориясында өкімет билігін толық иеленеді, өзінің ішкі және сыртқы саясатын дербес белгілеп, жүргізеді.** Бұл бап **–** Қазақ Елінің саяси жағынандербес, азат, тәуелсіз екендігін, демократиялық құндылықтарды негізге алып, қабылданған заңдарға арқа сүйейтін мемлекет екендігін көрсетеді. Сондай-ақ Қазақстан аумағындағы атқарушы, заң шығарушы және сот биліктерінің, яғни билік тармақтарының барлық деңгейдегі түрін өз қолына алғандығын, мемлекеттің ішкі саясаты мен сыртқы саясаттағы бағыттарын өзі анықтап, өзі жүргізетінін жариялайды.

**2-бап. Қазақстан Республикасы барлық мемлекеттермен өзара қатынасын халықаралық құқық принциптері бойынша құрады.** Бұл бап Қазақ Еліне алыстағы және жақындағы елдермен қарым-қатынастарын тек бүкіл әлемде мойындалған халықаралық құқықтық негізде құратындығын жариялайды.

**3-бап. Өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін басқа мемлекеттер тануы үшін Қазақстан Республикасы ашық.**

**4-бап. Қазақстан Республикасының бүкіл территориясында Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, сондай-ақ ол таныған халықаралық құқық нормалары қолданылады.**

**5-бап. Қазақстан Республикасының территориясы қазіргі шекараларында біртұтас, бөлінбейтін және қол сұғуға болмайтын территория болып табылады».**

Бұл көрсетілген баптарда Қазақ Елі өзінің бейбітшілік сүйетін мемлекет екенін көрсетіп тұр. Сондай-ақ Қазақ Елінің жер аумағының тұтастығын, оның ешқашан бөлінбейтіндігін, ешкімнің де Қазақ Елінің аумағына қол сұға алмайтындығын ашық көрсетіп тұр.

Ширек ғасыр бойы Қазақ Елінің жалғасып келе жатқан Тәуелсіздігіне осы құжаттар негіз салып берді. Осындай құжаттың қабылданған күні – 1991 жылдың 16 желтоқсаны Қазақстан Республикасындағы мерекелердің ең маңыздысы болып саналады.

**2 оқиға**

1. **1992 жылдың  2 наурызы - Қазақстан БҰҰ-на мүше болып қабылданды**.

**1992** жылдың 2 наурызында Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ)мүшелігіне қабылданды. БҰҰ - екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, 1945 жылы 24 қазанда құрылған дүние жүзіндегі ең беделді, мәртебесі жоғары халықаралық ұйым болып саналады. Оның мүшесі болу, ең алдымен халықаралық байланыстарға жол ашып, елді әлемдік деңгейде танымал етеді. БҰҰ–ның бас органы болып, оның барлық мүшелері енетін Бас Ассамблея болып табылады. Ол жылына бір рет шақырылады.

БҰҰ-ның қабылданған Жарғысында оның төрт мақсатты көздейтіні жөнінде айтылған. Олар мыналар: 1) бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау; 2) ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамыту; 3) халықаралық мәселелерді шешуде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру мен адам құқығын құрметтеуді қолдау; 4) осы мақсаттарға қол жеткізуде ұлттардың бірлесіп әрекет ететін орталығы болу.

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Ел президенті Н.Назарбаев пен командасының алдында Қазақстанның тәуелсіздігін сақтау, ішкі-сыртқы саяси, экономикалық байланыстарды қалыптастыру және нығайту міндеттері тұрды. БҰҰ секілді беделді халықаралық ұйымға мүше болу арқылы Қазақстанның халықаралық байланыстары мен қатынастарын қалыптастыруға зор мүмкіндіктері туатынын Ел басшылығы жақсы түсінді. 1991 жылдың 20 желтоқсанында Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев сол кездегі БҰҰ Бас хатшысы Бутрос – Гали атына хат жазып, Сыртқы істер министрі Ақмарал Арыстанбекованы халықаралық ұйыммен байланыстар мен ынтымақтастық орнатуға жіберіп отырғанын жазды. Ал 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасын БҰҰ мүше етіп қабылдау жөніндегі Елбасы қол қойған өтініш Бас хатшыға тапсырылады. 1992 жылдың 23 қаңтарында БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі өз мәжілісінде ұйымның Бас Ассамблеясына Қазақстанды БҰҰ-на мүше етіп қабылдауды ұсынады. БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының кезекті, 46–сессиясында ұсыныс қабылданып, Қазақстан Республикасы оның толық мүшесі болып қабылданады. Сөйтіп, Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жария еткеннен кейін, екі жарым ай ішінде өзінің тәуелсіздігін халықаралық тұрғыда танытады. 1992 жылы 15 сәуірде ҚР Президентінің жарлығымен А.Арыстанбекова Қазақстан Республикасының БҰҰ-ның жанындағы Тұрақты өкілі болып тағайындалады. БҰҰ-ның келесі сессияларында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың сыртқы саясаттағы негізгі бағдарламасы жарияланды. Олардың ішінде қарусыздану, саяси дағдарыстарды бейбіт жолмен шешу, Таяу Шығыстағы жағдай, БҰҰ-ның бейбітшіл қызметі, халықаралық Экономикалық ынтымақтастық, есірткі бизнесі және терроризмге қарсы күрес, адам құқығы мен гуманитарлық ынтымақтастық секілді әлемдік мәселелері бар.

Қазақстан БҰҰ-на мүше болып кіргеннен кейін екі басты мәселені көтерді. Бірінші, Арал мен Семей өңірлерінің әлеуметтік - экономикалық және экологиялық проблемаларын шешуге қолдау жасау мақсатымен БҰҰ-ның әртүрлі қорлары мен бағдарламаларымен ынтымақтастықты жөнге қою.

Екінші, Қазақстан БҰҰ-ның әртүрлі органдарының, әсіресе, Бас Ассамблеяның жұмысына қатысу арқылы саяси, экономикалық және гуманитарлық салаларда халықаралық проблемаларды шешуге өз үлесін қосуға қатысу болды.

1992 жылдың 2 наурызынан күні бүгінге дейін Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның мінбері арқылы өзінің сыртқы саясаттағы бейбіт ұстанымын дәлелдеп, халықаралық қатынастарда бүкіл әлем мойындаған принциптерді басшылыққа алатынын көрсетіп келеді. Сонымен қатар Қазақстан БҰҰ-на мүше болған кезден бастап жахандық мәселелерді шешуде халықаралық нормалар мен құқықтарды басшылыққа алатынын нақты іс жүзінде дәлелдеп отыр. Соның бір нақты айғағына - Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тартуы жатады. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстанның бұл қадамын ерекше атап, ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан дүние жүзіндегі ең алғаш мемлекет екенін мойындады және Қазақстанның әлемде бірінші болып ядролық сынақ алаңын жабу жөніндегі шешіміне жоғары баға берді.

БҰҰ-ның әр жылдарда өткен сессияларында Қазақстанның ұсыныстары оң бағалануда.

1994 жылдан бері БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының үш сессиясы ядролық қарусыздану жөніндегі барлық қарарларында Қазақстанның қосқан үлесін ерекше атап көрсетті. 1997 жылдың 16 желтоксаныңда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясынын 52-сессиясы Семей аймағы халқының денсаулығы мен қоршаған ортасының ахуалын сауықтыруға жәрдем көрсету жөнінде арнайы қарарын қабылдады.

2015 жылы қыркүйекте **әлем елдерінің 170-тен астам басшылары Нью-Йорк қаласына БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясына жиналды. Бұл жиынға Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысып, баяндама жасады.** Сессия мәжілісінің алғашқы күні 2000 жылғы Мыңжылдық саммитінде қабылданған 2015 жылға дейінгі Орнықты даму бағдарламасының ­орындалуын талқылауға арналды. Мәжілісте сөз сөйлеген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы бағдарлама аясында елеулі табыстарға қол жеткізгенімізді атап көрсетті. «Біріншіден, біздің еліміз мемлекеттіліктің негізін нығайтып, азаматтық қоғамды дамытуға қажетті жағдайларды жасай алды»-деп жария етті. Елбасы баяндамасының екінші бөлігі БҰҰ-ның Орнықты даму бағдарламасы бойынша Қазақстанның әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешудегі табыстары мен проблемаларына арналды. Сонымен бірге Елбасы БҰҰ-ның бас мінбесінен өз сөзін қазақ тілінде сөйлеп, Қазақ Елімен бірге, қазақ тілінің мәртебесін халықаралық деңгейде бір көтеріп тастады.

Осылайша, 1992 жылы 2 наурызда Қазақ Елі БҰҰ-на мүше болу арқылы біріншіден, өзін бүкіл әлемге таныстырса, екіншіден, халықаралық ұйымның мінбері арқылы өзінің халықаралық беделін арттырда. Сол себепті де Қазақстанның қазіргі замандағы тарихында 2 наурыз аса маңызды тарихи күн болып есептеледі.

1. **оқиға**

**1992 жылдың 7 мамыры –Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері күні.**

1992 жылдың 7 мамыры күні – Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы» Жарлығымен еліміздің Қарулы Күштері құрылды. Әрбір тәуелсіз ел өзінің дербестігін қорғау үшін өз Қарулы Күштері болуы шарт екендігін ескере келе, Елбасы 1992 жылдың 7 мамырында Қарулы Күштерді құру туралы жарлыққа қол қойды. Содан бері 7 мамыр - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері күні ретінде мерекеленіп келеді.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін құру ісі 1991 жылдың 25 қазанынан басталады. Бұл кез әлі де болса КСРО-ның өмір сүріп тұрған кезі және оның өмірінің соңғы айлары болатын. Қазақстан аумағында КСРО Қарулы Күштерінің 200 мыңдық әртүрлі әскер түрлерінің құрамалары мен бөлімдері тұрды. Ол әскери құрамалар тікелей орталыққа бағынышты еді. Ал тәуелсіз ел болуға ұмтылған Қазақ Елі үшін әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ететін өз Қарулы Күштерінің болуы өмірдің басты талабы болды. Осыған орай 1991 жылдың 25 қазанында Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың қол қойған «Қазақ КСР Мемлекеттік қорғаныс комитетін құру туралы» Жарлығы шығып, Мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы қызметіне Кеңестер Одағының Батыры, генерал-лейтенант Сағадат Нұрмағамбетовты тағайындалды. Қазақстанның мемлекеттік Қорғаныс комитеті Азаматтық қорғаныс штабы мен Қазақ республикалық әскери комиссариатының негізінде құрылды. Қорғаныс комитетіне Қазақстан аумағындағы «әскери жасақтарға бақылауды»  жүзеге асыру, сонымен бірге әскерлердің орын алмастырып, әр түрлі әскери жаттығулар жүргізуін, әскери мүліктердің республикадан тысқары жерлерге тасымалдануын, армияның әскери қызметіндегі басқа да бағыттарды бақылауда ұстау міндеті жүктелді. Қазақстанның Мемлекеттік қорғаныс комитеті әскери-кадрлық саясатын КСРО Біріккен Қарулы Күштері Бас қолбасшылығының келісімімен жүргізіп отырды. Мысалы, Қазақстан аумағында тұрған әскери бөлімдер мен құрамалардағы полк командирінен бастап жоғары қызметтерге офицерлердің тағайындалуы міндетті түрде республика басшылығымен келісілуі керек болды.

Тәуелсіз Мемлекекеттер Достастығын (ТМД) құру туралы 1991 жылғы 21 желтоқсандағы келісімде ортақ әскери-стратегиялық кеңістікті және бірыңғай қолбасшылықты сақтау және қолдау туралы мәселе қарастырылды. Бірақ, ТМД-ға мүше елдердің кейбір басшылары өздерін стратегиялық күштерден басқа, өз елдерінің аумағында орналасқан әскерлердің бас қолбасшысы етіп жариялайды. 1992 жылдың басындаТМД елдері Қарулы Күштерін біріктірудің өзі мүмкін болмай қалды. Бұрынғы КСРО құрамындағы кейбір республикалар арасында территориялық қайшылықтарға байланысты әскери шиеленістер басталды. Бұл жағдай ТМД құрамындағы дербес елдердің өз Қарулы Күштерін құруды тездетті. Осыған сай, 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қорғаныс комитетін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі етіп қайта құру туралы», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы» және алғашқы қорғаныс министрі етіп генерал - полковник (1993 жылдың 9 мамырынан армия -генералы) С.Қ.Нұрмағамбетовты тағайындау туралы Жарлықтарға қол қойды. Еліміздің тәуелсіздігін баянды етуде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің атқарған рөлі ерекше. Сол себепті де ҚР ҚК құрылған күні еліміздің қазіргі замандағы тарихында аса ерекше күн болып есептеледі.

ҚР ҚК негізгі құрамын бірнеше (оның ішінде бір танк) дивизиясы бар 40 жалпы әскери армия, авиация корпусы, радио және радиотехникалық барлау бөлімшелері, жабдықтау бөлімшелері және Байқоңыр ғарыш айлағын, Семей сынақ алаңын және Сарышағандағы, Ембідегі, Арал теңізінің Барсакелмес аралындағы сынақ алаңдарын арнайы жабдықтау бөлімдері, базалар, арсеналдар, қоймалар және басқа да бөлімдер мен мекемелер құрады. Қазақстанда барлығы 200 мыңнан астам әскерилер болды, олардың қарауында стратегиялық қарудың аталған түрлерінен басқа, 1200 танк және брондалған машиналар, 1500 артиллериялық жүйе және 370 әскери ұшақ бар еді. Бұрынғы Кеңес Армиясының аталған бірлестіктері, құрамалары және бөлімдері Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің негізін құрады. Тәуелсіз Қазақстан армиясын құруда қорғаныс мәселесі бойынша құқықтық  негіз қалаудың маңызы зор болды. Бұл жұмысты Президент, Үкімет, Қорғаныс министрлігі белсенді жүргізді. 1992 жылы 22 қыркүйекте Жоғары Кеңес «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері және Қорғаныс туралы» Заң қабылдады. Ал 1993 жылы 19 қаңтарда «Жалпыға бірдей әскери міндет және әскери қызмет туралы» Заң, 1993 жылы 1 ақпанда «Әскери қызметшілердің және олардың отбасының мәртебесін әлеуметтік қорғалуы туралы» Заңдарды қабылдады. Сондай-ақ, 1993 жылы 11 ақпанда Президент бекіткен Қазақстан Республикасының алғашқы әскери доктринасы қабылданды. Ол соғысты болдырмау, қорғаныс қуатының жеткіліктілігі, ТМД елдерімен өзара көмек одағы принциптеріне негізделді. 2000 жылдың 10 ақпанында қабылданған екінші Әскери доктринаның негізі Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы болды. Жаңа доктрина ҚК құру мен реформалаудың басты бағыттарын айқындады.

Қазіргі таңда Қазақстанның Қарулы Күштері - әскери басқару органдарын; Қарулы Күштердің үш түрі: Құрлық әскерлерін, Әуе қорғанысы күштерін, Әскери-теңіз күштерін; арнайы әскерлерді; Қарулы Күштердің Тылын; әскери оқу орындарын; әскери-ғылыми мекемелерін қамтиды. Құрлық әскерлерінің құрамалары мен бөлімдері «Оңтүстік», «Шығыс», «Батыс», «Астана» өңірлік қолбасшылықтарына, сондай-ақ Аэроұтқыр әскерлеріне, Зымыран әскерлері мен артиллерияға біріктірілген. Бұл әскерлер Қазақстанның әскери қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етуде. Тәуелсіздіктің қамтмасыз етілуін сақтайтын Қарулы Күштердің дүниеге келген күні Ел тарихындағы аса маңызды тарихи күн болып саналады.

**4 оқиға**

**1992 жыл 4 маусым - тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері қабылданды.**

1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесі тәуелсіз Қазақ Елінің Мемлекеттік рәміздері – Мемлекеттік Туды, Мемлекеттік елтаңбаны және Мемлекеттік әнұранды бекітті. Содан бері бұл күн – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күні болып мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер - әрбір дербес мемлекеттің ажырамас бөлігі, мемлекеттіліктің символы болып табылады.

Мемлекеттік рәміздерді бекіту үшін 1992 жылдың қаңтар айында арнайы жұмыс тобы құрылады. Жұмыс тобы мемлекеттік рәміздерге бәйге жариялап, ең үздік жұмыс жобаларын таңдап алады. Тек қана Мемлекеттік Тудың 453 нұсқасы талқыланып, 142 хат қаралады. Бейбітшілік пен тұтастықтың белгісі ретінде байрақ үшін көгілдір түс таңдалады. Бірнеше талқылаулардан кейін суретші Шәкен Ниязбеков салған Мемлекеттік Тудың жобасы бекітілді.

**Ту** – мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Ту ежелден елдің халқын біріктіру және оны белгілі бір мемлекеттік құрылымға сәйкестендіру міндетін атқарып келеді.

**Мемлекеттік Тудың сипаттамасы**

**Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы**– ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені мен ұзындығының арақатынасы – 1:2

Геральдика дәстүрінде әрбір түс белгілі бір ұғымды танытады. Мәселен, аспандай көк түс адам бойындағы адалдық, тазалық, сенімділік, мінсіздік сияқты қасиеттерді білдіреді. Сонымен қатар, көк түс түркі мәдениетінде терең символдық мәнге ие. Ежелгі түркілер аспанды тәңір-атаға балаған, ал олардың көк туы арғы ата-бабаларға деген адалдықты бейнеледі. Қазақстанның Мемлекеттік туында ол ашық аспанды, бейбітшілікті, игілікті білдірсе, түстің біркелкілігі еліміздің тұтастығын меңзейді.

Мемлекеттік Елтаңбаны таңдауда басты белгілер мифологиялық желі мен тарихи салт-дәстүр болды. Оны қабылдау үшін арнайы жұмыс тобы 245 жоба мен 67 жазба ұсыныстарды қарап шығып, белгілі сәулетшілер - Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов салған нұсқаны мақұлдайды.

## Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы

****Елтаңба – мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба («герб») термині немістің «erbe» (мұра) деген сөзінен шыққан. Мемлекеттің мәдени және  тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді

Қазіргі Қазақстан аумағын мекендеген қола дәуірінің көшпенділері кейін графикалық ұғымы «таңба» деп аталған ерекше символ-тотем арқылы өздерін танытқанына тарих куәлік етіп отыр. Алғаш рет бұл термин Түрік қағанаты тұсында қолданыла бастаған.

**Мемлекеттік Елтаңбаның сипаттамасы**

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды. Бұл – Ұлы дала көшпенділері айрықша қастер тұтқан өмір мен мәңгіліктің символы.

Мемлекеттік елтаңбаның орталық геральдикалық элементі – көгілдір түс аясындағы шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) бейнесі. Шаңырақты айнала күн сәулесі секілді тараған уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағына аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – көлемді бес бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде «Қазақстан» деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ  «Қазақстан» деген жазу – алтын түстес.

Көк күмбезін еске салатын және Еуразия көшпенділерінің дәстүрлі мәдениетінде тіршіліктің негізгі бастауының бірі боп саналатын шаңырақ – киіз үйдің басты жүйе құраушы бөлігі. Республиканың Мемлекеттік елтаңбасындағы шаңырақ бейнесі – елімізді мекендейтін барлық халықтардың ортақ қонысының, біртұтас Отанының символы. Шаңырақтың мықтылығы мен беріктігі оның барлық уықтарының сенімділігіне байланыстылығы секілді, Қазақстанда бақытқа жету әрбір азаматтың аман-есендігіне байланысты.

Аңыздағы қанатты тұлпарлар Мемлекеттік елтаңбадағы өзекті геральдикалық элемент болып саналады. Бағзы замандағы тұлпар бейнесі батылдықты, сенімділікті және ерік күшін танытады. Пырақтың қанаты Қазақстанның көпұлтты халқының қуатты және гүлденген мемлекет құру туралы ғасырлар бойғы тілегін аңғартады. Олар – шынайы ой-арман мен ұдайы жетілуге және жасампаз дамуға ұмтылыстың көрінісі. Сонымен қатар, арғымақтың алтын қанаттары алтын масақты еске салады, қазақстандықтардың еңбексүйгіштігін және еліміздің материалдық игілігін танытады.

Өткен ғасырларда мүйіз көшпенділердің табынушылық ғұрыптарында, сонымен қатар, жауынгерлік тудың ұшына орнату үшін белсенді пайдаланылған. Көктің сыйын, жердің игілігін, жорықтың жеңісін  әртүрлі жануарлардың мүйізі арқылы бейнелеу көптеген халықтардың символдық композицияларында елеулі орын алды. Сондықтан молшылық әкелетін мүйізі бар қанатты тұлпар семантикалық және тарихи түп-тамыры терең маңызды типологиялық образ болып саналады.

Елтаңбада қолданылған негізгі түс – алтынның түсі. Бұл – байлықтың, әділдіктің және кеңпейілділіктің символы. Сонымен қатар, көгілдір аспан түстес тудың түсі алтынның түсімен үйлесім тауып, ашық аспан, бейбітшілік және бақуат тіршілік ұғымдарын танытып тұр.

Мемлекеттік Әнұранның ең жақсы жобасы конкурсына 51 ән, 132 өлең мәтіндері қатыстырылды. Сонымен бірге, 1944 жылы жазылған бұрынғы Әнұранның әуені де конкурста қарастырылды. Бірнеше тыңдап шыққаннан кейін, осы музыкалық нұсқаны қалдыру жөн деп табылды. Оның авторлары – М. Төлебеав, Е. Брусиловский, Л. Хамиди болатын.

1992 жылы 4 маусымда ұсыныстар мен естертулерді ескере отырып, Жоғарғы Кеңес  Мемлекетік Елтаңбаны, Туды және Мемлекетік Гимннің музыкалық редакциясын бекітті. Сөйтіп бұл күн – Тәуелсіз Қазақстан тарихында Мемлекеттік рәміздер қабылданған күн ретінде аса маңызды тарихи күн болып саналады.

2006 жылдың 6 қаңтарында еліміздің Парламенті Мемлекетік Әнұранды өзгерту туралы ұсынысты талқылап, әйгілі сазгер Шәмші Қалдыаяқовтың «Менің Қазақстаным» атты әнін лайық деп тапты. Сөзін дарынды ақын Ж. Нәжімединов жазған. Бірақ Елбасы оған уақыт, заман тұрғысынан өзгерістер енгізді. Осыны негіздей отырып Парламент депутаттары Нұрсұлтан Әбішұлын Әнұранның сөзін жазған автор деп таныды.

**Сөзі - Нұрсұлтан Назарбаев пен Жұмекен Нәжімеденовтікі, музыкасы - Шәмші Қалдаяқовтікі**   
  
Алтын күн аспаны,  
Алтын дән даласы,  
Ерліктің дастаны,  
Еліме қарашы!  
Ежелден ер деген,  
Даңқымыз шықты ғой.  
Намысын бермеген,   
Қазағым мықты ғой!  
  
Қайырмасы:  
Менің елім, менің елім,  
Гүлің болып егілемін,  
Жырың болып төгілемін, елім!  
Туған жерім менің – Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,  
Кең байтақ жерім бар.  
Бірлігі жарасқан,  
Тәуелсіз елім бар.  
Қарсы алған уақытты,  
Мәңгілік досындай.  
Біздің ел бақытты,  
Біздің ел осындай!  
  
Қайырмасы:  
Менің елім, менің елім,  
Гүлің болып егілемін,  
Жырың болып төгілемін, елім!  
Туған жерім менің – Қазақстаным!

1. **оқиға**

**1992 жыл 29-қыркүйек – Алматыда Дүниежүзі қазақтарының І Құрылтайы өткен күн.**

Қазақстан Республикасы жеке, тәуелсіз ел болғандықтан тек өз ішіндегі халықтардың мүддесін ғана емес, сонымен бірге тарихтың әр қилы кезеңдерінде тағдырдың жазуымен жан-жаққа шашырап, әлемнің 40-қа жуық елдерінде күн кешіп жүрген қазақ жұртының мүддесін де қорғауды егемендіктің алғашқы күндерінен бастап өзінің басты міндеттерінің бірі ретінде қарады. Осыған орай Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті «Қазақтардың бүкілдүниежүзілік конгресін дайындау және өткізу туралы» Қаулысы даярланды. Осындай конгресті өткізу туралы идея Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Түркияға сапары кезінде туған еді. Қаулыдан кейін Дүниежүзі қазақтарының құрылтайын өткізу жөнінде ұйымдастыру комитеті мен штаб құрылды.

1992 жылдың 29 қыркүйегі мен 3 қазан аралығында Алматыда қазақтардың І Дүниежүзілік құрылтайы болып өтті. Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайына Түркия, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Монғолия, Ресей, Қырғызстан, Түркіменстан, Өзбекстан және басқа елдерден, барлығы – 33 елден, сондай-ақ Қазақстан облыстарынан келген 800- ден астам кісі қатысты . Құрылтайдың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша – Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы құрылды, оның жарғысы қабылданды, басшы органдары сайланды. Сонымен әлем қазақтарының қауымдастығы құрылып оның төрағалығына республика Президенті Н.Ә. Назарбаев сайланды. Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы Қалдарбек Найманбаев төрағаның бірінші орынбасары болып бекітілді. Ал қауымдастықтың төралқа мүшелері болып Дәлелхан Жаналтай(Түркия), Мырзатай Жолдасбеков, Алтынбек Сәрсенбаев сайланды.

Қонақтар Түрікстандағы Қожа Ахмет Яасауидың мавзолейіне, Жезқазған облысындағы қасиетті Ұлытауға барып қайтты. Құрылтай қонақтары үшін Республика сарайында концерт қойылды. Құрылтайдың өткізілу барысы мерзімді баспасөзде, радио және теледидар бойынша кең хабарланып отырды. Құрылтайдың негізгі жаңалығы – 30 қыркүйекте Республика сарайында өткен салтанатты мәжіліс болды. Онда Қазақстан Республикасының Президентті Н.Назарбаев сөз сөйледі. Президент өз сөзінде: «Қазіргі уақытта әлемнің 40-тан астам елдерінде 4,5 миллиондай қазақтар тұрады, сондықтан Республиканың құрметті міндеті – қай жерде тұратына қарамастан, әрбір қазақ өз ұлтының тең құқылы өкілі ретінде сезінетіндей жағдай жасау» деп атап көрсетті.

Құрылтай 1992 жыл 30 қазанында сенбі күні жабылды. Осындай конгресті өткізу Қазақ халқының өзіндік бірлігін нығайтып, мәдениеті мен дәстүрлерін қалпына келтіру және көтеруге ықпал етті.

Бұл Құрылтайдың Қазақстан тарихында алатын маңызы зор. Алғаш рет дүниежүзіндегі қазақ ұлтының өкілдері өздерінің төл мемлекеті – тәуелсіз Қазақ Елінің орталығы – Алматыда бас қосып, өз мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Дүниежүзі қазақтарының тұнғыш құрылтайы нәтижесінде әлемдегі қазақтармен тығыз қарым-қатынас жасайтын, оның мұң-мұқтажын жоқтайтын қауымдастық өмірге келді. Сол себепті де қазіргі замандағы Қазақстан тарихында дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы ашылған 29 қыркүйек - тәуелсіздік жылдарындағы аса маңызды тарихи оқиға болған күн болып саналады.

Алғашқы құрылтайдан бергі ширек ғасырға жуық аралығында қауымдастық бірнеше құрылтай өткізді. 2002 жылдың 23-24 қазанында Түркістан қаласында Дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы өтіп, оған әлемнің 33 елінен барлығы 470 адам қатысты.

Дүниежүзі қазақтарының үшінші құрылтайы 2005 жылы 28-қыркүйек пен 2-қазан айларының аралығында еліміздің жаңа ордасы – Астана қаласында өтті. Құрылтайға әлемнің 32 елінен 312  қандастарымыз келді.

    Ал төртінші құрылтай 2011 жылғы 25-27 мамырда Астанада  өтті. Оған әлемнің 35 шет мемлекеттерінен 380 делегат, Қазақстанның әр аймағынан 300-ден астам адам қатысты.

Әрбір өткізілген құрылтайдың Қазақстан тарихында алатын өзіндік орны мен маңызы бар. Дегенменде 1992 жылы 29 қыркүйекте ашылған алғашқы дүниежүзі қазақтарының құрылтайының орны ерекше.

1. **оқиға**

**1993 жыл 28 қаңтар - Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қабылданды**.

1993 жылдың 28 қаңтары - Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихында аса маңызды тарихи күндердің біріне жатады. Бұл күні Қазақ Елі өзінің тұңғыш Ата Заңын, Конституциясын қабылдады. Конституция **–** кез - келген мемлекеттің Негізгі Заңы, Ата Заңы және ол мемлекеттің заңдық жүйесінің негізін құрап, мемлекеттің заңдық күшіне ие ең жоғарғы құқықтық акт болып табылады. Конституция мемлекеттің саяси, құқықтық және экономикалық жүйесінің негіздерін анықтайды.

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялаған күннен бастап оның болашақтағы саяси, құқықтық, экономикалық жүйесінің негіздерін анықтайтын негізгі Заңына деген қажеттілік туды. Осы мақсатта 1992 жылдың басында ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі жаңа Конституцияның жобасын әзірлеу үшін Конституциялық комиссия құру туралы қаулы қабылдады. Жобаны әзірлейтін жұмыс тобына еліміздің ең білікті заңгер-мамандары енгізілді. Бір жылдай жұмыс істеген комиссия жаңа Конституцияның жобасын Жоғары Кеңестің сессиясы қарауына жіберді.

1993 жылы 28 қаңтарда Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конституциясы ХІІ шақырылған Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің ІХ сессиясында қабылданды. Ол кіріспеден, 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрды. Жаңа Конституция Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігін алған кезден бергі елімізде жүзеге асырылған көптеген құқықтық нормаларды: халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, билікті бөлісу принципі, қазақ тілін мемлекеттік деп тану, Президентті мемлекет басшысы деп тану және тағы басқа құқықтық өзгерістерді заң жүзінде бекітті. Тұңғыш Конституция бойынша Қазақстанның саяси жүйесінің негізіне парламенттік республика моделі алынды.

Ата Заңның Кіріспе бөлімінде Қазақстанның тәуелсіз, құқықтық мемлекет екендігі негізделді. Демократиялық және құқықтық мемлекет құруда республика халықаралық нормалар мен принциптерді ұстана отырып, Қазақстан алғаш рет әлемдік қауымдастықтың ажырамас бір бөлігі ретінде жарияланды. Конституция елдегі ұлтаралық келісімді сақтауға негізделіп жасалды. Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына теңдей құқық беру қамтамасыз етіліп, адамдардың міндеттері мен құқықтары және бостандықтары бекітілді. Конституция бойынша қазақ тілі — мемлекеттік тіл болып бекітіліп, ал орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі мәртебесіне ие болды.

Жаңа Конституцияда Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет деп жарияланды.

Жаңа Конституцияда Кеңестік кезеңдегі Қазақстан мен Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық жүйелерінің арасындағы сабақтастық анық байқалып тұрды. Өйткені Қазақстанда кеңестік құқықтық жүйе мықтап орныққан болатын. Оны бірден түбірімен өзгертіп, жаңа құқықтық жүйені енгізу мүмкін емес еді. Дегенменде елдегі жағдайдың тез дамуына байланысты қазіргі заманның талаптарына сай келетін жаңа құкықтық институттар мен нормаларды енгізуге даңғыл жол ашылды.

«Мемлекет және онын органдары мен институттары» атты ережеде Қазақстан халқының атынан сөйлеу құқығы тек қана Жоғарғы Кеңес пен Президентке тән деп көрсетілген.

Экономикалық салада жерді жеке меншікке беруге тыйым салынды. Бұл кеңестік кезеңдегі қоғамдық қатынастар мен қоғамдық сананың әлі де болса жаңа қатынастар мен жаңа санаға орын бермегендігін көрсетті.

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы жаңа Конституциясы мемлекеттің тәуелсіздігін заңды түрде бекітті, халықаралық қауымдастыққа Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде танытты, біздің қоғамға жаңадан енген кейбір институттарды қоғамдық, саяси және құқықтық салаларда бекітті. Сөйтіп Жаңа Конституция Қазақстан Республикасы үшін өте өзекті сол кезеңдегі үш негізгі міндетті шешіп, құқықтық негізде бекітіп берді.

Тәуелсіз Қазақ Елінің алғашқы демократиялық Конституциясының қабылдануы – қазіргі замандағы Қазақстан өміріндегі аса маңызды тарихи оқиға болды. Ол біздің елімізде халықаралық принциптерге негізделген жаңа үлгідегі қоғам орнатуға шынайы мүмкіндіктер ашты.

1993 жылғы Конституцияда кейбір саяси, құқықтық, экономикалық маңызды құқықтық мәселелер толық шешімін таппаса да, ол 2 жыл 7 ай өмір сүріп, 1995 жылғы Конституцияға құқықтық негіз қалап берді.

**7 оқиға**

**1993 жыл 15 қараша – Ұлттық валюта- тенгенің айналымға енгізілген күні.**

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің бір көрінісі болып табылатын ұлттық валюта – Теңгенің өмірге келген күні – 1993 жылдың 15 қарашасы тәуелсіз Қазақстан тарихындағы аса маңызды тарихи оқиғаның біріне жатады.

Теңге айналымға енгізілгенге дейін ақша шығару қызметін бұрынғы КСРО-ның Мемлекеттік банкі, кейіннен Ресейдің Орталық банкі атқарып келді. Қазақстанда өзінің банкнота шығаратын фабрикасы мен Монета сарайы болмағандықтан, төлем құралы ретінде КСРО Мемлекеттік банкінің немесе Ресей Орталық банкісінің 1961— 1991 жылдары шығарған рублдегі банкноталары мен монеталары қызмет етті. Екі жыл бойы Қазақстан шаруашылық айналымға қажетті Ресейдің рублін сатып алып отыруға мәжбүр болды. Ресей тарапынан қойылған шарттар Қазақстанның тәуелсіздігіне қауіп туғызды. Тіпті 1992 жылы Ресей өзінің валютасын енгізіп, «рубль аймағынан» Қазақстанды және басқа да республикаларды ығыстырып шығарды.

Қазақстанға өз тәуелсіздігін сақтап қалу үшін өзінің ұлттық валютасын шығару күн тәртібіне қойылды. Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырмасымен Ұлттық Банк қазақстандық төлем құралын дайындауға кіріседі. 1992 жылдың 27 тамызы күні Ұлттық банк болашақ теңге купюрасының 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 номиналдағы банкноталық үлгілерін бекітті. Оны шығару үшін ағылшынның пошта маркілері және банкнота жасаумен айналысатын «Харрисон және оның ұлдары» компаниясымен өзара келісімшарт жасалады.

Қазақстан өз ақшасын даярлап жатқан тұста ел аумағында КСРО-ның рубльдері ғана айналыста қалды және өзге республикалар өз валюталарын енгізуге байланысты олардағы рубльдің бәрі Қазақстанға ауысты. Олардың келуіне келуіне шек қойылмады. Мұның бәрі, айналып келгенде оған дейін құнсызданған рубльдің одан әрі қарай еселеп құнсыздануына әкеліп соқтырды. Инфляция қарқыны 2900 пайыздан асты.

Қалыптасқан жағдай тез арада ұлттық валютаны өмірге енгізуді қажет етті. 1993 жылы қарашаның басында Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен ұлттық валюта – теңгені енгізу бойынша мемлекеттік комиссия құрылды. Комиссия ұлттық валютаны енгізудің тұжырымдамасын дайындап, онда жаңа валютаның енгізілу мерзімі, тәсілі, жаңа валютаны айырбастау пункттеріне жеткізу мәселелері, қолма-қол ақшаны айырбастау коэффициенті мен лимиттері, валюта бағамын қалыптастыру және басқа маңызды мәселелерді айқындады. 1993 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасын енгізу туралы» Жарлығы шықты. Онда «Қазақстан Республикасы аумағында 1993 жылы 15 қарашада сағат 08.00-ден Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңге айналымға енгізілсін; 1993 жылғы 18 қарашада сағат 08.00-ден бастап теңге Қазақстан Республикасының заңды төлем құралына айналады»- деп көрсетілген.

13 қарашада республикалық газеттер жаңа валюта – теңгенің суреттерін жариялады. Теңгенің жеті бірлігінде қазақ тарихында ерекше орын алатын жеті тарихи тұлғаның бейнелері берілген. Бір теңгелік банкнотқа - «әлемнің екінші ұстазы» атанған Әбу Насыр әл - Фараби, үш теңгелікте – атақты ақын Сүйінбай, бес теңгелікте - атақты күйші Құрманғазы, он теңгелікте – ғұлама ғалым Шоқан, жиырма теңгелікте – ұлы ақын Абай, елу теңгелікте - Әбілқайыр хан, жүз теңгелікте - Абылайхан бейнелері салынған.

Ал қарашаның 15-інен 20-сына дейінгі алты күн рубльді теңгеге ауыстыру үшін берілді. Тура алты күнде халық қолдағы ақшасын тәуелсіз елдің валютасына айырбастауы керек еді. Адамдар бес жүз сомды бір теңгеге айырбастады. Теңге бірінші айналымға түскен күні оның АҚШ валютасына шаққандағы құны - 1 доллар 4,75 теңге болып бекітілді. 1993 жылы 22 қарашада алғаш рет зейнетақы мен еңбекақы теңгемен беріле бастады.

Кейіннен ҚР Президентінің жарлығымен 15 қараша - Ұлтық валютаның туған күні болып жарияланды. Жыл сайын Қазақ Елі бұл күнді ерекше қуанышпен атап өтеді.

1993 жылдың қарашасында теңгенің айналысқа шығарылуы - еліміздің тәуелсіздігін нығайту жолындағы түбегейлі әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болды. Бұл күн - 25 жылдық Тәуелсіздік тарихымыздағы ерекше 25 айтулы датаның бірі болып саналады.

**8 оқиға**

**1994 жылғы 7 наурыз - Ата Заң негізінде алғаш рет парламенттік сайлау өткізілді.**

25 жылдық тарихы бар тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихындағы ерекше атап өтер айтулы датаның біріне – 1994 жылы 7 наурызда 1993 жылғы Конституция негізінде алғаш рет парламент сайлауының өтуі жатады. Бұған дейін жұмыс істеген он екінші рет шақырылған Жоғары Кеңес 1990 жылы наурызда сайланған болатын. Бұл әкiмшiл-әмiршiл жүйенің ықпалы әлі де болса жеткілікті болып тұрған жағдайдағы республиканың жоғары заң шығару органының алғашқы неғұрлым  демократиялық  сайлауы болатын. Бұл сайлау толыққанды саяси партиялар болмаған жағдайда өткенімен, тоталитарлық жүйенің  өзгеру процестеріне бұлжымас сипат берді.

Он екінші сайланған Жоғарғы Кеңес Қазақстан парламентаризмінің қалыптасу тарихында ерекше рөл атқарды. Оның тарихи рөлі бірқатар аса маңызды құқықтық актілердің қабылдануында, мемлекеттің 90-шы жылдардың алғашқы жартысындағы саясатын, қоғамдық қатынастарын заңнамалық жағынан қамтамасыз етуде көрініс тапты. Олардың маңыздылары мыналар:

1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР-інің Жоғарғы Кеңесі  «Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы» Декларацияны қабылдады,

1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР-нің атауын Қазақстан Республикасы(Қазақстан) деп қайта атау туралы Заңды қабылдады,

1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жария етті,

1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын, желтоқсанда Мемлекеттік Әнұранын бекітті,

1993 жылғы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конституциясын қабылдады және тағы басқалары.

Дегенменде, он екінші сайланған Жоғары Кеңес Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастықтың құрамына еніп, қоғамдық өмірде демократиялық принциптерге негізделген өзгерістерді, экономикада нарықтық қатынастарды тереңдету үшін жаңа реформаларды енгізуде, құбылмалы саяси өмірде жедел шешім қабылдауда дәрменсіз болды. Әсіресе, онда билік тармақтарының тепе-теңдіқ жүйесі нақтыланбаған болатын. Мұндай жағдай Жоғары Кеңесті өз қызметін мерзімінен бұрын тоқтатуға әкеп соқты.

Өмірдің жаңа талаптарына сай жаңа реформалар мен өзгерістерді құқықтық жағынан негіздеу үшін елімізге кәсіби жағынан білікті және тұрақты түрде жұмыс істейтін жаңа парламент қажет болды.

Осындай қажеттілікке байланысты Жоғары Кеңеске кезекті сайлау 1994 жылдың 7 наурызына белгіленді. Сайлау алдында саяси партиялар мен қозғалыстардың, бір мандатты округтерден сайлауға түскен үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстары шынайы демократиялылықтың көрінісін берді. Небары 135 бір мандатты округтер бойынша 910 адам ұсынылып, тіркеу шарттарына 692 адам лайықты болды, орташа алғанда – 5 үміткер бір депутаттық мандат үшін күресті.

Бұл сайлау Қазақстанда көп партиялылықтың қалыптасуына ықпал етті. Сайлауға сайлаушылардың 73,84 проценті қатысты.

Уақытша регламентке сәйкес партиялар өкілдіктері негізінде Жоғарғы Кеңесте мынадай фракциялар құрылды: Қазақстан Халық Бірлігі Одағы (ҚХБО – 32 адам), Қазақстан Халық Конгресі партиясы (ҚХК – 22 адам), Социалистік партия (12 адам) және Кәсіподақтар федерациясы (12 адам), сондай-ақ, негізінен кәсіби белгісі бойынша қалыптасқан 14 депутаттық топ болды. Он үшінші сайланған Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің төрағасы болып белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаев сайланды. Қазақстан тарихында тұңғыш рет саяси партиялар мен қозғалыстар биліктің нақты тұтқаларына қол жеткізіп, мемлекеттік бағдарламалардың қалыптасуына және қабылдануына ықпал ету мүмкіндігін алды.

1994-1995 жылдар кезеңі қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуындағы төтенше маңызды кезең болып табылады. 1994 жылғы сәуір – 1995 жылғы наурыз аралығында жұмыс істеген он үшінші сайланған Жоғарғы Кеңес депутаттары тұрақты негізде жұмыс істеген Қазақстанның тұңғыш кәсіби парламенті болды. Бұл Жоғары Кеңестіңғұмыры өте қысқа болса да, ол өзінен кейінгі Парламенттік жүйеге негіз қалады деуге болады. Сол себепті де бұл парламенттің өмірге келген күн - 1994 жылғы 7 наурыз қазіргі замандағы еліміз тарихында айрықша тарихи күн болып саналады.

**9 оқиға**

**1994 жылы 6 шілде – парламент депутаттары астананы Ақмола қаласына көшіруге шешім қабылдады**.

Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі замандағы тарихында 1994 жылғы 6 шілде тарихи күн болып есептеледі. Осы күні Қазақстан Республикасы он үшінші сайланған Жоғарғы Кеңесі Президент Н.Назарбаевтың дәлелдерімен келісе отырып, ел астанасын Ақмола қаласына көшіру туралы ұсынысын мақұлдады. Бұл шешім тәуелсіз Қазақ Елінің тарихында жаңа белестің басталғандығын көрсетті.

Ежелгі және ортағасырларда Қазақ елінде көптеген қалалар астана болғаны белгілі. Олар – Шигу( Үйсін мемлекеті), Битянь(Қаңлы мемлекеті), Суяб(Батыс Түрік қағанаты, Түргеш мемлекеті), Баласағұн(Қарахандар мемлекеті), Қойлық(Қарлұқ мемлекеті), Янгикент(Оғыз хандығы), Сығанақ(Қыпшақ хандығы, Ақ Орда мемлекеті), Сауран(Ақ Орда мемлекеті), Түркістан(Қазақ хандығы), Ташкент(Қазақ хандығы-Тұрсын хан тұсында) қалалары. Ал XX ғасырдың өзінде бірнеше қала Қазақ Елінің астанасы болды. 1920 – 25 жылдары Орынбор қаласы, 1925-1929 жылдары Қызылорда қаласы, 1929 - 1997 жылдары Алматы қаласы Қазақстан астанасы болды.

1991 жылы Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін саяси орталықты елдің оңтүстік-шығысынан орталық бөлікке көшіру мәселесі көтерілген болатын. Қазақстан Республикасының Президентінің тапсырмасы бойынша мемлекеттің жаңа астанасын орналастыруға оңтайлы қаланы анықтау мақсатымен республиканың бүкіл аумағы мұқият зерттелді. Талдау қорытындылары бойынша ең қолайлы қала деп Ақмола қаласы ұйғарылды.

Ол мынадай принциптер бойынша анықталды: географиялық жағынан елдің орталық бөлігінде орналасқан, ірі көлік жолдарының түйіскен жері, аса маңызды шаруашылық аймақтарға жақын және т.б.

1995 жылы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың “Қазақстан Республикасының астанасы туралы” Заң күші бар Жарлығы жарияланды. Осы уақыттан бастап Республиканың Президенті резиденциясының тұратын жері Ақмола және Алматы қалалары болып белгіленді. Жоғары мемлекеттік органдарды Ақмола қаласында орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының мемлекетік комиссиясы құрылып, оған орталық және жергілікті атқарушы органдардың бұл мақсаттағы атқаратын қызметін үйлестіру құқығы берілді. Президент Жарлығы бойынша Республика үкіметі Ақмола қаласын абаттандыру жөніндегі бюджеттен тыс қаражатты жинақтау мақсатында “Жаңа астана” қорын ашты.

1997 жылдың 20 қазан айында – Көлік және коммуникация, Ауыл шаруашылығы, Ақпарат және қоғамдық келісім министрліктері, Қазақстан телерадио корпорациясы, Қоныс аудару жөніндегі комиссия аппараты, Қорғаныс министрлігінің оперативтік тобы, Республикалық Ұлан мен Президентті қорғау қызметінің жекеленген құрлымдары, Сыртқы істер, Ішкі істер және Әділет министрліктері мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті аппаратының жекеленген бөлімшелері жаңа астанаға көшіп келді. Дәл осы күні Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. 1997 жылы 8 қарашада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен Президент байрағын Алматыдан Ақмола қаласына шығарып салудың салтанатты рәсімі өтті. 1997 жылы 3 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңсесі Ақмолаға көшіріліп, бірден жұмысқа кірісті. 10 желтоқсанда ҚР Парламентінің депутаттары көшіп келді. Сол жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақмолаға ресми түрде аттанды.

1998 жылы 6 мамыр күні Президент Жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана қаласы болып өзгертілді. Ал қаланың Қазақстан Республикасының астанасы ретіндегі ресми тұсаукесері 1998 жылы 10 маусымда болып өтті.

Қазіргі күнде Қазақстан Республикасының саяси орталығы – Астана қаласы тәуелсіз Жаңа Қазақстанның болашаққа қарай ұмтылысының, қарқындап дамуының символы ретінде қызмет етіп отыр. Астана – Еуразияның қақ ортасында орналасып, бүкіл әлем таныған, халықаралық жиындар жиі өтетін ірі орталыққа айналды. Азғана жылдың ішінде Астана қаласы Қазақ Елінің саяси - әкімшіліқ, мәдени – рухани, білім мен ғылым, қаржы-экономикалық, іскерлік орталығы ретінде қалыптасып болды. Қала халқы 290 мыңнан бірнеше есе өсіп, 2015 жылдың 1 қаңтарындағы санақ бойынша 853 мыңнан асты.

Қазақ Елінің дамуына барлық жағынан зор үлес қосып отырған Астана қаласының қалыптасуында 1994 жылғы 6 шілдедегі Жоғары Кеңес қаулысының маңызы зор. Сол себепті де бұл күн – тәуелсіз Қазақстан тарихындағы айтулы даталардың біріне жатады.

**10 оқиға**

**1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды.**

**1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясы - Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган ретінде құрылды. Құрылған күнінен бастап Ассамблея өзінің негізгі міндетін ойдағыдай атқарып, 100-ден аса этнос өкілдері өмір сүретін Қазақ Елінде ұлтаралық татулықтың жаршысына айналып отыр.**

**Қазақ Елінде XIX-XX ғасырлардағы тарихи жағдайларға байланысты 100-ден аса этнос өкілдері тағдырласты. Әсіресе, кеңестік билік тұсында ондаған әртүрлі этностар, әртүрлі діндер өкілдері Қазақстан аумағына күштеп қоныстандырылды. Сөйтіп, Қазақ Елі көп этносты елдің біріне айналды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елдің бейбіт жолмен тұрақты түрде алға дамуы үшін ең қажетті шарттардың бірі – ұлтаралық татулық болатын.**

  Мұны жақсы түсінген Президент  Н.Ә. Назарбаев алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын жариялаған еді. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған еді.

Жиырма жылдық тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. 2007 жылғы мамыр айында Қазақстан Республикасы Конституциясына бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазақстан халқы Ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді, ол ҚР Парламенті Мәжілісіне тоғыз депутат сайлау құқығына ие болды. Осы арқылы Ассамблеяның қоғамдық-саяси рөлі айтарлықтай артты. 2008 жылғы 20 қаңтарда Президент «Қазақстан халқы Ассамблеясы» туралы әлемде баламасы жоқ заңға қол қойды. ҚХА еліміздің саяси жүйесінің толыққанды субьектісіне айналды. Оның қызметінің нормативтік құқықтық негіздері айқындалды.

Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды.

  Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық азаматтық бірегейлікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. Ал Ассамблеяның негізгі міндеттеріне – 1) этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау; 2) халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; 3) қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу; 4) азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыру; 5) Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 6) Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және дамыту болып табылады.

Бүгінде Ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этномәдени орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiне – Елбасына Қазақстан халқы Ассамблеясын өмiр бойы басқару құқығы тиесiлi.Ассамблея сессиясы (Ассамблея мүшелерінің жиналысы) – оның жоғары басшылық органы. Сессияны Қазақстан Республикасының Президенті қажеттілікке қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады.

Сессиялар аралығындағы кезеңде ҚХА басқаруды Ассамблея Кеңесі жүзеге асырады. Кеңеске республикалық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, қоғам қайраткерлері, Парламент депутаттары, министрлер, облыс әкімдері енеді. Ассамблея Төрағасының этномәдени бiрлестiктерден тағайындалатын екі орынбасары алмастыру тәртiбiмен Кеңес ұсынымы негiзiнде Президенттің өкiмiмен тағайындалады.

Ассамблеяның жұмыс органы – Президент Әкiмшiлiгiнiң құрылымында дербес құрылымдық бөлiм болып табылатын Қазақстан халқы Ассамблеясының Хатшылығы. Хатшылықты бiр мезгiлде Ассамблея Төрағасының орынбасары болып табылатын Хатшылық меңгерушiсi басқарады. Осылайша ҚХА-ның мемлекеттік басқару мен қоғамдық қатынастарға қатысуының тиімділігі қамтамасыз етіледі.

Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланған Парламент Мәжілісінің 9 депутаты елдегі барлық этностардың мүддесіне қорғайды. Сонымен қатар қазақстандық этникалық қоғамдастықтардың Парламентте өкілдік етуі олардың саяси партиялар арқылы өкілді органдарға тікелей қатысуы негізінде де жүзеге асырылады.

Қазақ еліндегі этносаралық татулықтың әрі жаршысы, әрі халық дипломатиясының маңызды күретамыры болып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні – ел тарихындағы айтулы датаның бірі болып саналады.

**11 оқиға**

**1995 жыл  30 тамыз - Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясы қабылданды**.

1995 жылы 30 тамызда республикада бүкілхалықтық референдум өтіп, нәтижесінде Қазақстанның қазіргі кезеңде қолданыстағы Жаңа Конституциясы қабылданды. Референдум қорытындысы бойынша оған қатысқан халықтың 81,9 проценті жаңа Негізгі Заңды қабылдауды жақтады. 1995 жылдың 5 қыркүйегінде ол өз күшіне енді. Содан бергі 21 жыл бойы сол күні қабылданған Конституция Қазақ Елінің Ата Заңы ретінде қызмет етіп келеді. 30 тамыз - елімізде Конституция күні болып мерекеленеді.

Жаңа Конституция 9 бөлімнен, 98 баптан тұрады. Олар мыналар:

**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.**

Бұл Конституцияның 1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнының сапасында болды. 1998 және 2007 жылдары Конституцияға Президенттің өкілдігін кеңейтетін елеулі өзгерістер енгізілді.

Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Жаңа Ата Заң бойынша Қазақстан Республикасының Президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылады, ол билік тармақтарынан жоғары тұрады. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай келеді. Парламент туралы конституциялық бөлім біршама өзгерістерге ұшырады.

Республика Конституциясы заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарының тұрақтылығын, тиімді жұмыс істеуін және өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін билікті бөлу принципін жай ғана жариялап қойған жоқ – онда тежемелілік пен тепе-теңдіктің нақты жүйесі баянды етілді. Негізгі Заң адамның жоғары құндылықтары ретінде оның өмірін, құқықтары мен бостандықтарын бекітті.

Мемлекеттік билікті бөлудің принциптері оның бірлігіне қайшы келмейді, оның тармақтарының келісілген өзара іс-қимылын, бүкіл биліктің олардың біреуінде толық шоғырлану мүмкіндігі болмауын көздейді. Бірыңғай мемлекеттік билік тармақтарының диалектикалық өзара іс-қимылы осыдан көрінеді. Ал биліктің тежемелілігі мен тепе-теңдік тетігі елдегі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Қазақстанды президенттік республика деп жариялаған 1995 жылғы  Конституция, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы», «Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы»  Конституциялық заңдар биліктің әрбір тармағының мәртебесі мен міндеттерін реттеді.

1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясында Парламенттің заң шығару функциясын жүзеге асыратын Республиканың жоғары өкілді органы болып табылатыны бекітілген.

Парламент тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi Палатадан: Сенаттан және Мәжiлiстен тұрады.

Сенат әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан Республикасының астанасынан екi адамнан, тиiсiнше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және республика астанасының барлық өкiлдi органдары депутаттарының бiрлескен отырысында сайланатын депутаттардан құралады. Сенаттың жетi депутатын Сенат өкiлеттiгi мерзiмiне Республика Президентi тағайындайды.

Мәжiлiс жетпiс жетi депутаттан тұрады. Алпыс жетi депутат республиканың әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiсi ескерiле отырып, бiр мандатты аумақтық сайлау округтерi бойынша сайланады. Сенат депутаттарының өкiлеттiк мерзiмi - алты, Мәжiлiс депутаттарының өкiлеттiк мерзiмi - бес жыл.

1995 жылғы 30 тамызда жалпы халықтық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясында «Парламент» ұғымы алғаш рет ресми түрде бекітілді. Осыдан кейін ғана ел Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Констициялық заң күші бар Жарлыққа қол қойды, оған сәйкес қос палаталы Парламентке депутаттарды сайлау процесі 1995 жылдың соңында өткізілді.

Осылайша, Қазақ Елі 1995 жылы 30 тамызда өз болашағының құқықтық негіздерін қалап алды. Бүгінгі біздің жетістіктеріміздің бәрінің негізінде сол кезде қабылданған Ата Заң тұр. Сөйтіп, Ата Заңымыз қабылданған 30 тамыз – еліміздің қазіргі замандағы тарихында аса маңызды тарихи оқиғалардың бірі болып саналады.

**12 оқиға**

**1997 жылы 10 қазанда — Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасы қабылданды.**

Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев 1997 жылы 10 қазанда тұңғыш рет Қазақстан халқына **«Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»** атты Жолдау арнап, онда Қазақстанның 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасын жария етті. Бұл Жолдаудың қазіргі замандағы Қазақ Елінің тарихында алатын орны ерекше. Біріншіден, бұл Елбасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан халқына арнаған тұңғыш Жолдауы болды және осыдан кейін жыл сайын президент қазақстандықтарға арнап Жолдау арнауды дәстүрге айналдырды. 2015 жылдың соңында Елбасы қазақстандықтарға арнап өзінің 19-шы Жолдауын арнады. Екіншіден, Жолдауда Қазақ Елінің жақын және алыс мерзімдер ішінде қандай бағытта дамитындығы нақты атап көрсетілді. Жолдаудан кейін әрбір қазақстандықтың ертеңгі күнге және болашаққа деген сенімі нығая түсті.

Жолдау үш бөлімнен тұрды. Бірінші бөлім **«Біз қазір қайда тұрмыз»** деп аталып, онда Елбасы Қазақстан Республикасының 1991-1997 жылдардағы жүріп өткен жолына шолу жасайды. Өткен 6 жыл ішінде біріншіден, Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасты, екіншіден, кең көлемдегі әлеуметтік, саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асырды деп мәлімдеді Елбасы. Одан әрі даму үшін Қазақстанның 8 артықшылығы бар екені айтылды. Олар: 1) қалыптасқан тәуелсіз Қазақстан мемлекеті бар; 2) бұрынғы жетпіс жыл бойы жұмыс істеген саяси және экономикалық жүйенің орнына жұмыс істеп тұрған жаңа саяси және экономикалық жүйе бар; 3) қоғамның өзгеруіне байланысты біз өзіміз де өзгердік, біз азат болдық; 4) адами фактор, бізде жоғары деңгейдегі ғылыми және шығармашылық әлеуеті бар білімді халық бар; 5) орасан зор табиғи байлығымыз бар; 6) егіншілік пен мал шаруашылығына қажетті мол жеріміз бар; 7) саяси тұрақтылық пен халық бірлігі бар; 8) қазақстандықтардың сабырлылығы мен шыдамдылығы бар.

Жолдаудың екінші бөлімі **«Қазақстан мұраты»** деп аталады. Онда Елбасы Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таланд секілді елдердің 30-40 жыл бұрын Азияның ең кедей, дамуы жағынан артта қалған елдері болғанын айта келе, қазіргі кезеңде оларды бүкіл әлем Азия жолбарыстары деп атайтынын мысал етті. Қазақстанның мүмкіншіліктері мен артықшылықтарын сараптай келе, Елбасы Қазақстанның 2030 жылға таман «Қазақстан Орталық Азияның барысына айналып, басқа дамушы елдер үшін үлгі болады» деп айтты.

Үшінші бөлім **«Ұзақ мерзімді басым бағыттар және жүзеге асыру стратегиясы»** деп аталынып, онда Елбасы ұзақ мерзімді жеті басымдықты іске асыруды қарастырды: Олар мыналар:

1. Ұлттық қауіпсіздік.
2. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы.
3. Шетел инвестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу.
4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты.
5. Энергетика ресурстары.
6. Инфрақұрылым, әсіресе көлік және байланыс.
7. Кәсіби мемлекет.

Бұл басымдықтар елдің дамуының орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңге арналған даму жоспарын қалыптастыру үшін негіз қалады. «Қазақстан - 2030» даму стратегиясын іске асырудың алғашқы ұзақ мерзімді кезеңі Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы желтоқсандағы Жарлығымен бектілген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары болды. «Қазақстан-2030» даму стратегиясының келесі кезеңі - Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары болып табылады.

Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларда қол жеткізген жетістіктерінің бәрі «Қазақстан - 2030» стратегиялық даму бағдарламасының аясында болып отыр. Сондықтанда осындай бағдарламаның қабылданған күні - 25 жылдық тәуелсіздік жылдарындағы айтулы тарихи күндердің біріне жатады.

**13 оқиға**

**1998 жыл 10 маусым – Астананың халықаралық тұсаукесері болып өтті**

1998 жылдың 10 маусымы бүкіл қазақстандықтар үшін көптен күткен ерекше күн болды. Осы күні тәуелсіз Қазақ Елінің жаңа әкімшілік-саяси орталығы – Астана қаласының халықаралық тұсаукесері болды.

1995 жылы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының астанасы туралы» Заң күші бар Жарлығы жарияланды. Осы уақыттан бастап Республиканың Президенті әкімшілігінің тұратын жері Ақмола және Алматы қалалары болып белгіленді. Жоғары мемлекеттік органдарды Ақмола қаласында орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының мемлекетік комиссиясы құрылды. Комиссия төрағасы болып Ахметжан Есiмов тағайындалды. Комиссияға орталық және жергілікті атқарушы органдардың атқаратын қызметін үйлестіру құқығы берілді. Президент Жарлығы бойынша Республика үкіметі Ақмола қаласын абаттандыру жөніндегі бюджеттен тыс қаражатты жинақтау мақсатында “Жаңа астана” қорын ашты.

1997 жылы 20 қазанда Президент Н. Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. 1997 жылы 8 қарашада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен Президент байрағын Алматыдан Ақмола қаласына шығарып салудың салтанатты рәсімі өтті. 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ақмолаға ресми түрде аттанды. Осы салтанатты шарада Мемлекет басшысы Н. Назарбаев: «Барлық саяси шешімдер бүгіннен бастап осы қалада қабылданатын болады», - деп ресми жариялаған еді.

1998 жылы 6 мамыр күні Президент Жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана болып өзгертілді.

Елорданың тұсаукесер рәсіміне қысқа мерзімді бағдарлама әзірленіп, мұны іске асыруға 217 қазақстандық және шетелдік компаниялар қатысты.

Осы үлкен шараға бірінші болып Түрік Республикасының президенті Сүлеймен Демирель келді. Ресми шараға бір күн қалғанда Әзербайжан, Қырғыз, Өзбекстан, Украина елдерінің президенттері келіп жетті. Өткізілген барлық мәдени шаралар «Бүгіннен бастап, ғасырлар бойы, ел жүрегі – Астана» деген әуезді ұранның астында өтті.

Осындай театрландырылған мәдени һәм спорттық іс-шаралар жаңа астаналықтардың көңілінен шықты. Мереке қарсаңында Конгрес-холл сарайы пайдалануға беріліп, қазақстандық мәдениет және өнер қайраткерлерінің үлкен концерті болып өтті. Оған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған мәртебелі меймандар келіп қатысты.

Кешкісін мерекелік бағдарлама қаланың орталық алаңында жалғасын тапты. Осы жиынға келген халықты күшті динамик арқылы тікелей ғарыштан естілген адам дауысы үлкен әсерге бөледі. Бұл дауыс ғарыштағы «Мир» орбиталық стансасында жұмыс істеп жүрген қазақ азаматы Талғат Мұсабаевтың үні болатын.

Ғарышкер бауырымыз орталық алаңда тұрған Елбасымен тікелей тілдесіп, жаңадан тұсауы кесіліп жатқан Астана қаласына ақжол тіледі. Ғарыш стансасының ішінде көкте желбіреп тұрған көк байрағымызды күллі жұрт көрді.

Елорда мәртебесіне ие болған Астана қаласы осы уақыттан бастап туған күнін атап өтуді игі дәстүрге айналдырды. Жеті жыл қатарынан мереке 10 маусым күні тойланып келді. Уақыт озған сайын Астана күнінің маңыздылығы артып, ол тек елордалықтар ғана емес, бүкіл қазақстандықтардың асыға күтетін мерекесіне айналды. Сол себепті, 2006 жылы Астана қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес және қалалық мәслихаттың шешімімен мерекеге - Астана күні атауы берілді. Ал оны атап өту алғашқы шешім қабылданған күн - 6 шілдеге бекітілді. Ал 2008 жылы «Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңына» енгізілген өзгерістерге сәйкес, 6 шілде - Астана күні мемлекеттік мерекелер тізіміне енді.

Тәуелсіз Қазақ Елінің елордасы – Астана қаласының халықаралық тұсаукесер күні қазіргі замандағы еліміздің тарихында айтулы күндердің біріне жатады. Әр мемлекеттің астанасы оның жүрегі іспетті. Қазақ Елі тәуелсіздік алғаннан кейін өз таңдауын жасап, өз астанасын анықтап алды. Қазіргі кезеңде Қазақ Елінің әрбір басқан саяси қадамы Астанамен қаласымен тікелей байланысты.

**14 оқиға**

**1999 жыл 25 ақпан мен 4 наурыз - Қазақстан Республикасында тұңғыш халық санағы өтті.**

Халық санағы - белгілі бір нақты белгіленген уақыт ішінде бүкіл ел халқының демографиялық, экономикалық, әлеуметтік сипаттағы ақпаратын жинау, қорыту, жариялау және тарату мақсатындағы жалпымемлекеттік статистикалық іс-шара болып табылады. 1950 жылдан бері БҰҰ әр 10 жыл сайын бүкіләлемдік халық санағын өткізеді. XXI ғасыр басында әлемде халық санағы өткізілмеген бірде-бір ел қалмады. Ұлттық санақ қорытындылары бүкіләлемдік халық санағының бір бөлігі болып есептеледі.

**1999 жылы 25 ақпан мен 4 наурыз аралығында тәуелсіз Қазақстан Республикасында тұңғыш халық санағы жүргізілді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы аса маңызды мемлекеттік іс-шара болып саналды. Сондықтанда 1999 жылғы тұңғыш халық санағы қазіргі заман тарихындағы айтулы даталардың біріне жатады.**

**Тарихқа жүгінсек, XIX ғасырдың аяғынан XX ғасырдың соңына дейін, яғни Қазақстан өз дербестігін алғанға дейін елімізде жеті рет халық санағы жүргізілген екен. Олардың қорытындылары бойынша Қазақстандағы халықтың саны төмендегідей болған:**

1897 жыл. Қазақстандағы халық саны – 4 млн. 147 мың болды.   
1926 жыл. Қазақстан халқының саны – 6 миллион 196 мың адам.   
1937 жылы халық саны – 5 миллион 126 мыңды құрады.

1959 жыл. Қазақстандағы халық саны 9 млн. 310 мың адам.   
1970 жыл. Қазақстан халқының саны - 13 миллион 008 мың адам.   
1979 жыл. Халық саны – 14 миллион 684 мың.   
1989 жыл. Қазақстан халқының саны 16 млн. 464 мың.

1999 жылғы 25 ақпаннан басталып 4 наурызға дейін жалғасқан халық санағының негізгі қорытындылары 2000 жылдың соңында жарияланды. 1999 жылғы өткен халық санағының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасы халқының саны 14953,1 мың адам болды. Бұл көрсеткіш 1989 жылғы бүкілодақтық халық санағы ұсынған көрсеткіштің мәліметтерімен салыстырғанда Қазақстан халқы 1246,1 мың адамға қысқарғанын көрсетеді.

Бұл кезеңдегі басты ерекшелік жергілікті ұлт өкілі қазақтың саны осы он жыл аралығында 122,9%-ға артқан. Жекелеген этностарға талдау жасасақ мынадай мәліметтерді келтіре аламыз. Атап айтқанда, осы он жылдықта орыс ұлтының саны 37,4%-дан 30%-ға, украин ұлты 5,4%-дан 3,7%-ға, немістер 5,8%-дан 2,4%-ға, татарлар 2%-дан 1,7%-ға азайған. Бұл әлеуметтік құбылыстың басты себептері КСРО империясының күйреуіне және оның құрамында болған республикалардың тәуелсіздік алуларына байланысты көптеген тұрғындардың өздерінің тарихи отандарына қайтуы, алыс және жақын шетелдердегі қазақ ұлты өкілдерінің Қазақстанға оралуы, тәуелсіздік жылдарының алғашқы кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық дағдарыстың етек жаюы және осыған байланысты миграциялық үдерістердің артуы деп санаймыз.

1999 жылғы халық санағы қорытындыларына сүйене отырып, статистикада кең қолданылатын әдіспен, халықтың бірнеше өлшемдер бойынша портретін анықтауға болады. Бұл үшін шартты түрде Қазақстанның халық санын 100 адамнан тұратын бір шаңырақ ретінде аламыз. Қара шаңырақ Қазақстандағы 100 тұрғынның 56-сы қалалықтар, 44-і ауыл тұрғыны. Олардың 51-і әйел мен 49-ы ер кісі. 1 адамның шет елдік азаматтығы бар, 99-ы Қазақстан азаматтары. Барлығы сауатты, 100 жанның 26-сының орта білімі, 16-сының кәсіптік орта білімі, әр он адамның бірінің жоғары білімі бар. Жұмыс жасайтын тұрғындарының жартысынан астамы қызмет көрсету саласында еңбек етеді. Орта есеппен 26 жасар ер азамат пен 23 жасар әйел отау құрады. 100 адамның 29-ы 15 жасқа дейінгі балалар, 25-і 15 пен 29 жас аралығындағы жастар мен жасөспірімдер, 35-і 30 бен 59 жас арасындағы ересек адамдар, 11-і 60 жастан асқан егде кісілер.

Тәуелсіз Қазақстанның екінші халық санағы 2009 жылы 25 ақпанынан 6 наурызына дейінгі аралықта өткізілді. 2009 жылғы санақ нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының халық саны 16млн.004мың 800 адамды құрады. 1999 жылғы  санақпен салыстырғанда халық саны 1млн. 022мың 900 адамға немесе 6.8% өседі.

**15 оқиға**

**1999 жылы 1 наурыз - төрт саяси партияның басын қосқан «Нұр Отан» республикалық партия құрылды.**

**1999 жылы 1 наурызда Қазақстанда төрт саяси партия біріктірген «Нұр Отан» партиясының құрылуы елдің қазіргі замандағы саяси тарихында айтулы оқиғалардың бірі болды. «Нұр Отан» партиясының тарихы 1998 жылдан басталады.** 1999 жылдың 10 қаңтарында мерзімінен бұрын өткізілген президент сайлауында Н.Назарбаевтың кандидатурасын қолдау үшін құрылған Қоғамдық штаб негізінде «Отан» Республикалық саяси партиясы құрылды. Алғашқы кезде «Отан» партиясының 300 мыңнан аса мүшесі болды. 1999 жылдың 12 ақпанында Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркеуден өтті. Партияның төрағасы - Н. Назарбаев.

«Нұр Отан» партиясының Жарғысы 1999 жылғы 1 наурыздағы партияның I сьезінің қаулысымен бекітілген. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар «Нұр Отанның» 2007 жылғы 4 шілдедегі XI сьезінде, 2009 жылғы 15 мамырдағы XII сьезінде, 2011 жылғы 11 ақпандағы XIII сьезінде және 2013 жылғы XV сьезінде енгізілген.

**Партияның мақсаты** – саяси жұмыс әдістерімен азаматтық қоғамның дамыған институттары, қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті саяси жүйесі бар экономикалық мықты, демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет құруға қол жеткізу болып табылады.

**Партияның міндеттері:**

мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына саяси көшбасшылар, партия мүшелерін даярлау, оларды қолдау және ұсыну;

партияның бағдарламалық және жарғылық мақсаттары мен міндеттерін халық арасында түсіндіру және насихаттау, өз қызметі туралы ақпарат тарату;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық референдумдарға қатысу;

мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында партия және оның мүшелерінің, азаматтар мен түрлі әлеуметтік топтардың мүддесін қорғау;

партия Бағдарламасына сәйкес әлеуметтік-экономикалық және саяси реформаларды жүргізуге қатысу, өмір сапасының ұлттық стандартын қалыптастыру;

кіші және орта кәсіпкерлікті, шаруа, фермер шаруашылықтарын қолдау;

ұлтаралық және конфессияаралық келісім мен қоғамдағы тұрақтылықты нығайтуға жәрдемдесу;

заң жобаларының бүкілхалықтық талқылауларына қатысу; өкілді және атқарушы органдарға енгізу үшін қоғамдық пікірді зерделеу әрі заң және басқа да нормативтік құқықтық актілер жобаларына ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, оларды депутаттық бірлестіктер арқылы іске асыру;

қоғам мен мемлекет өмірінің әлеуметтік, экономикалық және өзге де салаларына жастарды біріктіруге жәрдемдесу;

белгіленген тәртіппен партия мүшелерін мемлекеттік марапаттауларға ұсыну;

партия мүшелерін моральдық тұрғыдан көтермелеу;

азаматтардың бойында жемқорлық фактілеріне төзімсіздікті тәрбиелеуге жәрдемдесу, билік органдарының қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.

Партияның әлеуметтік негізін бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, студенттер, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым, шағын және орта бизнес өкілдері құрады.

Қазақстандағы саяси жүйені жетілдіріп, партияларды ірілендіру үшін “Отан” партиясы өзімен мақсат-мүддесі бір «Асар», «Азаматтық» және «Аграрлық» партиялармен бірікті. 2006 жылы желтоқсан айында «Отан» Республикалық саяси партиясының X съезінде партияның аты «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық Партиясы болып өзгертілді. 2007 жылы тамызда өткен парламент сайлауында «Нұр Отан» партиясы айқын басымдылықпен жеңіске жетіп, билік партиясы аталды. Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша «Нұр Отан» 88,41% дауыс иеленіп, Парламенттің төменгі палатасына партиядан 98 депутат сайланды.

Қазіргі таңда «Нұр Отан» партиясының 250 филиалы, 6300 бастауыш ұйымы бар, олар Қазақстанның барлық облыстарында Шымкент, Астана және Алматы қалаларында жұмыс істейді. «Нұр Отанның» қатарында 900 мыңдай партия мүшесі бар.

«Нұр Отанның» партиясының Жарғысында «Партияның жоғары басшы органы Съезд болып табылады. Партия съезі қажет болған жағдайда партия Төрағасының немесе партия Саяси кеңесінің шешімімен, бірақ төрт жылда бір реттен кем емес, шақырылады» - делінген.

1999 жылдан - 2016 жылға дейін партияның XVII сьезі болып өтті. Соңғы XVII сьезд биыл 2016 жылдың 29 қаңтарында болды.

Қазіргі кезеңде Қазақстанның саяси өміріндегі барлық өзгерістер «Нұр Отан» партиясының тікелей қатысуымен өтуде. Билік партиясы атанған «Нұр Отан» қазіргі кезеңдегі Қазақ Елінің саяси тарихында айрықша маңыз атқарады.

**16 аса маңызды оқиға**

**2000 жылы 20-21 қазанда Түркістан қаласының 1500 жылдығы ЮНЕСКО аясында атап өтілді.**

2000 жылдың 19-20 қазанында Түркістан қаласының 1500 жылдығы ЮНЕСКО шешімімен кең көлемде атап өтілді. Бұл оқиға - тәуелсіз Қазақ Елінің қазіргі кезеңдегі тарихында ерекше орын алатын аса маңызды оқиғалардың бірі болды.

Түркістан қаласы тек еліміздегі ғана емес, сонымен бірге, Орталық Азия аумағындағы көне қалалардың біріне жатады. Еліміздің кейбір археологтары Түркістан қаласының жасын 2000 жылдан асады деген тұжырымдар айтады. Жалпы алғанда, археологтар Түркістан қаласының тарихы өте тереңде жатқанын дәлелдеп отыр. Түркістан қаласының айналасындағы өңірлерде ежелгі тас дәуірінің Шоқтас, Қошқорған деп аталатын ескерткіштері табылған. Зерттеу нәтижелері бұл өңірде алғашқы адамдардың кем дегенде 550 мың жыл бұрын өмір сүре бастағанын көрсетеді. Б.ж.с. дейінгі I мыңжылдықтан бастап Түркістан қаласы төңірегінде Қазақстанның басқа да өңіріндегідей қола дәуірінің мәдениетін жасаушылар тұрған. Қазіргі кездегі кең тараған пікірлер бойынша қаланың іргесі V-VІ ғасырларда қаланған.

Түркістанның ежелгі аты - Ясы. Археологтар ертедегі Ясының орны қазіргі Күлтөбеге сәйкес келетінін дәлелдеп отыр. VII-XII ғасырларда Түркістан төңірегі Шауғар өңірі атанған. Бұл өңір Түрік қағанатына қарады.

XII ғасырдың 1-ширегінде Шауғар құлағаннан кейін, Ясы өлкенің орталығына айналады. Қожа Ахмет Ясауи осында өмір сүреді. Ол қайтыс болғаннан кейін оның қабірі басына мазар тұрғызылған. ХІV ғасырда мазардың орнына Ақсақ Темір кесене салдырады. Бұл кесене – қазіргі күнде Түркістан қаласының негізгі паспорты болып отыр. Қаланың Ұлы Жібек жолының бойында, Дешті Қыпшақ пен Орта Азияның аралығында болуы, географиялық жағдайдың қолайлылығы, сонымен бірге адамдардың кесенеге тәуеп етуі, сауданың қызу жүруі қаланың өркендеуіне ықпал етті

Есім ханның билігі кезінен бастап, Ясы атауының орнына Түркістан атауы қолданыла бастайды және қала XVII-ХVIIІ ғасырларда Қазақ хандығының астанасы болады. Кесене аумағында XVI ғасырдан бастап қазақтың хандары мен сұлтандары, батырлары мен билері, ең танымал тұлғалары жерлене бастаған. Ондан сұлтан, Есім хан, Жәңгір хан, Жәнібек хан, Тәуке хан, Әбілмәмбет хан, Абылай хан, Қаз дауысты Қазыбек би, Қанжығалы қарт Бөгенбай батыр, Шекті Тілеу батыр, оның ұлы Жолдыаяқ батыр және тағы басқа көптеген тарихи тұлғалар жерленген. Бұл жағдай Түркістанның қазақ халқы үшін рухани орталық ретіндегі рөлін одан әрі қөтеріп отыр.

XVIII ғасырда жоңғар шапқыншылықтары каланы құлдыратып жіберді. 1819-64 жылдары Түркістан қаласы Қоқан хандығының қол астына қарады. 1864 жылы 11 маусымда Түркістанды Ресей әскерлері жаулап алды. 1872 жылдан уездік қала аталды. Түркістан қаласы 1928 жылдан Түркістан ауданының әкімшілік орталығы. 1991 жылы "Әзіреті Сұлтан қорық-мұражайы" ашылды.

Қалада 1992 жылы құрылған Халықаралық Қазақ- Түрік университеті бар. Онда 22 мыңнан аса студенттер білім алады. Алматы, Тараз, Шымкент, Кентау және Анкара қалаларында филиалдары бар. 1997 жылдан жылдан бастап Түркістан қаласы мен Анкара қаласын байланыстыратын спутниктік жүйе жұмыс істейді.

Халықаралық ұйым- ЮНЕСКО Түркістанның 1500 жылдығын атап өту туралы шешім шығарғаннан кейін, 2000 жылдың 20 сәуірінде Қазақстан Республикасы Үкіметі «Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу туралы» қаулы қабылдап, мерейтойға байланысты өткізілетін іс-шаралар жоспарын бекітті. Үкімет қаулысындағы ең негізгі шаралар қатарына:

1) Қазақстандық және шетелдік ғалымдардың қатысуымен Түркістан қаласында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу;

2) Түркістан қаласында «Түркістан – 1500 – ғасырлар үні» атты театрландырылған қойылым ұйымдастыру;

3) Алматы қаласында «Түркістан - 1500 және Ұлы дала музыкасы» атты түрік тілді елдердің дәстүрлі музыкасының халықаралық фестивалін өткізу;

4) «Түркістан - 1500» мерейтойлық 700 медалін шығару;

5) ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде (Париж қаласы) халықаралық дөңгелек үстел, «Түркістан - 1500» көрмесін ұйымдастыру жатты.

Қазақ Елі қасиетті, әрі киелі Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойына ерекше дайындық жұмыстарын жүргізді. Өйткені, Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойы - Қазақ Елінің тәуелсіздік кезеңінде алғаш рет ЮНЕСКО аясында өткізіліп отырған кең көлемдегі халықаралық іс-шарасы болатын. Қаладағы барлық тарихи ғимараттар мен орындарды жөндеуден өткізу қолға алынды. Қала көшелерін тегістеу, абаттандыру, түнгі қаланы шамдармен қамтамасыз ету және әсемдеу және тағы басқа жұмыстар жүргізілді. Ұйымдастырушылар мерейтой күндері шетелдік және еліміздің әр тарапынан келетін қонақтарды, Алматы, Астана қалаларынан келетін ресми қонақтарды орналастыру мәселелерін де назардан тыс қалдырмады. Сол кездегі Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, ұлтжанды азамат Б.М.Сапарбаев өзін нағыз іскер, нағыз ұйымдастырушы ретінде көрсетті.

Туысқан Түркия республикасы Түркістанның 1500 жылдық мерейтойына Хожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіру жұмыстарын мойнына алып, той қарсаңында оны ойдағыдай орындап шықты.

Көптен күткен ұлы той - 2000 жылдың 20-21 қазанында дүрілдеп өтті.

Түркістанның 1500 жылдық тойына қонақ ретінде Түркия Респуб­ликасының сол жылдардағы Президенті Ахмет Недждет Сезер бастаған Түркия делегациясы, ЮНЕСКО-ның бас ди­ректоры орынбасары Диен мырза, басқа да түрік әлемінің биік лауазымды иелері қатысты.

20 қазан күні таңертең қалың ел Х.А.Яссауи кесенесі маңына жиналды. Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев, Түркия президенті Ахмет Неджет Сезер және тағы басқа ресми қонақтар кесенеге бас сұғып, ұлы тұлғаның әруағына арнап құран оқылды. Кесене бөлмелерін аралап шықты. Қазақ Елі мен Түрік Елінің басшылары кесене маңында екі елдің достығының белгісі ретінде үлкен мешіт құрлысын салуды көздеп, оның алғашқы іргетасының кірпіштерін символды түрде қалады.

Қала тойының ресми жалғасы Х.А.Яссауи атын­дағы Халықаралық Қазақ-Түрік универ­ситетінің Мәдениет сарайында өтті. Онда Түркістан­ның 1500 жылдық тойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысын бастады. Алғашқы баяндамашы - Елбасы Н.Назарбаев болды. Оның баяндамасының тақырыбы - «Түркістан – ұлттық бостандығымыз бен елдігіміздің ақ ордасы» деп аталды. Өз баяндамасында Елбасы Түркістан­ қаласының ежелгі тарихынан бүгініне дейін тоқтап өтіп, қаланың болашақтағы өсу-өркендеу жолдарын айқындап берді.

Елбасы мақсаты – Түркістанды тек қазақ халқының ғана емес, сонымен бірге бүкіл түрік дүниесінің рухани орталығына айналдыру екенін жасаған баяндамасынан айқын аңғаруға болады.

Түркістанның 1500 жылдық мерейтойына келген қонақтар осы кезде қаланың тарихи ғимараттарын, мәдени ошақтарын аралады. Кешке қарай қала әкімшілігі алдындағы алаңда концерт болып, оның арты керемет отшашуға ұласты. Осылардың бәрін қөзімен көрген шетелден келген бір ақынжанды қандасымыз сондай тебіреніп, сол түнді «Аспаннан жұлдыз жауған түн», - деп атады.

Осылайша, 2000 жылдың 20-21 қазан күндері - Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойы халықаралық деңгейде өткізіліп, тәуелсіз Қазақ Елінің тарихында аса маңызды тарихи даталардың бірі ретінде тарихқа енді.

**17 аса маңызды оқиға**

**2002 жылдың 25-26 қыркүйегінде Тараз қаласының 2000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілді.**

2002 жылдың 25-26 қыркүйегінде Қазақ Елі Тараз қаласының 2000 жылдық мерекесін кең түрде атап өтті. Бұл мереке еліміздің тәуелсіздік кезеңіндегі мәдениетіміз бен рухани өмірінде ерекше рөлге ие болған айтулы оқиғалардың бірі боп саналды.

Тараз қаласы – Қазақстанның ежелгі қаласы және бүкіл Орталық Азиядағы көне қалалардың біріне жатады. Ғалымдардың дәлелдеп көрсетуінше, Тараз қаласының тарихы б.ж.с. дейінгі II-I ғғ. басталады. Б.ж.с. дейінгі II ғасырдың ортасында Тараз қаласының орнында Битянь қаласы болған. Оның Қаңлы мемлекетінің астанасы болғандығы белгілі. Ұлы Жібек жолының бойындағы маңызды сауда орталығы, саяси-әкімшілік орталық, мәдени-рухани орталық, әскери бекініс ретіндегі қаланың рөлі 2000 жыл бойы үзілмей келеді. Тараз қаласының атауы әр түрлі тарихи жағдайларға байланысты өзгеріп отырған екен. Олар мыналар: Талас, Тараз, Йанги, Әулие-Ата. 1936-1937 жылдары - Мирзоян, 1937-1997 жылдары – Жамбыл деп аталған. 1997 жылы 8 қаңтарда Елбасының жарлығымен қалаға тарихи атауы – Тараз қайтарылады.

Қазақ Елі тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін еліміздегі ежелгі қаланың мерейтойын халықаралық деңгейде атап өту үшін ЮНЕСКО-ға ұсыныс білдіреді. ЮНЕСКО Тараз қаласының 2000 жылдығын атап өту жөнінде арнаулы шешім шығарғаннан кейін тәуелсіз Қазақ Елінің үкіметі «Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткізу туралы» қаулы қабылдайды. Үкімет қаулысында Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткізу жөніндегі iс-шаралар жоспары бекітіліп, мол қаражат бөлінді, арнайы республикалық комиссия құрылып, оның құрамы бекітілді.

Тараз қаласының 2000 жылдығы халықаралық деңгейде өтетін болғандықтан мерекеге дайындық барысын үкімет басшылығы қатаң бақылап отырды. Бірнеше рет үкімет комиссиясы қалаға келіп жалпы дайындықпен танысты. Тойға дайындық барысында қаладағы басты тарихи ескерткіштер - «Айша бибі», «Хараджа хатун», «Қарахан» кесенесіне, облыстық тарихи өлкетану мұрағатына, орталық стадион мен ипподромға күрделі жөндеу жүргізілді, қаланың басты орталық көшелері асфальтталды, тазалық жұмыстары және қалаға сән беретін түнгі жарық шамдары орнатылды, сондай-ақ бірнеше көпшілікке арналған спорттық – мәдени ғимараттар салынды және тағы басқа көптеген іс-шаралар жүзеге асырылды.

Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеу аясында алыс – жақын шетелден келген қонақтар мен еліміздің әр аймағы мен әртүрлі ұйымдар атынан келген қонақтар мынадай мерекелік іс-шараларды тамашалады:

- Жамбыл облысындағы аудандардың көркемөнерпаздарының фестивалі;

- Облыстық драма театрында халықаралық ақындар айтысы өткізілді;

- жазба ақындар мүшайрасы өткізілді;

- облыс қылқалам шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылды;

- М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде халықаралық ғылыми-теориялық конференция өткізілді;

- Тектұрмас әулиенің кесенесі ашылды;

- жамбылдық ақын-жазушылардың, ғалымдардың шығармалары жеке кітап болып шығарылды;

- Тараз қаласының тарихынан сыр шертетін түрл-түсті сурет-альбом шығарылды;

- Мерекеге арналған республикалық телеайтыстың қорытындысы шығарылды;

- «Тараз - 2000» атты пошта маркасының тұсаукесері өткізілді.

Тараз қаласының 2000 жылдығына арналған ресми мерекелік шаралар 25 қыркүйекте басталды. Сол кездегі облыс әкімі С.Үмбетов қонақтарға қаланың тарихи және көрікті жерлерін аралатып көрсетті. Қаланың орталық бөлігіндегі 15-тей алаңда қала және облыс көркемөнерпаздарының концерттері өткізілді.

Тараз қаласының 2000 жылдық мерекесінің ең шырқау шегі 26 қыркүйекте болды. Осы күні Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев қаланың Орталық алаңында Бәйдібек баба ескерткішінің жамылғысын түсірді және барлық қонақтарға арнап құттықтап сөз сөйледі.

Сол күні той қонақтары Бауыржан Момышұлы атындағы ипподромда ұлттық ат спортының ойындарын тамашалады.

Ал кешке қарай 13 мыңдай адам сиятын Орталық стадионда қаланың 2000 жылдық тарихын баяндайтын театрландырылған қойылым көрсетілді. Қойылым өте сәтті өтті. Ол туралы кейінірек газет – журналдарда жақсы пікірлер айтылды. Қойылымнан соң қонақтарды таңқалдырған екінші нәрсе, ол – отшашу болды. Отшашудан кейін Орталық стадионда еліміздің және Жамбыл облысының танымал әншілерінің концерті одан әрі жалғасты.

Тараз қаласының 2000 жылдық мерекесіне арналған шаралар одан кейінгі күндері де жалғасып жатты. Ипподромдағы ат спортынан ұлттық ойындар, су добынан әйелдер арасында халықаралық турнир, бокстан халықаралық жарыс қыркүйектің соңғы күндері мен қазан айының басында өткізілді.

Осылайша, руханилық пен мәдениеттілігіміздің көрсеткіші бола білген Тараз қаласының 2000 жылдық тойы өткен күндер - Қазақ Елінің қазіргі кезеңдегі тарихында ерекше орын алатын айтулы тарихи күндер қатарына жатады.

**18 аса маңызды оқиға**

**2003 жылы 23-24 қыркүйек - Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының Бірінші съезі өтті.**

XXI ғасыр адамзат баласы алдына көп түйінді мәселелерді шығарды. Солардың қатарында күш көрсету, зорлық, экстремизм, терроризм, нашақорлық, дінаралық қақтығыстар және т.б. БҰҰ-ы мен оның халықаралық ұйымдары, мемлекеттердің бірлескен әртүрлі ұйымдары осындай шиеленістерді шешуге, қақтығыстарды тоқтатуға белсене араласуда. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы да халықаралық мәселелерді шешуде белсенді саясат жүргізіп келеді. Соның біріне - 2003 жылы 23-24 қыркүйекте Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының Бірінші съезінің өткізілуі жатты. Мұндай кең көлемдегі және жоғары деңгейдегі әлемдік рухани көшбасшылар сьезінің Астанада өткізілуі – қазіргі замандағы Қазақстан тарихындағы аса маңызды тарихи оқиғалардың біріне жатады.

Қазақстан аумағында 140 этникалық және 40 конфессиялық топ өкілдері татулық пен түсіністікте өмір сүруде. Мұндай татулық пен түсіністікке Қазақстан Республикасы президенті Н.Назарбаевтың жүргізіп отырған ішкі саясатының нәтижесінде қол жеткізіліп отыр. Діннің қазіргі қоғамдағы рөлі мен маңызы артқанын жіті сезіне отырып, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев республика елордасы – Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер форумын өткізу бастамасын көтерді.

Мемлекет басшысының пайымдауынша, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары арасындағы сенім мен өзара түсіністікке негізделген диалог осы саладағы халықаралық ынтымақтастық үшін кең мүмкіндіктерге жол ашады және заманымыздың күш көрсету, экстремизм, терроризм сияқты келеңсіз құбылыстарын жеңуге көп ықпал ететін болады.

**Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының I съезі**2003 жылы 23-24 қыркүйекте Астанада өтті. Оның жұмысына ислам, христиандық, иудаизм, индуизм және буддизмнің мейлінше беделді өкілдері қатысты.

**Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының I съезінің**  мақсаты әлемдік және дәстүрлі діндер нысандарында жалпы адами бейіндерді іздестіруге, дін келіссөзін жүзеге асыру және келісілген шешімдер қабылдау үшін үнемі әрекет ететін халықаралық конфессияаралық институтын құруға негізделген болатын.

Съездің қатысушылары құрамының жоғары деңгейі конфессияаралық форум өткізу жөніндегі Қазақстан бастамасының жүзеге асуының даусыз

жеңісіне айналды. Діндер диалогы І Съездің тұжырымдамалық идеясы және дау-дамайды шешу тәсілі ретінде дінаралық және ұлтаралық қарым-қатынастардағы күш көрсету мен террор әдістеріне қарсы қойылды. Съезге қатысушылар арасында бүгінгі әлемдегі діннің рөлі және кез келген діннің негізгі моральдық құндылықтарының жалпыадамзаттық сипаты жөнінде ашық пікірлесу өтті.

Сьезге қатысушылар арасында қазіргі әлемдегі діннің рөлі және кез келген діннің негізгі адамгершілік құн­дылықтарының жалпыадамзаттық сипаты туралы ашық пікір алысуға қол жеткізілді. Сондай-ақ сьездің жұмысы барысында өркениеттер, конфессиялар, халықтар арасында құрылымдық келісімді нығайту мен келіссөз орнату жолында батыл қадам жасалды. Дінаралық үнқатысу, қоғамдық даму мен барлық халықтың әл-әуқатын жақсартудың негізгі кілттерінің бірі болып табылатындығы баса айтылды.

Съезд жұмысында делегаттар діндер келіссөзінің тереңдеуі және пікірталас жүргізе білуге құрылуы керек деген пікірге келді. Діни негізде даулар себеп­терін анықтаумен, дінаралық үйлесімді жетіл­діру қажеттілігімен, бір-бірімізге деген өзара құрметпен, өзге халықтар дәстүрі негізін­де үйренумен байланысты мәселелер көтерілді.

Бірегей және есте қаларлық оқиғаға айналған форум бүкіл әлемдегі адамзат баласының бейбіт және лайықты өмірі үшін түрлі діндер өкілдерінің ынтымақтастығы мен бірлігінің өзектілігін және аса қажеттігін көрсетіп берді. Съездің идеясын К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэтчер, Цзянь Цземинь, Н.Манделла, Ж.д'Эстен және әлемнің өзге де аса ықпалды саясаткерлері қолдады.

Сьезд қорытындысы бойынша рухани көшбасшылар болашақтағы үйлесімді әлемнің негіздері ретінде адамзат үшін бейбітшілік пен өрлеуді қамтамасыз ету және барлық қоғамда тұрақтылықты сақтау бағытындағы бірлескен іс-әрекеттері туралы мәлімдеген декларация қабылдады.  Ауқымды шараның табысы І Съездің дінаралық форумды әр үш жылда бір реттен кем емес тұрақты негізде өткізіп тұру туралы  шешімінде бекітілді.

**Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының I съезі Қазақстанның халықаралық мәртебесін көтерген форум ретінде ел тарихында қалды.**

**19 аса маңызды оқиға**

**2004 жыл 13 қаңтар - ҚР Президенті «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы туралы Қаулыға қол қойды.**

2003 жылдың 16 сәуірінде Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев 2004 жылға арналған Қазақстан халқына арнаған кезекті, жетінші Жолдауында Мәдени-тарихи мұраны сақтау жөнінде айтып, «Руханият пен бiлiм беру салаларын дамытудың аса маңызды құрамдас бөлiгi ретiнде биыл бiрқатар ауқымды жобалардың басын қосатын “Мәдени мұра” арнаулы орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеп, iске асыруға кiрiсудi ұсынамын» - , деп айтқан еді.

Президент тапсырмасымен Үкімет «Мәдени мұра» бағдарламасын даярлады.

2004 жылы 13 қаңтарда ҚР Президенті Н.Назарбаев «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы туралы Қаулыға қол қойды.

Оның мақсаты былай тұжырымдалды: халықтың орасан мол мәдени мұрасын, соның iшiнде осы заманғы ұлттық мәдениетiн, фольклорын, дәстүрлерi мен салттарын зерделеудiң бiртұтас жүйесiн жасау;  ұлттық тарих үшiн ерекше маңызы бар елеулi мәдени-тарихи және сәулет ескерткiштерiн қалпына келтiрудi қамтамасыз ету;  ұлттық әдебиет пен жазудың санғасырлық тәжiрибесiн қорыту және кеңейтiлген көркем, ғылыми, өмiрбаяндық дестелер жасау; мемлекеттiк тiлде әлемдiк ғылыми ойдың, мәдениет пен әдебиеттiң үздiк жетiстiктерi негiзiнде гуманитарлық бiлiм берудiң толымды қорын жасау.

Бағдарламаны жүзеге асыру 2004 жылы басталып және екі жылға есептелген болатын. Кейін тағы екі кезең құрылып, 2007 жылдан 2009 жылға және 2009 жылдан 2011 жылға дейін ұзартылды.

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы тарих пен мәдениетке деген мемлекеттің көзқарасын анықтаған стратегиялық ұлттық жобаға айналып болып кетті. Қазақстан мұндай үлкен жобаны ТМД елдерінің ішінде алғаш іске асыруды бастаған ел болды.

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысында елімізде орасан зор жұмыстар атқарылды.

2004 жылдан – бағдарламаны жүзеге асыра бастаған кезден**–** бастап**тарих пен мәдениеттің 78 ескерткішінде реставрациялық жұмыстар**жүргізілген,**олардың 28-і (35%) – 2008-2011 жылдары реставрацияланған.** Екі ескерткіш: Қожа Ахмет Яссауи Кесенесі мен Тамғалы археологиялық кешені ЮНЕСКО-ның Әлемдік мәдени мұрасына енгізілді.

Осы жылдары мыңдаған артефактылармен байытқан **26 ғылыми-қолданбалы, 40 археологиялық экспедиция зерттеу** жұмыстарынжүргізді. Шығыс Қазақстан облысындағы Шілікті мен Берел қорғандарындағы қазбалар барысында (б.з.д. V-III ғғ.) «скиф-сібір аң стиліне» жататын алтын бұйымдар әлемге танымал болды.

Ел тарихында алғаш рет**еліміздегі ескерткіштердің көлемді инвентаризациясы өткізілді және республикалық (218 объект) және жергілікті (11 277 объект) маңызы бар тарих пен мәдениет ескерткіштерінің Тізімі**жасалды**.**

Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапония, Мысыр, Өзбекстан, Армения, сонымен қатар АҚШ пен Батыс Еуропаға ғылыми-зерттеу экспедициялар нәтижесінде **5 мыңнан астам тарихқа, этнографияға, Қазақстан өнеріне байланысты құнды архивті құжаттар, қолжазбалар мен баспа шығарылымдары алынды.** Моңғолияға жасалған экспедицияның практикалық нәтижесіне VIII ғасырдағы руна жазбалары бар ежелгі түрік тас мүсіндерінің көшірмесін алу болды. Қазіргі кезде Тоныкөк пен Күлтегін ескерткіштің көшірмелері Л.Н.Гумилев атындағы Ұлттық университетінде орнатылған.

Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін алғаш рет «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында қазақ тіліндегі толымды гуманитарлы білім беру қоры құру басталды. **537 кітап бір жарым миллионнан астам тиражбен шығарылды, олардың арасында тарихқа, археологияға, этнографияға, жаңа энциклопедиялық сөздіктерге байланысты қайталанбас сериялар кездеседі.** Олардың ішінде көп томдық «Бабалар сөзі», «Әлемдік әдебиет кітапханасы», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Ежелгі заманнан қазіргі күндерге дейінгі қазақ халқының философиялық мұрасы», «Әлемдік мәдениеттанушылық ой», «Классикалық экономика», «Әлемдік философиялық мұра» сияқты сериялар бар.

Орта ғасырлардағы әуендерге қатысты терең зерттеулер жүргізілді, **Қазақтың  дәстүрлі әндерінің «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күй, 1000 әні» антологиясы**шығарылды.

Сәтті аяқталған шетелдік жобаларға – Дамаскідегі Сұлтан Аз-Захир Бейбарс кесенесінің, Каирдегі Сұлтан Бейбарс мешітінің реставрациясы, Дамаскідегі әл-Фараби тарихи-мәдени орталық және кесенесін салу жатты.

«Казахфильм» АҚ киностудиясы ұлттық мәдениеттің маңызды тарихи орындары мен мұралары туралы 20 деректі фильм түсірді. Оларға - «Қорқыт. Күй тарихы», «Номадтардың музыкалық мұрасы», «Ежелгі Түркістан сәулет ескерткіштері», «Жүсіп Ата кесенесі», «Тамғалы петроглифтері» және басқалар циклындағы деректі фильмдер жатады.

Жыл сайын елімізде және шет елдерде тарихи-мәдени мұрамызды дәріптеу бағытында шамамен 200 шара ұйымдастырылады.

Жобаны орындауға Ұлттық Ғылым академиясының археология, әдебиет пен өнер, философия, тарих пен этнография, тіл және т.б. академиялық институттары, Ұлттық кітапхана, еліміздің жоғарғы оқу орындары қатысты.

«Мәдени мұра» бағдарламасы Қазақстан тарихындағы теңдессіз гуманитарлы акция болып, қазақ халқының ұлттық рухани байлығын бүкіл әлемге паш етті.

.

**Аса маңызды оқиға 20**

**2010 жылы 1-2 желтоқсан - Астанада Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға (ЕҚЫҰ)Ұйымға қатысушы елдер Мемлекет және үкімет басшыларының Саммиті өтті**

Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Халықаралық маңызы өте жоғары маңызды оқиғалардың біріне - 2010 жылы 1-2 желтоқсан - Астанада Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі (ЕҚЫҰ)Ұйымға қатысушы елдер Мемлекет және үкімет басшылары Саммитінің өтуі жатты.

Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ)— саяси диалогтар үшін арналған халықаралық ұйым. Ұйым 1970-ші жылдар басында қырғи-қабақ соғыс кезінде Батыс — Шығыс форумы ретінде құрылған. Оның негізгі мақсаты — жетілдірілген басқару мен демократиялық үрдіс негізіндегі аймақтық тыныштық пен қауіпсіздік ті сақтау болып табылады.Ұйымға Еуропа, Кавказ, Орталық Азия, Солтүстік Американың 56 мемлекеттері мүше. Ұйымға мүше мемлекеттер басшыларының кездесулерінде Ұйым қызметінің басты бағыттарын айқындайтын негізгі құжаттар қабылдайды. Мұндай кездесу 2 жылда 1 рет өткізіледі.

Қазақстан бұл Ұйымға 1992 жылы 30 қаңтарда мүше болды. 2009 жылы 29-30 қарашада Мадридте болған ЕҚЫҰ мүше-елдердің сыртқы істер министрлері кеңесінің (СІМК) 15-ші отырысында Қазақстан ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып ЕҚЫҰ төрағалығына 2010 жылы ие болатындығы жөнінде шешім қабылданды. Бұл шешім халықаралық тұрғыда Қазақстанның жүргізіп отырған халықаралық саясаттағы рөлінің өскендігін көрсетті.

2010 жылдың 16-17 шілдеде Алматыдағы ЕҚЫҰ СІМ бейресми кеңесі өтіп, жиында Қазақстанда Ұйым Саммитін өткізу туралы шешім қабылданды.

Еліміздің ЕҚЫҰ-дағы төрағалығының ұраны латынның төрт «T» әрпі болды: сенім (trust), дәстүр (tradition), транспаренттілік (transparency) және төзімділік (tolerance). Сенім – халықаралық қатынастардағы басты ресурс.  Елдер арасындағы өзара сенімге құрылған қарым-қатынас пен ұдайы үнқатысып отыру ұжымдық қауіпсіздіктің заманауи жүйесінің негізін құрайды. Дәстүр - Қазақстанның ЕҚЫҰ-ның негізгі принциптері мен құндылықтарына адалдығын айшықтайды. Транспаренттілік - мейлінше ашықтықты, сонымен қатар қауіпсіздік саласында басты назарды сындарлы ынтымақтастыққа бағыттауды аңдатады. Төзімділік – бұл мәдениеттер және өркениеттер арасындағы диалогтың  барған сайын артып отырған маңызын түйсіну болып табылады.

Төрағалықтың басты қорытындысы – ЕҚЫҰ-ның онжылдық үзілістен кейін 2010 жылғы 1-2 желтоқсанда Астанада өткен Саммиті болды. Оған дейінгі жоғары деңгейдегі басқосу 1999 жылы Түркияда, Ыстамбұл қаласында өткен болатын.

Саммитке ЕҚЫҰ-ға мүше 38 мемлекет және үкімет басшысы, жоғары лауазымды шенеуніктер, сонымен қатар  басқа да халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдері қатысты. Олардың қатарында ЕҚЫҰ Бас Хатшысы Марк Перрен де Бришамбо, БҰҰ Бас Хатшысы Пан Ги Мун, Ресей Федерациясының Президенті Дмитрий Медведев, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Германия Федеральдық Канцлері Ангела Меркель, Италия Премьер-министрі Cильвио Берлускони және т.б. болды.

Астана Саммиті ЕҚЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшыларының халықаралық саясатта алдын ала байқалған поляризация нышандарын еңсерудегі және Ұйымға қатысушы елдерінің өзара алыстау бағытына қатысты саяси жігерінің айқын көрінісі болды.

Астана Саммитінің негізгі тақырыптары Еуро-атлантикалық және Еуразиялық кеңістіктердегі тұрақты қауіпсіздік мәселелері, Ауғаныстан проблемасы, сондай-ақ «тоңы жібімей келе жатқан» қақтығыстарды бейбіт түрде шешу жолдары болды.

Форумға қатысушылар алдында сөйлеген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа парадигмасына көшу, яғни ынтымақтастықтың төрт мұхит шекарасындағы – Атлант мұхитынан Тынық мұхитқа және Солтүстік Мұзды мұхитынан Үнді мұхитына дейінгі біртұтас кеңістіктігін қалыптастыру қажеттігі жөнінде мәлімдеді.

Кездесу соңында аса жоғары деңгейде Астана декларациясы қабылданды. Онда Саммитке қатысушылар ЕҚЫҰ-ның Хельсинки актісінде және Жаңа Еуропаға арналған Париж хартиясында, Ұйымның өзге де құжаттарында бекітілген міндеттемелерін, қағидаттары мен құндылықтарын қуаттады. Сонымен қатар, қатысушы елдер өкілдері ЕҚЫҰ-ның барлық үш өлшемі бойынша жұмысты жалғастыруға,  ұйымның жауапкершілігі аймағында орын алып отырған қақтығыстарды реттеуде күш-жігерді артыруға, адам  құқықтарын қорғауға, заңның үстемдігін қамтамасыз етуге, жаңа қатерлерге лайықты түрде қарсы тұру мүддесі жолында Ұйым жұмысын жаңаша жолға қоюға міндеттенді.

Астанадағы Саммит делегациялар басшылары тарапынан жоғары бағаға ие болды. Мәселен, Ұйымның Бас Хатшысы Марк Перрен де Бришамбо Қазақстан елордасында қабылданған шешімдер ортақ қауіп-қатерлерге қарсы тұрудың біртұтас стратегиясын жасауға ықпал ететінін атап өтті. БҰҰ Бас Хатшысы Пан Ги Мун ЕҚЫҰ-дағы Қазақстан төрағалығының мейлінше табысты болғанын атады. Ал АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ЕҚЫҰ Саммиті Қазақстанның халықаралық қоғамдастықта үлкен рөл атқаратынының дәлелі екенін атап айтты.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Астана рухы» айрықша белгісіне айналған екікүндік Саммитті «бүкіл ЕҚЫҰ қоғамдастығы үшін тарихи оқиға» ретінде бағалады.

Осылайша,2010 жылы 1-2 желтоқсанда Астанада өткен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі (ЕҚЫҰ)Ұйымға қатысушы елдердің Мемлекет және үкімет басшыларының Саммиті Қазақ Елінің халықаралық беделін көтеріп, еліміздің қазіргі замандағы тарихында ерекше аталатын тарихи даталардың біріне айналды.

**21 аса маңызды оқиға**

****

**2011 жылды 30 қаңтар мен 7 ақпан аралығында VII Қысқы Азия Ойындары Астана -Алматы қалаларында өтті.**

Тәуелсіз Қазақстан тарихында болған аса маңызды оқиғалардың біріне – VII Қысқы Азия Ойындарының Қазақ Елінде өтуі жатады. 2011 жылдың 30 қаңтар мен 7 қаңтар аралығында VII Қысқы Азия Ойындары Астана -Алматы қалаларында өтті.

Қысқы Азия Ойындарының тарихы 1986 жылдан басталады. Алғашқы Қысқы Ойын осы жылы Жапонияның Саппаро қаласында өткен еді. 1990 жылы тағы да Саппаро қаласы Қысқы Азия ойындарын өткізді. Одан кейін 1996 жылы – Қытайдың Харбин, 1999 жылы – Оңтүстік Кореяның Гаңвон, 2003 жылы – Жапонияның Аомори, 2007 жылы – Қытайдың Чанчун қалалары Қысқы Азия Ойындарының қожайындары болды.

Қазақстан спортшылары Қысқы Азия ойындарына тұңғыш рет 1996 жылы қатысты және жалпы командалық есепте Қытайдан кейін екінші орынды иеленді. Ал 1999 жылы үшінші орын алды.

Қазақ Елінде өткен VII Қысқы Азия Ойындарының бірнеше ерекшелігі болды. Біріншіден, бұған дейінгі ойындар тек Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея елдерінде өткізіліп келсе, Қазақ Елі осы дәстүрге өзгеріс енгізіп, Қысқы Ойындар өткізген төртінші ел қатарына енді. Екіншіден, Қазақ Еліндегі ойындардан бастап, Азиаданың меншікті Алау оты пайда болды. Үшіншіден, ойындар тек бір ғана қалада емес, Астана мен Алматы қалаларында өткізілді.

Азиада Алауы 2010 жылғы 31 желтоқсаннан 2011 жылдың 1 қаңтарына қараған түні Азиялық Олимпиада кеңесінің штаб-пәтері орналасқан Эль-Кувейт қаласында жағылып, 2 қаңтарда VI қысқы Азия ойындары өткен Қытайдың Чангчун қаласына әкелінеді. Ал 3 қаңтар күні Алматы қаласына жеткізіледі. Алауды қарсы алуға арналған салтанатты рәсімнен соң эстафета қала көшелерін жүріп өтіп, Қазақ Елінің басқа да өңірлерін аралады.

27 күн ішінде Алау Қазақстанның барлық аймағын аралап, 30 қаңтар күні Астанаға жетті. VII Қысқы Азия Ойындардың салтанатты ашылуы Азиаданың ең әдемі, жарқын және орасан оқиғасына айналды. Ашылу рәсіміне Қазақ Елінің басшылығы, Халықаралық Олимпиадалық комитеттің және Азия Олимпиадалық кеңесінің президенттері, өзге де құрметті қонақтар қатысты. Ал жабылу рәсімі Алматыда өтті.

Дүние жүзінің 500 миллионнан астам тұрғыны Қазақстандағы жарыстың барысын тамашалады, спорттық бәсеке туралы 17 елден келген 2 мыңнан астам журналист және 20-дан аса әлемдік телеарна мәліметтер таратты.

Азиада ойындарының жалпы бағдарламасына 11 спорт түрі енгізілді: коньки тебу спорты, мәнерлеп сырғанау, шайбалы хоккей, допты хоккей (бенди), шаңғы жарысы, биатлон, тұғырдан шаңғымен секіру, тау шаңғысы, фристайл, шорт-трек, шаңғыға лайықталған қысқы спорттық сайыс. Қысқы Азиада тарихында бірінші рет 69 медаль жиынтығы сарапқа салынды.

VII Қысқы Азиада ойындарына әлемнің 27 елінен мыңнан астам спортшы қатысты. Барлығы 69 медаль жиынтығы додаға түсті. Қазақстан осы ойындарда қысқы Азиадада алтын медаль саны бойынша рекорд жаңартты және жалпыкомандалық есепте бірінші орынды жеңіп алды. Біздің құрамамыз 32 алтын медаль иеленді. Барлығы Қазақстан қоржынында 70 награда болса, оның ішінде 21-і күміс және 17-сі қола медальдар. Бұрынғы рекорд 29 алтын медальмен Жапония құрамасына тиесілі. Оған 1986 жылы Саппородағы бірінші қысқы Азиада ойындарында қол жеткізілген. Жапония 13 алтын, 24 күміс және 17 қола медаль алып, екінші орынды иеленді. Үшінші орынға 13 алтын, 12 күміс және 13 қола медаль алған Оңтүстік Корея ие болды. Төртінші орынды­ 11 алтын, 10 күміс және 14 қола медальмен Қытай иеленді.

Көптеген атақты атлеттер қысқы Азиаданың жұлдыздарына айналды. Қазақстан спортшылары арасынан екі алтын, бір күміс медальды жеңіп алған биатлоншы Елена Хрусталеваны, фристайл бойынша екі алтынға қол жеткізген Юлия Галышеваны, ерлер арасында дара мәнерлеп сырғанаудан алтын алған Денис Тенді атап өтуге болады. Қазақстанның шайбалы хоккей бойынша ерлер және әйелдер командасы алтын медаль алып, өз жанкүйерлерін қуантты.

Ирби барысы Азиаданың символына айналды. Барыс - қазіргі заманғы тәуелсіз Қазақстанның символдарының бірі болып табылады. Ойындардың логотипінің кескіндемесінде дөңгелек бейнеленген – ол еуразиялық көшпенділердің материалдық мәдениетінің орталық элементтерінің бірі. Ортақ түстерінің шешімі – қозғалысты білдіретін және көтеріңкі көңіл-күйді күшейтетін қою көк және ашық қызыл қарама-қарсы түстердің үйлесуі. Көк түс еркіндік пен шексіз мүмкіндіктердің символы, сондай-ақ спорттың топтастыру мен мақсаткерлік тәрізді қырларын  бейнелейді. Қызыл түс жеңіске деген ерік-жігердің, спорттық құштарлық пен жарыстың қызу алауының символы. VII Қысқы Азиада ойындарының ұраны: «Мақсаты бірдің – рухы бар!» – «Единство  целей – единство духа!» –  «Unity of purpose – unity of spirit!». Бұл ұран Азиаданың спорттық рухының ортақтығын, халықтар мен елдердің достығын және топтаса отырып жетістікке жетудегі бір мақсатты білдірді.

Жалпы алғанда, VII Қысқы Азиада ойындары Қазақстанның бейбітшілік пен келісім елі және азиялық және әлемдік спортта жетекші орталықтардың бірі ретінде халықаралық аренадағы беделінің арта түскенінің тағы бір дәлелі болды.

Осылайша, VII Қысқы Азиада ойындары өткен күндер қазіргі Қазақстан тарихында ерекше күндерге жатып, айтулы тарихи дата қатарына енді.

**22 аса маңызды оқиға**

**2012 жылы 27 шілде мен 12 тамыз күндері аралығында Лондонда өткен ХХХ жазғы Олимпиада ойындары еліміз үшін жетістіктерге толы болды.**

2012 жылғы Лондонда өткенХХХ жазғы Олимпиада ойындары тәуелсіз Қазақ Елінің спортшылары қатысқан бесінші Олимпиада және ең нәтижелісі болды. Олимпиада ойындарына әлемнің 204 елінен он мыңнан астам спортшы қатысты. Ойындарда барлығы үш жүзден астам медаль жұбы сарапқа салынған. Олимпиада жүлдесін 85 елдің спортшылары иеленді.

Қазақстан Лондон олимпиадасында жеті алтын, бір күміс, бес қола жүлде алып, жалпы командалық есепте 12 - ші орынды иеленді.   
 Қазақстанның жеткен жетістігін салыстырар болсақ, ел спортшылары Голландия, Украина, Куба, Иран, Чехия, Испания, Бразилия, Аргентина сияқты елдерді артқа тастады. ТМД елдері арасында Қазақстан Ресейден кейінгі екінші орынды алды, Азия құрлығы бойынша Қытай, Оңтүстік Корея, Жапониядан кейінгі төртінші сатыдан көрінді. Бұған дейінгі Пекин Олимпиадасында ел спортшылары екі алтын, Афиныда – бір алтын, Сидней мен Атлантада – үш алтыннан алған болатын.

Мұндай толағай табысты жеңіс Қазақстанды бүкіл әлемге танытты, бүкіл қазақстандықтардың мерейін үстем етті. Қазақстанның қазіргі замандағы тарихында Лондон Олимпиадасындағы жеңістер мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранының шырқалған сәттері аса маңызды айтулы тарихи даталардың қатарына жатады.

Алғашқы алтындыҚазақстан қоржынына Олимпиаданың алғашқы жарыс күні атақты велоспортшы Александр Винокуров сыйлады.   
Ол велоспорттан 250 шақырымдық қашықтықта топ жарып, Олимпиада чемпионы атанды. 

Екінші жарыс күні ауыр атлетші Зүлфия Чиншанло әлем және олимпиада рекордын жаңартты. Қазақстан спортшыларының қоржынына екінші алтын медаль түсті.



Ал, жарыстың төртінші күні Қазақстан қоржынына 3-ші алтын медальді ауыр атлетші Майя Манеза жалғастырды.

Тағы бір ауыр атлетші қызымыз Светлана Подобедова Қазақстан қоржынына төртінші алтын медаль салды. Ол 291 келіні бағындырып, олимпиадалық рекорд орнатты.

Қызылордалық Илья Ильин 94 келіге дейінгі салмақ санатында 418 келіні бағындырып, әлемдік және олимпиадалық рекорд орнатты. Осылайша, Қазақстан қоржынына 5-ші алтын медаль салынды. Жұлқа көтеруде 185 келіні бағындырған Илья, серпе көтеруде 233 келіні бағындырып, жаңа әлемдік рекорд орнатты. Екі жаттығудың жалпы көрсеткіші 418 келі.



Қазақстандық спортшы Ольга Рыпакова үштеп секіруден 14,98 метрге секіріп, үздік нәтижеге қол жеткізді. Олимпиада чемпионы атанған Ольга еліміздің қоржынын тағы да бір алтын медальмен толықтырды.



Алтыннан өрілген жолды қола медальдар жалғастырды. 84 келіге дейінгі салмақта белдескен палуанымыз Даниал Гаджиев Олимпиада ойындарының 10-шы күні қола жүлдеге иелік етті. Ал, 8 тамыз күні боксшы қызымыз Марина Вольнова Лондон Олимпиадасының екінші қола медалін қоржынымызға салды. Сондай-ақ, балуан қыздарымыз да дәстүрден жаңылған жоқ. Осыдан 4 жыл бұрын Бейжің Олимпиадасында Елена Шалыгина Қазақстан қоржынына қола медаль салса, сол биіктен Лондонда Гүзел Манюрова көрінді. Қарсыласының осал тұсын тапқан Гүзел мүмкіндікті мүлт жіберген жоқ. Олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанды.

Қазақстан құрамасының 91 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі боксшысы Иван Дычко ХХХ жазғы Олимпиада ойындары бокс турнирінің ширек финалында Ұлыбритания спортшысы Энтони Джошуаға 13:11 есебімен есе жіберіп, 4-ші қола медальді ел қоржынына салды.

Ал, Лондон Олимпиадасының соңғы күні боз кілемге көтерілген еркін күрес шеберіміз Ақжүрек Таңатаров қола медаль үшін белдесуде түрік палуаны Рамазан Сахинмен күресіп, жеңімпаз атанды.

Сондай-ақ, соңғы олимпиадалық күні 81 келіге дейінгі салмақ санатында күш сынасқан боксшы Әділбек Ниязымбетов финалда ресейлік спортшы Егор Мехонцевпен қолғап түйістірді. Нәтижесінде, Әділбек Лондон Олимпиадасының күміс жүлдегері атанып, ел қоржынындағы бірінші күміс медальді еншіледі.

69 келіге дейінгі салмақ санатында ұлыбританиялық боксшы Фредди Эванспен жұдырықтасқан қазақстандық Серік Сәпиев қарсыласын ойсырата жеңіп, 7-ші алтын медальмен Олимпиада ойындарының соңғы күнін әдемі қорытындылады. 28 жасар боксшы финалға дейін Жапония, Венесуэла және Ресей спортшыларын жеңген еді. Алтын медалмен бірге Серік Сәпиевке ең үздік боксер ретінде Баркер кубогы табыс етілді. Оған дейін Баркер кубогын 1996 жылы Василий Жиров пен 2004 жылы Бахтияр Артаев иеленген болатын.



Осылайша, дүниені дүр сілкіндерген Лондон Олимпиадасы қазақстандық спортшылар үшін өте табысты аяқталды. Олимпиада жүлдегерлерін Қазақ Елі ерекше жоғары көңіл күйде қарсы алды. Елбасы Н.Назарбаев оларды қабылдап, мемлекеттік ордендермен марапаттады. Бұл күндер бүкіл қазақстандықтардың мерейі мен рухының өскен күндері болды. Ел тарихында бұл күндер аса маңызды тарихи күндер қатарына енеді.

**23 аса маңызды оқиға**

**2012 жыл 14 желтоқсан - Астанада Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» бағдарламасы жарияланды.**

2012 жылдың 14 желтоқсаны қүні ҚР Президенті Н. Назарбаев Тәуелсіздігіміздің 21 жылдығына арналған салтанатты жиында «Қазақстан-2050» - стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын жария етті.  «Қазақстан - 2050» стратегиялық бағдарламасының қабылданған күні еліміздің қазіргі замандағы тарихында айтулы тарихи даталардың біріне жатады. Бұл бағдарлама - Қазақ Елінің 2050 жылға дейінгі дамуының негізгі жоспары болып табылады.

«Қазақстан - 2050» бағдарламасы мазмұны жағынан үш бөлімнен тұрады.

**Бірінші бөлім – «Қалыптасқан Қазақстан** - **мемлекеттілігіміздің, ұлттық экономикамыздың, азаматтық қоғамымыздың, қоғамдық келісіміміздің, өңірлік көшбасшылығымыз бен халықаралық беделіміздің дағдарыста сыналуы» деп аталады.**

**Елбасы бұл бөлімде Қазақ Елінің 21 жылда жеткен жетістіктерін 8 тарау бойынша талдап берді. Ол тараулар мыналар:**

1. Қуатты да табысты мемлекет

2. Демократияландыру мен ырықтандырудың орнықты процесі

3. Түрлі әлеуметтік, этностық және діни топтардың келісімі мен  татулығы

4. Ұлттық экономика. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі біздің рөліміз

5. Қоғамдық тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз ететін күшті әлеуметтік саясат

6. Әлемдік қоғамдастық таныған ел

7. Ядролық қаруды таратпау режімін ілгерілетудегі біздің белсенді рөліміз

8.Қазақстан-2030 стратегиясы. Негізгі қорытындылар

Бірінші тараудың негізгі тұжырымын Елбасы: «Біздің басты жетістігіміз - **тәуелсіз Қазақстанды құрғанымыз» - , деп мәлімдеді. Әр тарау бойынша осындай тұжырымдар жасай келе, сегізінші тарауда кеңірек қорытынды жасайды.**

Елбасы «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасындағы мерзімінен бұрын жүзеге асқан жеті нәтижеге тоқталды. 1) **Ұлттық қауіпсіздік.** Елбасы еліміздің **14 мың** шақырымдық мемлекеттік шекарасы межеленгенін және оның **халықаралық дәрежеде танылғанын** нақты мәлімдеді. Сөйтіп ол «Біз ұрпақтарымызға  көршілермен  даулы аумақтар қалдырған жоқпыз» -, жариялап, қ**орғанысқа қабілетті әскер мен құқық қорғау жүйесін құрғанын -, айтты.** 2) 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері тұратын елде **ішкі саяси тұрақтылық пен ұлттық бірлікті** сақталды. 3) **Ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу** жүзеге асты. Соның бір дәлеліне Елбасы жан басына шаққандағы ІЖӨ 1998 жылғы 1500 доллардан 2012 жылы **12 мың** долларға жетіп, **7** еседен астам өскенін келтірді. 4) **Ел азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-әуқатының артқанын** мәлімдеп, оны сандық көсеткіштермен көрсетіп берді. 5) **Энергетикалық ресурстар** деп, экономиканың заманауи, тиімді мұнай-газ және тау-кен өндіру саласын құрдық, оның табысын болашақ экономиканы  құру үшін пайдаланудамыз - , деді Елбасы.6) **Инфроқұрылым, көлік пен байланысты** дамыттық -, деп Елбасы нақты жүзеге асқан жобаларды тізіп келтірді.7) **Кәсіби мемлекетті** қалыптастырып, мемлекеттік басқаруда халыққа қызметтер көрсетудің сапасын арттырдық - , деп президент «Қазақстан -2030» бағдарламасындағы табыстарды атап қөрсетті. Одан әрі Елбасы  **«2030 Стратегиясында белгіленген негізгі міндеттер орындалды, қалғандары орындалу үстінде» - , деп сөзін қорытты.**

**Екінші бөлім – «ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатері» деп аталып, онда Елбасы жаһандық он сын-қатердің әрқайсысына тоқталады. Олар мыналар:**

1. Бірінші сын-қатер – тарихи уақыттың жеделдеуі

2. Екінші сын-қатер – жаһандық демографиялық теңгерімсіздік

3. Үшінші сын-қатер – жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне төнетін қатер

4. Төртінші сын-қатер – судың тым тапшылығы

5. Бесінші сын-қатер – жаһандық энергетикалық қауіпсіздік

6.Алтыншы сын-қатер – табиғи ресурстардың сарқылуы

7. Жетінші сын-қатер – Үшінші индустриялық революция

8. Сегізінші сын-қатер – үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық

9. Тоғызыншы сын-қатер – өркениетіміз  құндылықтарының дағдарысы

10. Оныншы сын-қатер – жаңа әлемдік тұрақсыздық қаупі

**Үшінші бөлім –** «**Қазақстан-2050»  стратегиясы- жедел өзгермелі тарихи жағдайлардағы жаңа Қазақстанның жаңа саяси бағыты» деп аталады. Бұл бөлім - «Қазақстан - 2050» бағдарламасының негізгі бөлімі.**

**Президент бұл бөлімде жаңа Қазақстанның жаңа саяси бағытының жеті үлкен тарауға топтастырып, әр тарауды өз ішінде бірнеше тараушаларға жіктейді де, олардың әрқайсысына тоқталады. Әрбір тарауша бойынша жаңа саяси бағыттың негізгі басымдықтарын түсіндіреді. Олар мыналар:**

**1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты –** **пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм**

1. Түгел қамтитын экономикалық прагматизм

2. Жаңа кадр саясаты

3. Макроэкономикалық саясатты жаңғырту

3.1. Бюджет саясаты

3.2.  Салық саясаты

3.3. Ақша-кредит саясаты

3.4. Мемлекеттік және сыртқы қарызды басқару саясаты

4. Инфрақұрылымды дамыту

5. Мемлекеттік активтерді  басқару жүйесін жаңғырту

6. Табиғи ресурстарды басқарудың жаңа жүйесі

7. Индустрияландырудың келесі кезеңінің жоспары

8. Ауыл шаруашылығын жаңғырту

8.1.  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуде және саудада қожалықтар мен шағын және орта бизнесті дамыту

9. Су ресурстарына қатысты саясат

**2. Ұлттық экономикамыздың  жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау**

1. Шағын және орта бизнесті дамыту

2. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің жаңа үлгісі  –

«Қуатты бизнес – Қуатты мемлекет»

3. Жекешелендірудің жаңа кезеңі – мемлекет рөлінің өзгеруі

**3. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдіктер мен  жеке жауапкершілік**

 1. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері

1.1. Ең төменгі әлеуметтік стандарт

1.2. Атаулы әлеуметтік қолдау

1.3. Өңірлердегі әлеуметтік теңгерімсіздіктер проблемасын шешу

1.4. Жұмыспен қамту және еңбек саясатын жаңғырту

 2.  Ананы қорғау. Әйелдерге қамқорлық

3. Баланы қорғау

4. Ұлт денсаулығы **–**табысты болашағымыздың негізі

4.1. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтар

4.2. Балалар денсаулығын қамтамасыз етудің жаңа тәсілдері

4.3. Медициналық білім беру жүйесін жақсарту

4.4. Ауылда медициналық қызмет көрсетудің сапасы

4.5. Дене шынықтыру мен спортты дамыту

**4. Білім мен кәсіби машық – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің  негізгі бағдарлары**

1. Білім беру саласындағы жұмыстың  басымдықтары

1.1. «Балапан» бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзарту

1.2. Инженерлік білім беру жүйесін дамыту

1.3. Білім беру саласындағы әлеуметтік жауапкершілік жүйесін дамыту

1.4. Білім беру  әдістемелерін жаңғырту

2. Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты

2.1. Технологиялар трансферті

2.2. Ғылым мен бизнестің кооперациясы

2.3. Перспективалы ұлттық кластерлерді қалыптастыратын жол картасы

3.Жастарға үндеу

**5. Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту**

1. Мемлекетті басқарудың жаңа типі

1.1. Мемлекеттік жоспарлау мен болжау жүйесін жетілдіру

2. Басқаруды орталықсыздандыру

2.1. Орталық пен өңірлер арасындағы жауапкершілік пен өкілеттіктердің ара-жігін ажырату

2.2. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы

2.3. Ауыл әкімдерін сайлау

3. Кәсіби  мемлекеттік аппарат қалыптастыру

З.1. Әкімшілік реформаның екінші кезеңі

4. Бизнес қауымдастық пен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының жаңа жүйесі

5.Тәртіпсіздікке мүлде төзбеушілік принципін енгізу

6. Жемқорлыққа қарсы күрес

7. Құқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтерді реформалау

**6. Дәйекті де болжамды сыртқы саясат – ұлттық мүдделерді ілгерілету мен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту**

1. Сыртқы саясатты жаңғырту басымдықтары

2. Экономикалық және сауда дипломатиясын дамыту

3.Өңірлік қауіпсіздікті нығайту

4.Жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосу

5. Ұлттық қорғаныс қабілеттілігі мен әскери  доктринаны нығайту

**7. Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі**

1. Жаңа қазақстандық патриотизм

2.  Барлық этностар азаматтарының тең құқықтылығы

3. Қазақ тілі және тілдердің үштұғырлылығы

4. Мәдениет, дәстүрлер және даралық

5. Ұлттық интеллигенциясының рөлі

6. ХХІ  ғасырдағы Қазақстандағы дін

7. Болашақтағы Қазақстанды қалай елестетемін?

8. Ұлтқа үндеу

«Қазақстан -2050» бағдарламасы жарияланғаннан кейін Елбасының бірнеше сөздері елде ұранға айналып кетті. Олар – «Қалыптасқан Қазақстан», «жаңа саяси бағыт», «қазақстандық патриотизм», «Мәңгілік Ел». Осылардың ішінде ел ішіне кең тарағаны «Мәңгілік Ел» идеясы. «Ұлтқа үндеу» деген соңғы тараушада Елбасы: «Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді **«Мәңгілік Ел»** етуді мұрат  қылдық. .. **Мәңгілік Ел болу** жолындағы ұлы істеріміз жаңа дәуірлерге жол ашсын!», - сөзін аяқтады.

Қазақ Елінің 2050 жылға дейінгі даму жолының бас жоспары болып табылатын «Қазақстан - 2050» бағдарламасының қабылдануы ел тарихындағы аса маңызды тарихи даталардың біріна жатады.

**24 Аса маңызды оқиға**

**2013 жыл 15 қаңтар – ЭКСПО-17 ұйымдастыру және өткізу жөнінде үкіметтің Ұлттық жоспары қабылданды**.

2012 жылы 22 қарашада Париждегі Халықаралық көрмелер бюросы Бас Ассамблеясының 152-сессиясында Астана қаласы 2017 жылы халықаралық көрме өткізу құқығын жеңіп алды. Астанада өтетін ЕХРО-2017 көрмесі Ор­талық Азия өңіріндегі ғана емес, ТМД елдері аумағын­да өткізілмекші алғашқы ха­лық­ара­лық көрме бол­мақ. Халықаралық көрмелер бюросы Бас Ассамблеясының 2017 жылы Халықаралық «EXPO» көр­месін Ас­танада өт­кізу туралы шешімі – Қазақ Елінің бүкіл әлем елдері арасында беделінің артуы және Қа­зақ­стан алдында тұрған үлкен жауапкершілік болып табылады. Осыған орай, 2013 жылдың 15 қаңтарында Қазақстан Үкіметі ЭКСПО- 17 халықаралық көрмесін ұйымдастыру және өткізу жөнінде Ұлттық жоспар қабылдады.

Алғашқы Халықаралық көрме 1851 жылы Лондонда өткен. 1928 жылы Парижде халықаралық көрме қызметтерін реттеу мақсатында Халықаралық көрме бюросы (ХКБ) құрылады. Бүгінгі күні оған әлемнің 166 елі мүше. Халықаралық көрме 63 рет өткізілген.

Қазақстан 1997 жылы ХКБ-на мүше болды және 2005 жылдан бері ЭКСПО көр­мелеріне бастап қа­ты­сып келеді. 2008 жылы Испанияның Сарагоса қаласында өткен ЕХРО-2008 көрмесінің қорытын­ды­сы бойынша «C» категориялы 104 қа­­тысушы ел ішінде Қазақстан павильоны сыртқы және ішкі рәсім­деу өлшемдері бойынша қола медаль­ жеңіп алады. Осында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұндай көрмені Астанада өткізудің мүмкіндігі туралы айтқан.

2010 жылы Шанхай (ҚХР) қаласындағы EXPO-2010 көрмесінде Қазақстан павильонын жарты мил­лион­­нан астам адам келіп көрді. 2012 жылы Кореяның Есу қаласында өткен EXPO-2012 көрме­сінде Қа­зақстан жалпы ауданы 774 шаршы метр павильонда өз экспо­зицияларын көп­ші­ліктің назарына ұсынды.

Соңғы жылдары көрмені ұйымдастырушы елдер жаһандық маңызды мәселелерді тақырып етіп алуда. 2000 жылғы Ганновердегі көрме тақырыбы «Адамзат, табиғат және технологиялар», 2005 жылғы Айчидегі көрме тақырыбы – «Табиғат даналығы», 2008 жылы Сарагосада – «Су және көңілге қонымды даму», 2010 жылы Шанхайда - «Жақсы қала – жақсы өмір», 2012 жылғы Оңтүстік Кореяның Ёсу қаласында «Жанды мұхит және жағалау», 2015 жылы Миланда «Планетаны тамақтандыру, өмірге арналған энергия» тақырыбында болды. 2017 жылы Астанада өтетін көрме - «Болашақ энергиясы» тақырыбында болмақ. Халықаралық қөрме мен оған Қазақ Елінің қатысу тарихы осындай.

Қазақстан үкіметінің «ЭКСПО-17» көрмесін ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі Ұлттық жоспары бойынша «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» құрылды, басты міндеті «ЭКСПО-2017» жобасының аумағында инфрақұрылымдар мен нысандар жобалау және оларды салу болды.

2017 жылы ха­лықаралық «EXPO» көрмесі Аста­нада 2017 жылдың 10 маусымы­нан 10 қыр­күйегіне дейін - 3 айға созылады. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта елі мен 10 ха­лық­ара­лық ұйым қатысады, көр­меге жалпы саны 5 мил­лион адам келеді деп күті­лу­де. Мамандардың пікірі бойынша, ЭКСПО көрмесін өткізу ауқымы жағынан Олимпиада ойындары мен әлемдік футбол чемпионатынан кейінгі үшінші орын алады екен.

Көрме өткізудегі Қазақ Елінің басты мақсаты – Қазақстанның ұлттық инновациялық-инвестициялық жобаларын халықаралық қоғамдастыққа таныстыру, еліміздің инвестициялық климатын жақсарта отырып, өзімізге шетелдік инвестицияларды, озық технологиялар мен инновацияларды тарту болып табылады. Көрме жұмысына халықаралық өнеркәсіптік, инвестициялық және консалтингтік компаниялар, бизнес қоғамдастықтар, қаржылық және экономикалық институттар, ұлттық компаниялар мен холдингтер, ғылыми және талдамалық орталықтар қатысады деп жоспарлануда.

Бұл Қа­зақстанның халықаралық деңгейде алға жылжуында үлкен қа­дам болмақ. «EXPO-2017» Халықаралық көрмесін өткізу Елор­да­ның да, тұтас республиканың да эко­номикалық және инфрақұрылымдық дамуы үшін қосымша ынталандыру болады. Аста­на­дағы және оның ма­ңындағы кіші және шағын бизнес, ең алдымен қыз­мет көрсету саласы, қо­нақ үй бизнесі мен ішкі туризм дамуға елеулі серпін алады. Бұл шара көрме нысандары мен астананың инфрақұ­рылымын салуға жеке инвестицияның елеулі көлемін тартуға мүмкіндік бе­реді. Көрме әлемді қазақстандықтар­дың көпұлтты мәде­ниетімен, көне та­рихымен, өнерімен, дәстүрлері мен қонақжай мінезімен таныстырды, Қа­зақстанның әлемдік қоғамдастықтағы танымалдылығы мен тартымдылығын жоғарылатады.

Елорданың мәдени дамуы да ма­ңыз­ды іс. EXPO өткізу кезінде Астана қа­ласы дүниенің әр бұрышынан кел­ген әр түрлі мәдениет үндеріне то­ла­ды. Күн сайын көрме аумағында кон­церт­тер, шоу, Ұлттық Күндер және басқа ойын-сауық шаралары өтетін болады.

Туристтер мен көрмеге қатысушы­лардың көп саны оларға қызмет көр­сетуші жеке қызметтердің белсенді дамуына жол ашады. Өйткені ке­лу­шілерге тұратын орын, сапалы тамақ, аудар­машылар, экскурсиялар мен ойын-сауық қажет болады. Сондықтан қосымша жұмыс орындары мен табыс табу мүмкіндіктері пайда болады.

Кіші және орта бизнес иелері үшін Астанадағы EXPO-2017 көрмесін өт­кізу жаңа энергия сақтағыш техно­логиялармен танысуға және кейіннен оларды енгізуге, инвесторлар мен биз­несті одан әрі дамытуға идеялар іздеуге тамаша мүмкіндік бола алады.

**Қорыта келе, «ЭКСПО – 17» халықаралық көрмесінің Астана қаласында өткізілуінің ел үшін маңызы өте зор деуге болады. Біріншіден,** ЭКСПО күндері бүкіл әлем жұртшылығының назары Қазақстанға ауады. Бұл еліміздің танымалдығын еселейді. **Екіншіден,** «ЭКСПО - 2017» көрмесі Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жылдары қандай үлкен жетістіктерге жеткенін күллі әлемге көрсетеді. **Үшіншіден,** көрме арқылы елімізге инновациялық жобалар мен қаржылық инвестициялар келеді. Бұл еліміздің экономикалық дамуына серпін береді.

Еліміздің беделін көтеретін «ЭКСПО – 17» көрмесінің Астанада өткізілуі ел тарихындағы аса маңызды тарихи оқиғалардың бірі болмақ.

**25 аса маңызды оқиға**

**2015 жыл – Қазақ хандығының 550 жылдығы жыл бойы мерекеленді**.

2014 жылдың 22 қарашасында Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев Астана қаласы активімен болған кездесуінде еліміз келесі жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелейтінін алғаш рет жария етті. Сол жылдың 11қазанында «**Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына арнаған кезекті Жолдауында Елбасы: «**2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. **Қазақ хандығының 550 жылдығын,** Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз» - , мәлімдеді.

Осыған байланысты Қазақ хандығының 550 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі комиссия құрылып, оны Қазақстан Республикасы Үкіметі төрағасының орынбасары Б.М.Сапарбаев басқарды. 2015 жылдың 31 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне жүктелді.

Қазақ Хандығының 550 жылдығын атап өту басты үш концептуалды негізде жүзеге асыру жоспарланды:

1. **патриоттық**: қазақ халқының Отанына сүйіспеншілігі;
2. **ақпараттық:** ғылыми - көпшілік бағдарламаларды, ғылыми-танымдық деректі фильмдерді, қазақ халқының жоғары мәдениеті мен өнегелік қасиеттері туралы көркем фильмдерді жасап, жетекші орталық телеарналар арқылы тарату;
3. **ғылыми:** қазақ хандығының құрылу проблемаларын зерделеу мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми конференциялар ұйымдастыру.

Аталған бағыттар бойынша патриоттық видеороликтер, ғылыми-көпшілік, ғылыми-танымдық бағдарламалар мен ғылыми дәйектерге негізделген деректі фильмдер көрсетіліп, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар, патриоттық акциялар, ойындар, фестивальдар, көрмелер т.б. өткізу жоспарланды. Сонымен бірге мемлекеттік мерекелер мен атаулы күндермен (Наурыз, Жеңіс күні, Мемлекеттік рәміздер күні, Астана күні және т.б.) байланысты барлық шараларды Қазақ Хандығының 550 жылдығы аясында өткізіледі. Қазақ Хандығының 550 жылдығына арналған мерейтойлық іс-шаралар жылдың аяғына дейін облыстар мен аудандарда жалғасады. Жалпы, 2015 жылы Қазақ Хандығының 550 жылдық мерейтойына арналған 100-ге жуық ірі іс- шара өткізу жоспарланды.

2015 жылдың алғашқы күнінен соңғы күніне дейін Қазақ Елінде Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесін тойлау жалғасты. Бұл жыл - әрбір қазақтың есінде ұлттық рухтың асқақтаған, тарихи сананың тереңдеген, жүзінде мақтаныш ойнаған, кеудені қуаныш кернеген жыл болды. Жыл басталғаннан ауылдар мен селоларда, қалалар мен аудандарда, облыстарда, еліміздің ірі қалалары Астана мен Алматыда өткізілген шаралардың бәрі дерлік Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойымен байланысты өткізілді.

Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын атап өтуге байланысты **патриоттық бағытта** өткізілген іс-шаралар саны мәдени-спорттық шаралармен қоса есептегенде 300-ден асып кетті.

Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын атап өтуге байланысты бір ғана **ғылыми бағыт** бойынша – елімізде өткізілген халықаралық, республикалық, аймақтық, өңірлік, қалалық деңгейдегі ғылыми шаралар - ғылыми конференциялар, онлайн-конференциялар, ғылыми жиындар, «дөңгелек үстелдер» саны жүзден асып кетті. Бұл істе ЖОО, кітапханалар, музейлер, академиялық институттар, мұрағаттар және тағы басқа ғылыми мекемелер өте белсенділік танытты. Тарихшы мамандардың «Қазақ хандығының құрылу тарихы», «Қазақ хандары», «Қазақ хандығының күшеюі» секілді іргелі зерттеулері мен көпшілікке арналған танымдық еңбектері жарық көрді.

**Ақпараттық бағыт** бойынша да еліміздегі байланыс ақпарат құралдары ғылыми - көпшілік бағдарламаларды, ғылыми-танымдық деректі фильмдерді, тарихшы мамандармен кездесулерді, олардан сұхбаттар ұйымдастыруды, жетекші орталық телеарналар арқылы көрсетіп жатты.

Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойының ең бір шарықтаған кезі 2015 жылдың 11-13 қазанында Астанада өтті. Елордада үш күнге созылған тойдың шымылдығын Елбасы Н.Назарбаев Тәуелсіздік Сарайында Салтанатты жиынмен ашты. Салтанатты жиынға Түркі кеңесі ынтымақтастығының саммитіне келген түркі тілдес мемлекеттер делегацияларының басшылары, соның ішінде Қырғыз Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев, Әзербайжан Президенті Илхам Әлиев, Түркия Ұлы Мәжілісінің төрағасы Исмет Йылдыз мәртебелі мейман ретінде қатысты. Жиынға еліміздің барлық өңірлерінен делегациялар, мемлекет, қоғам, ғылым, білім, мәдениет, әдебиет, өнер, спорт қайраткерлері қатысты.

Салтанатты жиындағы жасаған баяндамасында Елбасы былай деді: «Керей мен Жәнібек хандар Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, Шу мен Таластың арасында Қазақ хандығының шаңырағын көтерді. Алты Алаш анттасып, айрылмасқа сөз байласып, Ұлытауға таңбаларын қашап жазды. Осылайша, тарих сахнасына Қазақ деген халық шығып, ұланғайыр өлке Қазақ жері деп атала бастады. Одан соң қасқа жолды Қасым хан хандықтың іргесін бекітіп, керегесін керді. Хақназар хан шекарасын Еділдің бойына дейін кеңейтсе, Тәуекел хан Түркістан өлкесін түгелдей Қазақ хандығына қаратты. Еңсегей бойлы ер Есім елдің іргесін бекіту жолындағы күресте қолбасшылығымен танымал болды. Салқам Жәңгір хан Орбұлақ түбіндегі шайқаста жоңғарларға ойсырата соққы берсе, Әз Тәуке «Жеті Жарғыны» енгізді». Баяндамасының соңын президент былай деп ұранмен аяқтады: «Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол -қазақтың Ұлы Даласы. Сол далада бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті Отанымыз бар. Ол — Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік — біздің маңдайға басқан бағымыз, мәңгі сақтауға тиіс аманатымыз. Қасиетті Отанымызда қандай қиындықты да қайыспай қарсы алуға лайық өршіл рухты, азат ойлы, жасампаз халық бар. Ол — ержүрек қазақ халқы. Сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты бар. Ол — Ұлы Дала төсінде өзі құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жасау. Ендеше, әрқашан еліміз аман, бауырымыз бүтін болсын. Сіздер мен біздер құрған Тәуелсіз Қазақстанымыз Мәңгілік Елге айналсын!

Қазақ хандығының 550 жылдығының мерекесі сол күні кешке «Барыс» мұз айдынында «Мәңгілік Ел» театрландырылған қойылымымен жалғасты. Оған еліміздің көптеген шығармашылық ұжымдары қатысты. Театрландырылған «Мәңгілік Ел» қойылымы керемет болып, қалың көпшіліктің көңілінен шықты.

Қазақ хандығының 550 жылдығының мерейтойы 2015 жылдың 7-10 қазанында 2000 жылдық тарихы бар, Қазақстанның ең көне қалаларының бірі және алғашқы Қазақ хандығының ту тіккен өңірінің орталығы — Тараз қаласында жалғасты.

Мереке ҚР президенті Н.Назарбаевтың қалаға кіреберісте орнатылған «Қазақ хандығы» атты 27 метрлік монументті ескерткішінің ашылу лентасын қиюмен ресми басталды.

Мереке барысында күні Таразда көне қалашықтың орнында «Көне Тараз» археологиялық паркі ашылды. Оның құрамына мұражай, Достық үйі бар этномәдени орталық, конгресс-холл кірді.

«Тараз-Арена» спорт сарайында ҚР Президентінің жүлдесі ойнатылған қазақ күресінен «Еуразия Барысы» халықаралық жарысы болып өтті. «Мәңгілік Ел» республикалық ақындар айтысы ауызекі өнердің үздік шеберлерін жинады. «Атшабар» ипподромында Жамбыл облысында да, Қазақстанда да ат полосы бойынша бірінші клубтың ашылуы өтті.

Тараздағы Тұңғыш Президент саябағында «Қазақ әлемі» атты бірегей тарихи-этнографиялық шаралар болып өтті. Мерейтой аясында Таразда  ҚХР-дың Сиань қаласынан Ұлы Жібек жолының бағдарымен бір жылға жуық жүрген шай керуені экспедициясы ұйымдастырылды.

Таразда өткен тойдың бір ерекшелігі сол, ондағы ұйымдастырылған әрбір шараның тарихи – танымдық, патриоттық, тәрбиелік мәні зор болып, қалың бұқаралық сипатта өтті.

Осылайша, 2015 жыл - қазіргі замандағы Қазақ Елінің тарихында Қазақ хандығының 550 жылдығын бір жыл бойы мерекелеген жыл болып қалады.

**26 оқиға**

**2016 жыл - Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл**

2016 жылы – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толды. Ширек ғасырлық мерекесіне Қазақ Елі аса зор жетістіктермен жетіп, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени салалар бойынша ерекше табыстармен келді. Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесін атап өтуге байланысты Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылдың 28 наурызында № 220 Жарлығы шығып, онда «Бірлік пен Жасампаздықтың 25 жылы» атты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеудің тұжырымдамасы мен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрамы бекітілді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу тапсырылды.

Көп ұзамай президент тапсырмасына сай Қазақстан Республикасының Үкіметі «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеудің тұжырымдамалық негіздерін қабылдап, онда Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеудің «Арқаулы құндылықтары», Мерекелеудің мақсаты мен негізгі міндеттері, Тұжырымдаманы іске асырудың негізгі кезеңдері, Тәуелсіздіктің жеті игілігі, Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеудің күнтізбесі, Мерекенің сыртқы нышандары, Күтілетін нәтижелер атты бөлімдерден тұратын құжатты қабылдап, бекітті.

Қабылданған ресми Тұжырымдаманың кіріспе бөлімінде Тәуелсіз Қазақ Елінің ширек ғасыр ішіндегі қол жеткізген табыстары аталып өтілді. Ол мынадай жетістіктер болатын. 1991 жылғы 16 желтоқсанда "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Конституциялық заң қабылданды. Қазақстан тұңғыш рет әлемдік қоғамдастық мойындаған, заңды ресімделген тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болды. Бұл дәуірлік оқиға - халқымыздың сан ұрпағының орындалған армандары мен үміттерінің нәтижесі. Егемен дамудың 25 жылы ішінде Қазақстан әлемнің ең дамыған 50 елінің қатарына енді, Стратегия - 2030-ды мерзімінен бұрын іске асырды, Стратегия - 2050, "100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі мемлекет" Ұлт жоспарын жүзеге асыра бастады.

Бүгін Қазақстан - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің арасында жаңғырған өзгерістердің көшбасшысы. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық, Астана саммиті, Ислам ынтымақтастық ұйымындағы, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестегі, Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалық - бұл Қазақстанның жүргізіп жатқан саясатының арқасында қол жеткізілген үздік жетістіктер.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеу тұжырымдамасы түйінді төрт негізде құрылатындығы айтылды. Олар: Тұжырымдамалық - философиялық құндылық, тарихи, идеялық және халықаралық негіздер. Сондай-ақ Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеудің «Арқаулы құндылықтарына» - бостандық, бірлік, тұрақтылық, жасампаздық және өркендеу құндылықтары алынды.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеудің негізгі мақсаты мемлекеттіліктің, халықтың бірлігі мен барша қазақстандықтың "Мәңгілік Ел" құндылықтарының аясында топтасуын одан әрі нығайту болып табылатындығы айтылды. Ал негізгі міндеттерге - тәуелсіздіктің 25 жылы ішіндегі Қазақстанның жетістіктері мен табыстарын паш ету; қазақстандық қоғамның одан әрі табысты дамуы үшін топтастырудың өзегі болып табылатын "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық патриоттық идеясы мен оның құндылықтарын ілгерілету; бірегейлік пен бірлікті нығайту, ел үшін мақтаныш сезімін нығайту; мемлекеттің басты стратегиялық міндетін іске асыру - әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруіне еліміздің барлық азаматтарын тарту жатты.

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесін атап өтудің күнтізбесі қабылданып, онда 2016 жылдың наурыз-желтоқсан айлары ішіндегі әр айда өткізілетін іс-шаралардың басты идеялары жоспарланды. Олар төмендегідей болы:

1. Наурыз - Біртұтас болашақтың ұлты. Ұлы Дала дәстүрлері.
2. Сәуір - Зияткер ұлт. Нұрлы Болашақ
3. Мамыр - Бейбітшілік. Келісім. Достық
4. Маусым - Мемлекеттік рәміздер
5. Шілде - Астана. Отан. Жаңа қазақстандық патриотизм
6. Тамыз - Жаһандық бастамалар. Бітімгер Қазақстан
7. Қыркүйек - Еңбек. Отбасы. Құт-береке
8. Қазан - Мәңгілік мұра
9. Қараша - Индустриялық және инновациялық Қазақстан
10. Желтоқсан - Тәуелсіздік тарихы. Қазақстан жолы.

Сонымен бірге, 21 қараша мен 15 желтоқсан аралығында Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған 25 тақырыптық күн өткізу жоспарланды. Сол күнгі іс-шаралар тақырыпты ашып, оның мәні мен мазмұнын насихаттауға арналды. Әрбір күн мынадай тақырыптармен бекітілді:

1. 21 қараша - «Қазақстан Республикасының Конституциясы».
2. 22 қараша-«Мемлекеттік рәміздер»
3. 23 қараша – «Мемлекеттік шекара»
4. 24 қараша – «Мемлекеттік тіл»
5. 25 қараша – «Жахандық бастамалар»
6. 26 қараша- «Азаматтық қоғам»
7. 27 қараша – «Бірегейлік және бірлік»
8. 28 қараша – «Ұлттық валюта»
9. 29 қараша – «Ядролық қарусыз әлем»
10. 30 қараша – «Ғылым мен жаңа технологиялар»
11. 1 желтоқсан – «Қазақстан Республикасының Президенті институты»
12. 2 желтоқсан – «Отбасылық құндылықтар»
13. 3 желтоқсан – «Ұлт саулығы»
14. 4 желтоқсан – «Спорт жетістіктері»
15. 5 желтоқсан – «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы»
16. 6 желтоқсан – «Мәдениет және руханият»
17. 7 желтоқсан – «Нұрлы жол»
18. 8 желтоқсан – «Нұрлы Болашақ»
19. 9 желтоқсан – «Білім»
20. 10 желтоқсан – «Әлеуметтік жаңғыру»
21. 11 желтоқсан – «ЭКСПО "жасыл" технологиялары»
22. 12 желтоқсан – «Индустрияландыру»
23. 13 жельоқсан - «Қуатты Қазақстан - қуатты өңірлер»
24. 14 желтоқсан – «Астана»
25. 15 желтоқсан – «Мәңгілік Елдің" мәңгілік құндылықтары».

Қазақ Елі өз тәуелсіздігінің 25 жылдығын аталған айлық кесте мен күндік тақырыптар көлемінде өте ерекше жағдайда атап өтті. Қабылданған тұжырымдамаға сай жергілікті жерлердегі атқарушы биліктің ұйымдастыруымен барлық мекемелерде, әсіресе білім беретін орта және арнаулы мектептерде, кәсіби білім беру мен жоғары білім беру ошақтарында, ғылыми, мәдени мекемелерде мерекені атап өту өз мақсатына толық жетті.

2016 жылдың 16 желтоқсан күні Астана қаласында Елбасы Н.Назарбаев «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» монументін ашты. Монументтің ашылуына орай өткен салтанатты жиында: «...Биікке ұмсынған бұл ауқымды ескерткіш еліміздің ширек ғасырдағы бұрын-соңды болмаған шарықтау кезеңін және әлемнің ең озық отыз елінің қатарына қосылуға ұмтылысын айшықтайды. Оның 25 қыры –Тәуелсіз Қазақстанның заманауи тарихының әрбір жылының символдық бейнесі, – дей келе, «Бұл монумент Қазақстан Республикасының бес жылдығы қарсаңында Алматы қаласында ашылған алғашқы Тәуелсіздік монументінің, елордамыздың символы болған «Бәйтеректің», Тәуелсіздіктің 20 жылдығында бой көтерген «Қазақ елі» мемориалдық кешені мен «Мәңгілік Ел» салтанат қақпасының ортақ тарихи желісін жалғастыратын болады», - мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев.

Осылайша, 2016 жылы Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын елімізде атап өту – Қазақ Елінің қазіргі заман тарихындағы маңызы зор, айшықты оқиғалардың біріне айналып, Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи оқиғалардыың бірі болып саналды.

**27 оқиға**

**ЭКСПО – 17**

**2017 жылы 10 маусым-10 қыркүйек аралығында Астанада «ЭКСПО-2017» атты Халықаралық көрмесі өтті**

Қазіргі замандағы Қазақстан тарихының Тәуелсіздік кезеңіндегі сипаты жағынан халықаралық маңызы зор болған айшықты оқиғаларының біріне -

2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйегі аралығында Астана қаласында Халықаралық Көрмелер Бюросы аясында «ЭКСПО-2017» атты Халықаралық мамандандырылған көрмесінің өтуі жатты. Бұған дейін алдыңғы беттерде атап өткеніміздей, 2012 жылы 22 қарашада Париждегі Халықаралық көрмелер бюросы Бас Ассамблеясының 152-сессиясында Астана қаласы 2017 жылы Халықаралық көрме өткізу құқығын жеңіп алды. Астанада өтетін ЕХРО-2017 көрмесі Ор­талық Азия өңіріндегі ғана емес, сонымен бірге ТМД елдері аумағын­да өткізілмекші алғашқы Ха­лық­ара­лық көрме бол­атын. Бұған дейін халықаралық көрмелер Ұлыбритания, Франция, АҚШ, Австралия, Австрия, Бельгия, Италия, Канада, Испания, Бразилия, Оңтүстік Корея, Португалия, Германия, Қытай және Түркия елдерінде өткізілгенін ескерсек, бұл Қазақстан үшін зор мәртебе болып саналды. Бүкіл әлем жұртшылығы көз тігіп отырған мұндай халықаралық ауқымдағы шараны мойнына алу Қазақ Елі үшін әрі сын, әрі зор міндет және үлкен жауапкершілік еді.

Осыған орай, 2013 жылдың 15 қаңтарында Қазақстан Үкіметі ЭКСПО-17 халықаралық көрмесін ұйымдастыру және өткізу жөнінде «Астана ЭКСПО - 17» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамын құрып, Ұлттық жоспар қабылдады.

«ЭКСПО – 17» көрме кешенінің жалпы көлемі 174 гектар жерді құрады, оның 25 гектары көрмелер аумағына берілді.

XXI ғасырдың алғашқы жылынан бастап халықаралық көрмені ұйымдастырушы елдер жаһандық маңызды мәселелерді негізгі тақырып етіп алу дәстүрін қалыптастырды. Мысалы, 2000 жылғы Ганновердегі көрме тақырыбы «Адамзат, табиғат және технологиялар» тақырыбында болса, 2005 жылғы Айчидегі көрме тақырыбы – «Табиғат даналығы», 2008 жылы Сарагосада – «Су және көңілге қонымды даму», 2010 жылы Шанхайда - «Жақсы қала – жақсы өмір», 2012 жылғы Оңтүстік Кореяның Ёсу қаласында «Жанды мұхит және жағалау», 2015 жылы Миланда «Планетаны тамақтандыру, өмірге арналған энергия» тақырыбында болды. Ал 2017 жылы Астанада өткен көрмедегі басты тақырып - «Болашақ энергиясы» деп аталды. ЕХРО-2017 көрмесінің символдары ретінде Қуат, Мөлдір және Сәуле таңдалды. Қуат (күш, билік) - жердегі энергияны, Мөлдір(айқын, таза) - судан алынған энергияны, ал Сәуле(күн сәулесі) - күннен алынған энергия білдіреді.

«Экспо-17» бағдарламасы аясында салынған барлық обьектілер көрменің басты тақырыбы – «Болашақ энергиясы» тақырыбымен байланыстырылды.

Көрмелер тарихына көз жүгіртсек, көрмелер өткізген елдер өзінің технологиялық мүмкіндігін паш ету үшін есте қаларлықтай құрылыс нысандарын салып, көрменің символына айналдырып отырған екен. Мысалы, алғашқы ЭКСПО-дан Лондонда Хрусталь сарайы қалған еді, бірақ ол өкінішке орай, 1936 жылы өртеніп кетті. Парижде Эйфель мұнарасы, Брюссельде Атомиум, Монреальда Хабибат атты ғажайып тұрғын үй кешені тұрғызылған. Ал Астана үшін «ЭКСПО- 2017» көрмесінің ең басты обьектісі «Нұр-Әлем» атты шар тәріздес ғимарат болды. Оның биіктігі – 100 метр, диаметрі – 80 метр. Оның шарын салу үшін 13 мың тонна металл жұмсалған екен. Сонымен қатар, шардың беті 2800 суыққа төзім бере алатын шыны панельдермен қапталған. Ал шар тәрізді ғимараттың жалпы ауданы 22 мың шаршы метрді құрайды.

«Нұр-Әлем» шарының авторы неміс архитекторы Альберт Шпердің ойынша ғимараттың сыртқы көрінісі «мұнайдың соңғы тамшысы» ретінде және бүкіл адамзаттың болашақ энергиясынаөтетін дәуірі ретінде алынған. Сонымен бірге, «Нұр-Әлем» жаңа өмірдің басталуы мен мәңгілік өмірді бейнелейді.

Шар тәріздес «Нұр-Әлем» ішінде сегіз қабаттан тұрады. Оның әр қабаты белгілі бір нақты мазмұнды тақырыпты ашады. Ғимараттың тұтас бірінші қабаты Қазақстанның ұлттық павильоны ретінде жасақталып, оған келушілер қазақтың ұлттық мәдениетімен, тарихымен және салт-дәстүрімен танысады. Сондай-ақ, бұл қабатта отандық ғалымдардың заманауи ғылыми жаңалықтары жөнінде ақпараттар беріледі. «Нұр Әлемнің» тұтас бірінші қабаты Қазақстанның ұлттық павильоны ретінде жасақталды. Мұнда келушілер қазақтың ұлттық мәдениетімен, тарихымен және салт-дәстүрімен танысты. Сондай-ақ, бұл қабатта отандық ғалымдардың заманауи жаңалықтары жөнінде ақпар берілді.

Екінші қабатта су энергиясына арналса, үшінші қабатта кинетикалық энергия туралы айтылады. Мұнда веложаттығу жасап, дене қозғалысынан энергияның қалай жиналатынын көруге болады. Төртінші қабатта биомассалар қуатына арналған интерактивті зертхана орналасқан. Бесінші қабат жел қуатына арналған. Мұнда поляр шұғыласының пайда болуы, торнадоның себептері және ауа ағынының метеорологиялық жағдайларға әсер етуі туралы мәліметтер беріледі. Ал алтыншы қабатта үлкен күн макеті орналасқан. Оның ішінде, күнде болатын процестер, оның энергетикалық әлеуеті туралы 3D-шоуды тамашалауға болады. Жетінші қабат ғарыш энергиясына арналған. Ал шардың сегізінші қабатында Астанада баламалы энергия көздері бойынша енгізіліп жатқан жобаларды көресіз.

«Нұр-Әлем» ғимаратының жалпы ауданы 22 мың шаршы метрді құрайды. Қазіргі күндері бұл сәулет өнерінің туындысы алдын ала ойластырылғанындай, Елордамыздың ең көрікті ғимараттарының біріне айналып, қала тұрғындары мен қонақтарының тамашалайтын туристік нысандардың бірі болып отыр.

Экспо-17 Халықаралық көрмесіне 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйымдар қатысты. Қатысушы елдер де өздерінің экспонаттарын өз павильондарына орналастырып, өз жетістіктерімен қонақтарды таныстырды. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, үш ай ішінде халықаралық көрмеге әлемнің 180 елінен 4 миллионға жуық қонақтар келіпті. Оның ішінде Қазақ Елінің павильонына келгендер саны - бір миллион үш жүз мың адам.

«Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің жұмысы барысында Астана қаласында 105 ресми шара өткізіліп, оған 53 елдің басшылары мен 72 премьер-министрлер, 20 Парламент спикерлері қатысқан.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев ЭКСПО-2017 көрмесінің жабылу салтанатында былай деп атап өтті: «...Астанадағы ЭКСПО-2017 көрмесінің жоғары деңгейде және табысты өткеніне зор алғысымды білдіремін. Бұл көрме Қазақстанды әлемге танытты. Қонақтарға қонақжайлығымызды көрсете алдық. Бүкіл әлемнің тәжірибесін өз жерімізде тоғыстырдық. 4 миллион адам келгенін атап өттік. Көрмеге күн сайын 40-50 мың адам келді. ЭКСПО-2017 көрмесінің ең танымал орталығы «Нұр Әлем» павильоны болды.

Осылайша, 2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйегі аралығында Экспо – 2017 Халықаралық көрмесінің Қазақстанда, Астана қаласында қаласында өте табысты өтуі Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан тарихының аса маңызды, айшықты оқиғаларының қатарына жатты.

**28 оқиға**

**2019 жылы 9 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының екінші президенті болып сайланды**

Қазақстанның қазіргі заман тарихының тәуелсіздік кезеңіндегі аса маңызды саяси оқиғаларының біріне – 2019 жылдың 9 маусымында өткен кезектен тыс президент сайлауы мен онда сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануы жатады.

1990 жылы 24 сәуірде Қазақ ССР Жоғары Кеңесінің сессиясы Қазақ ССР Президенті лауазымын бекітіп, Н.Ә.Назарбаев президент болып сайланды. Содан бері елімізде президент сайлауы бес рет – 1991 жылы, 1999 жылы, 2005 жылы, 2011 жылы және 2015 жылы өткізіліп, Н.Назарбаев жеңіске жетіп отырды. Қазақ Елінің тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және халықаралық салалардағы қол жеткізген барлық табыстары Н.Назарбаевтың басшылығығымен жүзеге асырылды.

2019 жылдың 19 наурызында президент Н.Назарбаев  бұхаралық ақпарат құралдарында мәлімдеме жасап, ҚР президенті ретіндегі өкілеттілігін тоқтататындығын жария етті. Сондай-ақ ол осы мәлімдемесінде уақытша президент қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес сенат төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атқаратынын жариялады. Сонымен бірге Н.Назарбаев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы, Конституциялық Кеңестің мүшесі, жетекші саяси партия - «Нұр Отанның» төрағасы, Қазақстан халықтары Ассамблеясының төрағасы қызметтерін атқара беретіндігін айтып өтті.

2019 жылдың 9 сәуірінде ҚР президентінің №18 жарлығы шығып, онда «ҚР президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымда өткізілетіндігі» туралы айтылды. Өз кезегінде Орталық сайлау комиссиясы 2019 жылдың 10 сәуірінде кезекті отырысында Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауына дайындық және оны өткізу шараларының жоспарын бекітті. Жоспар бойынша 10-28 сәуір аралығы - президенттікке үміткерлерді ұсыну, 11 мамыр – президентке үміткерлерді тіркеу, үміткер тіркелген күннен 8 маусым аралығы – сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, 28 мамыр – теледебат өткізу, 8 маусым – үнсіздік күні, 9 маусым – дауыс беру күні, 10-11 маусым аралығы – алдын –ала сайлау қорытындысын шығару және 11 - 16 маусым аралығы - сайлау қорытындысын анықтау және сайланған президентті тіркеу қарастырылды.

Осы жарлықтан кейін еліміздегі саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар, бірлестіктердің жұмысы жанданып, өздерінің съездерін өткізе бастады да, өз жетекшілерін, өкілдерін президенттікке үміткер ретінде ұсына бастады. Орталық сайлау комиссиясы президенттік сайлауға Қазақстандағы саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар атынан жеті үміткерді тіркеді. Олар: Ахметбеков Жамбыл Аужанұлы – Коммунистік халық партиясынан, Еспаева Дания Мәдиқызы – «Ақжол» партиясынан, Қосанов Әміржан Сағидрахманұлы – «Ұлт тағдыры» бірлескен ұлттық-патриоттық қозғалысынан, Рахымбеков Төлеутай Сатайұлы – «Ауыл» партиясынан, Таспихов Амангелді Сатыбалды ұлы – Қазақстан Кәсіподақтар федерациясынан, Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы – «Нұр Отан» париясынан, Түгел Сәді – Бек – «Ұлы Дала қырандары» Республикалық қоғамдық бірлестігінен тіркелді.

2019 жылдың 9 маусым күні Қазақстан Республикасында президент сайлауы өтіп, оның қорытындысын ОСК төмендегідей жариялады:

1. Біртұтас жалпыұлттық сайлау округі бойынша сайлаушылардың тізіміне 11 960 364 дауыс берушілердің енгізілгенін, олардың дауыс беруге 9 274 110 адам қатысқанын немесе сайлаушылардың 77,5 пайызы қатысқанын мәлім етті.
2. Сайлау қорытындысы бойынша алғашқы үштікке мыналар енді. «Нұр Отан» партиясы атынан үміткер Қасым-Жомарт Тоқаев 6 539 715 дауыс жинап немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауысының 70,96 пайызын алып жеңіске жетті.
3. Екінші көп дауысты «Ұлт тағдыры» бірлескен ұлттық-патриоттық қозғалысы атынан түскен Әміржан Қосанов алды. Оған сайлаушылардың 16,23 % дауыстарын берді. «Ақжол» партиясының өкілі - Дания Еспаева сайлаушылар даусының 5,05 % жинады.

2019 жылдың 12 маусымында жергілікті уақыт сағат 11:00-де Нұр-Сұлтан қаласындағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ұлықтау рәсімі басталды. Орталық сайлау комиссиясының ресми ақпаратына сәйкес, Қ-Т.Тоқаевты дауыс беруге қатысқан азаматтардың 70 пайыздан көбі, яғни 6,5 млн сайлаушы қолдаған.

Қ-Т.Тоқаев Қазақстан халқына салтанатты түрде ант бергеннен кейін Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев оған Қазақстан президенті куәлігін табыс етті.

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. Қ.-Ж. К.Тоқаев 1975 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институт бітірген. 1992 жылы Ресей Федерациясы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын бітірген. Еңбек жолын 1975 жылы КСРО-ның Сыртқы істер министрлігінде бастап, Кеңес Одағының Сингапур Республикасындағы елшілігіне жұмысқа жолданған. 1979 жылы КСРО Сыртқы істер министрлігінің аппаратына оралады. 1984-1985 жылдары КСРО Сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарып, кейіннен Кеңес Одағының Қытай Халық Республикасындағы елшілігіне жіберілді. Онда 1991 жылға дейін екінші хатшы, бірінші хатшы және кеңесші лауазымдарында қызмет істейді.

1992 жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің орынбасары, ал 1993 жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болды. 1994 жылы еліміздің Сыртқы істер министрі болып тағайындалады. 1999 жылғы наурызда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, 1999 жылғы қазанда Парламенттің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Премьер-Министр болып тағайындалды.

2002 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы – Сыртқы істер министрі болды. 2003-2007 жылдары – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі. 2007 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының Төрағасы болып сайланды. 2008 жылы Қазақстан Парламентінің жоғары палатасының спикері ретінде ЕҚЫҰ Парламенттік ассамблеясының вице-президенті болып сайланды.

2011 жылғы наурызда БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ-ның Женевадағы бөлімшесінің Бас директоры, сондай-ақ Қарусыздану жөніндегі конференцияда БҰҰ Бас хатшысының жеке өкілі болып тағайындалды. ТМД-ның және Шанхай ынтымақтастық ұйымының Сыртқы істер министрлері кеңесінің төрағасы болып сайланды. 2013 жылы 16 қазанда Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының Төрағасы болып қайта сайланды. Қ.-Ж.Тоқаев Халықаралық қатынастар мәселелеріне арналған 10 кітаптың авторы.

Осылайша, 2019 жылдың 9 маусымында Қазақ Елі екінші президентін сайлау арқылы бүкіл әлемге өзінің мемлекетшілдік дәстүрінің беріктігі мен сабақтастығын паш етті. Сол себепті де бұл күн қазіргі заманғы Қазақстан тарихының тәуелсіздік кезеңіндегі айшықты оқиғалар қатарына жатады.

**29 оқиға**

**2020 жылы Қазақстанда әл-Фарабидың 1150 жылдығы, Алтын Орданың – 750 жылдығы және Абайдың 175 жылдығы атап өтілді**

2020 жыл - Қазақстанның қазіргі заманғы тарихында ерекше есте қалған жыл болып саналады. Осы жылы қазақ тарихымен қатар әлемдік тарихта айрықша орын алатын тарихи тұлғалар мен маңызды оқиғалардың мерейлі мерекесі болатын. Олар - әлемнің «екінші ұстазы» атанған әл-Фарабидың 1150 жылдығы, Евразиялық алып империя - Алтын Орданың 750 жылдығы және Ұлы Абайдың 175 жылдығы еді.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.-Ж.Тоқаев 2019 жылы 30 мамырда «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мерекелеу туралы» Жарлыққа қол қойды. Сондай-ақ президент осы жылдың 24 тамызында «Ұлытау -2019» халықаралық туристік форумында сөйлеген сөзінде Ұлытау өңірінің тарихи, киелі, қасиетті мекен екенін айта келе, өңірді халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризмнің орталығына айналдыру қажеттігіне назар аударды. Ол жұмыс Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталатынын мәлімдеді. Ал арада екі күн өткеннен кейін, яғни 2019 жылдың 26 тамызда Қазақстан Республикасы Президентінің № 133 Жарлығы шығып, онда 2020 жылы «Əбу Насыр əл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы» айтылды

Әлемде болып жатқан «СOVID-19» індетінің пандемиясы мен одан туындаған көптеген кедергілер мен тыйымдарды ескере отыра, Қазақ Елі мұндай тарихи оқиғаларды елеусіз қалдырмай, мерейтойларды атап өтуге батыл шешім қабылдады. Президент Жарлығымен құрылған комиссиялардың құрамында: төраға ретінде - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, төрағаның орынбасары ретінде - Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігі Басшысының, төрағаның орынбасары ретінде - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қаржы министрінің және тағы басқа жоғары билік өкілдерінің болуы Қазақ Елінің аталған мерейтойларды жоғары деңгейде атап өтуге кіріскенін көрсетеді.

2019 жылы 2 қыркүйекте ҚР Президенті Қазақстан халқына «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауын арнап, онда 2020 жылы елімізде Әл-Фарабидың 1150 жылдығы, Ұлы Абайдың 175 жылдығы және Алтын Орданың 750 жылдығы атап өтілетінін тағы да айтып өтті. Осыған орай, 2019 жылдың 10 қыркүйегінде ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаев 2020 жылға арналған «Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын» бекітті. Бұл жоспарда аталған үш мерейтой 8, 9, және 11 пункттерді құрап, іс-шараларды жүзеге асыратын нақты жауапты мекемелер мен уақыттары көрсетілді. Сондай-ақ әр мерейтойдың жеке өз жоспары жасалды. Оларда мерейтойдан тарихи ескерткіш боп қалатын ең басты құнды дүниелер көрсетілді. Мысалы, Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби - мемориалдық қорық-музейін кешенді жаңғырту, Елорда көшелерінің біріне Әбу Насыр әл-  
Фарабидің есімін беру, Әбу Насыр әл - Фарабидің ескерткішін орнату, Әбу Насыр Әл-Фараби еңбектерін (шығыс тілдерінен қазақ және орыс тілдеріне)   
аудару және басып шығару, Түркістан облысында маусымдық тарихи-  
мәдени алаңша ашу, Жошы хан, Алаша хан кесенелерінде ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу және т.б. жүзеге асыру көзделді.

**Әл-Фарабидың 1150 жылдығын мерекелеу**

Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын ресми түрде мерекелеу 2020 жылдың 29 қаңтарында Алматыда, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Студенттер Сарайында басталды. Әлемнің «екінші ұстазының» 1150 жылдық мерейтойының ресми ашылу салтанатына БҰҰ, ЮНЕСКО, Ислам ынтымақтастық ұйымы, Түрксой сынды бірнеше беделді халықаралық ұйымдар мен дипломатиялық миссия өкілдері және еліміздегі белгілі ғалымдар мен өнер, мәдениет қайраткерлері, ЖОО ректорлары қатысты. ҚР Мемлекеттік хатшысы, комиссия төрағасы Қ.Е.Көшербаев баяндамасында «Әл-Фараби мерейтойын атап өтудің басты мақсаты: ғалымның мұрасын зерделеуге жаңа серпін беру, әлем тарихындағы оның рөлін айқындап, есімін ұлттық бренд ретінде ұлықтау»,- деп атай келе, мерейтой аясында жүзеге асырылатын шараларды атап өтті. Олардың қатарына мынадай жұмыстар жатқызылды: 1) Түркістан облысында әл-Фараби мұрасын қайта жаңғырту және Отырар қаласын туристік кластер ретінде қайта қалпына келтіруге арналған іс-шаралар; 2) Сирия астанасы Дамаск қаласындағы әл-Фараби мәдени тарихи орталығы мен музей үйін жетілдіру; 3) Дамаскідегі әл-Фараби орталығы негізінде тәуелсіз Қазақстанның бас консулдығы мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың филиалын құру; 4) Ұлы ойшылдың мерейтойы аясында әлемнің бірнеше елінде, Қазақстаннан өзге Париж, Италия, Иордания, Түркия, Қытай, Сирия елдерінде Ұлы ойшылға арналған ғылыми конференциялар мен жиындар өткізу; 5) «Әл-Фараби ізімен» атты халықаралық ғылыми экспедиция жұмысын ұйымдастыру.

Осылайша, 2020 жылдың басында әлемнің «екінші ұстазының» есімін иеленген университеттен басталған мерейтой жыл бойы Қазақ Елінде, әлемнің көптеген елдерінде түрлі форматта өткізілді. Әсіресе, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-інің басшылығы мен фарабитанушы ғалымдарымыздың еңбектері ұшан-теңіз болды. Сондай-ақ, еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарында Ұлы ойшылдың өмір жолы мен ғылыми еңбектерін зерттеуші ғалымдардың пікірлерін насихаттаған ақпараттар үзбей беріліп тұрды.

2020 жылдың қазан айының 16 күні Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы, Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссияның төрағасы Қырымбек Көшербаев Алматыда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің әл-Фараби халықаралық орталығында әл-Фарабидің мерейтойлық жылының қорытынды шараларына қатысып, «екінші ұстаз» есімінің туған топырағымен қайта қауышуына зор үлес қосқан белгілі ғалым-фарабитанушы Ақжан Машанидің бюстін ашу салтанатына, «Әл-Фараби» энциклопедиясының тұсаукесеріне қатысты. Сондай-ақ комиссия төрағасы еліміздегі жетекші фарабитанушы ғалымдарымен кездесу өткізді.

Мерейтойды қорытындылау барысында Республика бойынша онлайн режимде 30-ға жуық конференция, дөңгелек үстелдер мен ғылыми семинарлардың, әлеуметтік желілерде ашық алаңда «Парасаттылық сағаты» жалпыұлттық акциясы, «Әл-Фараби және қайырымды қоғам» атты видеодәрісі және «Екінші Ұстаз» онлайн веб-семинарлар сериясы өткізілгені, «Қайырымды қоғам» челленджіне әлемнің 7 елінен келген шетелдік студенттермен қоса, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының 14 мыңға жуық студенті қатысқаны айтылды. Сондай-ақ «әл-Фараби» халықаралық пәндік олимпиадасына алыс және жақын шетелдердің 10 елінен 9,5 мыңнан астам мектеп оқушысы қатысып, жеңімпаздарға әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқу үшін 39 білім гранты бөлінгендігі хабарланды.

Сонымен қатар, әл-Фарабиге арналған 7 монография, әл-Фарабидің дәйексөздер жинағы, «Қайырымдылық» ойлары мен нақыл сөздер жинағы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді. Ең маңыздысы, әл-Фарабидің бұрын жарияланбаған үш трактаты араб тілінен қазақ тіліне аударылғаны өте қуанышты жағдайда баяндалды.

Қорыта айтқанда, Ұлы ойшылдың сүйегі туған топырақтан алыста жатса да, 2020 жылы оның аруағы еліміздің көгінде қалықтап ұшып жүріп, тәуелсіз Қазақ Елінің бүгінгі күнгі ұрпақтарына өзінің ыстық лебіздері мен жылы ризашылығын білдіріп жатты деуге болады.

**Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу**

Алтын Орда – XIII-XV ғасырларда Еуразияның далалық бөлігінде өмір сүрген алып империя. Қазіргі Қазақ жері империяның сол қанатын құрады. Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде Қазақ хандығы тарих сахнасына көтерілгені белгілі. Сол себепті де Қазақ хандығы – Алтын Орданың мұрагерлерінің бірі саналады.

Жоғарыда атап өткеніміздей, Президент Қ.-Ж. Тоқаев 2019 жылғы Ұлытау форумында 2020 жылы Алтын Орданың 750 жылдығын аталып өтілетіндігі туралы айтса, сол жылғы Жолдауында бұл мерекеге басты назар аударды. Ал 2019 жылдың 10 қыркүйегінде ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаев бекіткен 2020 жылға арналған «Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарында» Алтын Орданың 750 жылдығын атап өту жеке пунктпен беріліп, әл-Фарабидің 1150 жылдығымен, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығымен қатар тұрды. Осыған байланысты, жыл соңында Қазақстан Республикасының Үкіметі «Ұлық Ұлыс» - Алтын Орданың 750 жылдығына дайындық және оны мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті. Жоспарда «Ғылыми-зерттеу, талдамалық сүйемелдеу», «Тарихи-мәдени мұра объектілерін реставрациялау және салу», «Ақпараттық қамтамасыз ету», «Турмаршруттарды әзірлеу, туристерге жайлылық үшін жағдай жасау», және «Көлік-логистикалық инфрақұрылым» атты бес бағыт қарастырылып, олардың әрқайсысы нақты жүзеге асырылатын іс-шаралардан тұрды.

Бірінші бағыт – тарихи датаға арналған ғылыми конференцияларды өткізуді көздесе, екінші бағытта – Алтын Орда дуәірінің ескерткіштері – Жошы хан, Алаша хан кесенелері мен Сарайшық қаласында ғылыми – реставрациялық жұмыстарды жүргізу, «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі визит-орталығының құрылысын аяқтау, «Ұлытау» тарихи-өлкетану музейінің құрылысын аяқтау секілді жұмыстар қамтылды. Қалған бағыттарға да сай жасалатын шаралар нақты көрсетілді.

Бірінші бағыттағы жоспарланған іс-шараларды орындау аясында Нұр- Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларындағы ЖОО-ы мен ғылыми мекемелер Алтын Орда тарихына арналған бірнеше халықаралық және республикалық конференциялар өткізді. Осы жолдар авторы сол конференциялардың бірнешеуіне қатысып, баяндамалар жасады. Екінші бағыттағы жұмыстар да қарқынды жүріп, тарихи ескерткіштер жөндеуден өткізілді де, Президент айтқанындай, Ұлытау өңірі нағыз халықаралық тарихи туризмнің ошағына айнала бастады.

«Ақпараттық қамтамасыз ету» бағыты бойынша мерекеге қатысты барлық іс-шаралар БАҚ арқылы халыққа жеткізіліп отырылды. Зерттеуші-мамандардың қатысуымен Алтын Орда дәуіріне қатысты көптеген түсірілімдер жасалып, теледидар арқылы халыққа көрсетілді. Газет-журнал беттерінде де Алтын Орда тарихына арналған қаншама мақалалар жарық көрді.

Жалпы алғанда, 2020 жылы Қазақ Елінің тұрғындары Алтын Орданың тарихымен қайта қауышып, оны өзінің бір тарихи-рухани байлығы ретінде тани білді.

**Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын мерекелеу**

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын ресми түрде елімізде мерекелеу ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 2020 жылы 8 қаңтарда «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласымен басталды деуге болады. Мемлекет басшысы осы мақаласында Ұлы Абайдың мерейтойы аясында 500-ден астам халықаралық, республикалық және аймақтық деңгейде іс-шаралар өткізілетінін айтты. Олардың ішінде ең бастысы деп 2020 жылы тамыз айында Семей қаласында ЮНЕСКО-мен бірлесіп өткізілетін «Абай мұрасы және әлемдік руханият» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияны атады. Ал қазан айында Нұр-Сұлтан қаласында «Абай және рухани жаңғыру мәселелері» деген тақырыпта халықаралық конференция болатынын айтып өтті. Сондай-ақ Абай еңбектері ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, қытай, неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне аударылатыны, ақынның өмірі, мұрасы, қазақ мәдениетін дамытудағы рөлі туралы бірнеше деректі фильм және «Абай» телесериалы түсірілетіні айтылды. Сонымен қатар, Абайдың «Жиделі-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби- мемориалдық қорық – музейін ғылыми-танымдық орталыққа айналдыру қажет екендігіне назар аударды.

Жалпы, Қазақ Елінде Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын атап өту жалпыхалықтық сипатқа ие болды. Еліміздің үш үлкен қалалары мен облыс орталықтарындағы, аудандар мен ауылдардағы балабақшалар мен орта мектептерден бастап, колледждерде, ЖОО-нда, салалық министрліктердің мекемелерінде, тіпті шетелдерде де Абай өлеңдерін оқудан сайыстар, Абай шығармашылығы жөнінде басқосулар өткізілді. Тіпті, әлеуметтік желілер мен сайттар арқылы Абай өлеңін жатқа оқып, оны екінші бір адамға эстафетамен жіберу қанат жайды. 2020 жылдың 10 тамыз күні ұлы Абайдың туған күні қарсаңында бұл дәстүр кең қанат жайды.

Жыл соңына қарай Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай жоспарланған іс-шаралар толығымен жүзеге асырылды. Ол жөнінде тиісті жауапты мекемелер еліміздің БАҚ арқылы хабарламалар таратты. Жалпы қорыта айтқанда, Ұлы Абайдың 175 жылдығы Қазақ Елінде өте жоғары қарқынмен, жалпыхалықтық сипатта өтті.

Жалпы қорыта келгенде, 2020 жыл Қазақ Елі үшін рухани жағынан өте табысты жыл болды. Әл-Фарабидің 1150 жылдығын, Алтын Орданың 750 жылдығын және Ұлы Абайдың 175 жылдығын биліктің жоғары деңгейінің басшылығымен атап өту арқылы халқымыздың, әсіресе жас ұрпақтың тарихи санасы беки түсіп, рухы көтерілді. Осылайша, 2020 жылы үш мерекенің аталып өтілуі Қазақстанның қазіргі заман тарихындағы есте қаларлық айшықты оқиғалар ретінде тарихта қалды.

**30 оқиға**

**2021 жыл – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл**

Биыл, яғни 2021 жылы 16 желтоқсанда – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Тура осыдан 30 жыл бұрын Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесі «ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңды қабылдады. Бұл заң арқылы Қазақ Елі өзін дербес, азат, тәуелсіз деп бүкіл әлемге жария етті. Сол кезден бастап күні бүгінге дейін 16 желтоқсан – қазіргі заманғы Қазақстан тарихында Тәуелсіздік күні ретінде мемлекетіміздің аса маңызды тарихи күні ретінде мерекеленіп келеді.

Елімізде Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық ісі мерекеден екі жыл бұрын басталды. 2019 жылы 2 қыркүйекте ҚР Президенті Қ.-Ж-.Тоқаевтың Қазақстан халқына «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деп аталатын Жолдауында Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу туралы алғаш рет айтылды. Президент онда былай деп баяндады: «...ең маңызды мерекеге –  **Тәуелсіздіктің 30 жылдығына** байланысты тиісті іс-шараларды іске асыруымыз қажет. Ел өміріндегі осындай елеулі оқиғалар жас ұрпақты **нағыз отаншылдыққа** тәрбиелеуге жол ашады деп сенемін». Осыған байланысты 2019 жылдың 10 қыркүйегінде Президент Жарлығымен бекітілген «Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарына» Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу жөнінде жеке пункт енгізілді.

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесін дайындау және өткізу үшін 2019 жылдың 30 қыркүйегінде ҚР Президентінің «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы» Жарлығы шықты.Жарлықта: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуді ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік комиссия құрылатындығы, комиссия құрамы төрағадан, төрағаның орынбасарынан, хатшыдан және Мемлекеттік комиссия мүшелерінен тұратындығы айтылды. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының Президенті Мемлекеттік комиссияның төрағасы болып табылатындығы және Мемлекеттік комиссияның құрамына танымал мемлекет және қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың, үкіметтік емес сектордың өкілдері енгізілетіндігі айтылды.

Елімізде Тәуелсіздіктің 30 жылдығын ресми түрде мерекелеу 2021 жылдың 5 қаңтарында «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласынан басталды деуге болады. Мемлекет басшысы бұл мақаласында Ел Тәуелсіздігінің 30 жылы ішіндегі қол жеткізген жетістіктеріне тоқталып, отыз жылды үш онжылдықтан тұратын шартты түрде үш кезеңге бөліп қарастырды да, олардың әрқайсысына қысқаша сипаттама берді. Одан әрі ел алдында тұрған басты міндетті былайша атап көрсетті: «Алдағы төртінші онжылдықтың бізге жүктейтін міндеті – қуатты елдің иесі және кемел халық болу. Бұл жолда саяси-экономикалық реформаларды және сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз қажет». Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында атқарылар жұмыстардың бағытын анықтады. Оның қатарына – сананы жаңғырту үдерісін жалғастыру арқылы ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру жатады. Ол үшін кезінде «Мәдени мұра» бағдарламасы нәтижесінде қол жеткізген байлықтарды қалың жұртшылыққа тиімді жеткізе білу қажеттігін айтып өтті. Сондай-ақ әлемдік киноиндустрияда тарих тақырыбындағы туындыларға сұраныстың жоғары екендігін ескеріп, мемлекеттік идея тұрғысынан көркем және деректі фильмдер арқылы тарихымызды, тарихымыздағы халқына адал болған тұлғаларымызды, қоғамның жаңа сұраныстарына сай келетін көп томдық тарихи академиялық басылымды, шетелдік азаматтар үшін бір томдық тарихымызды, 1921-1922 жж. елімізде болған аштық туралы және т.б. осындай бағыттағы істерді атқаруды тапсырды.

## Одан әрі 2021 жылдың 5 ақпан күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның бірінші отырысында нақты мынадай тұжырымдарды елге жеткізді.

1. «Құр даңғаза мен ысырапшылдыққа жол беруге болмайды».
2. «Қаржыны оңды-солды жұмсап, ұлан-асыр той жасайтын уақыт емес».
3. «Тиімсіз форумдар мен конференциялар өткізу де қажет емес».
4. «Пандемия кезіндегі барлық қауіпсіздік талаптары сақталатын болады».
5. «Тағылымдық мәні бар шараларға баса назар аударған жөн».
6. «Біз үшін халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту – басты міндет».
7. «Елдің тұрмысы түзелмесе, жетістіктерді мақтан ету артық».
8. «Әрбір іс-шараны елге пайдасы тиетін нақты істерге ұластыру қажет».

Одан әрі Қ.-Ж.Тоқаев Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу аясында мынадай бағыттағы жұмыстарды қолға алуды және жүзеге асыруды тапсырды.

а) 30 жылдық аясында қоғамды демократияландыру бағытындағы реформаларды жалғастыру және тиімді заңдар қабылдау арқылы маңызды реформаларға негіз қалау;

ә) Экономикалық, саяси және  әлеуметтік жаңғыруды табысты жүзеге асыру;

б) 30 жылдықта атқарылатын шаралар негізінен жастарға арналуы керек.

в) Жергілікті мемлекеттік органдарды бағалау көрсеткішіне «Жастардың даму индексі» қосылады.

г) Жастар саясатына арналған «Тәуелсіздік ұрпақтары» атты біртұтас ұлттық жоба әзірленеді.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы мемлекетімізді нығайтуға, елімізді дамытуға үлес қосқан азаматтарға лайықты құрмет көрсетеміз, «Қазақстан Республикасының 30 жылдығы» атты мерейтойлық медаль шығарылатынын хабарлады.

Осылайша, жыл басынан басталған Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесін жаңа форматта мерекелеу күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Ұлттық сананы жаңғырту бағытындағы елімізде өткізіліп жатқан барлық барлық іс-шаралар Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналуда. Барлық бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің басты айдары ретінде «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» логотипімен тәуелсіздік туралы мақалалар жариялап, түсірілімдер көрсетіп жатыр. Әсіресе, «Егемен Қазақстан», «Ана тілі», «Түркістан», «Алматы ақшамы» және тағы басқа республикалық, облыстық, аудандық газеттерде, сондай-ақ, ұлттық телеарналарда тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесінің белгісі күн сайын көзге шалынып, мерекелеудің өзгеше форматта жүріп жатқандығын көрсетеді.

Сөйтіп, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойын бүкіл әлемде жайлаған пандемияға байланысты карантиндік тыйымдарды ескере отыра, елімізде жыл басынан бері атап өту жалғасып жатыр. 2-3 айдан соң Қазақ Елі өз дербестігінің 30 жылдығын атап өтіп, төртінші онжылдыққа аяқ басады. Президент айтқанындай, оның негізі бүгіндері қаланып жатыр.

Қорыта келе айтарымыз, 2021 жыл – қазіргі заманғы Қазақстан тарихында Қазақ Елінің 30 жылдық мерейтойы болған жыл ретінде тарихымыздағы айшықты оқиғалардың бірі ретінде қалады.

**Введение**

16 декабря 1991 года казахский народ объявил о своей Независимости и в своем развитии вступил на новый исторический период. Новый исторический период называется периодом Независимости. В этом году, 16 декабря 2021 года, страна отметит 30-летие Независимости. С точки зрения всемирной истории казахская государственность с трехтысячелетней историей утратила независимость в начальный период Нового времени и стала колонией другой страны. С тех пор борьба за свободу в нашей стране не прекращалась. В истории страны продолжалась вооруженная борьба за свободу, политическая борьба и идеологическая борьба. Среди них особое место занимают восстания 20-40-х годов XIX века, движение Алаш в начале XX века, идеологическая борьба советского периода. Поэтому понятие Независимость священна и почитаема для казахского народа.

30 лет для истории государства - это мгновение ока. За почти треть века казахский народ изменился до неузнаваемости, положение народа, сознание народа радикально возродились. Практически все социально-экономические, политические, культурные и духовные процессы, происходящие в стране сегодня, начинаются на заре Независимости. За годы Независимости казахский народ показал себя миру своими миролюбивыми политическими принципами, быстрым экономическим развитием, мирной политикой на международном политическом пространстве, и в период Независимости весь мир признал казахский народ.

Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал на торжественном собрании, посвященном Независимости страны: «В анналах каждой страны есть судьбоносные события, которые является началом ее новой истории. Начало новой эры для нас наступило 16 декабря 1991 года. В этот же день на мировом небосклоне засияла новая звезда «Республика Казахстан»...Этот день - грандиозное событие, великий и славный праздник, где исполняется великая мечта поколений. Благополучие - истинное счастье для человека, независимость - единственное счастье для народа». Глава государства К.-Ж. Токаев в статье, опубликованной в начале 2021 года по случаю 30-летия нашей Независимости, написал о Независимости: «В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости .Это важная веха в укреплении возрожденной казахской государственности, свободы, к которой стремились наши предки», *—* сказав это, он назвал это понятие священным. Название статьи - «Независимость превыше всего». Независимость - дорогое и почитаемое понятие для всего казахского народа.

Каждый день 30-летней истории Независимости страны можно назвать отдельной страницей в истории лет независимости. В течение этих лет каждый указ, подписанный Президентом, каждый закон, принятый Парламентом, каждое постановление, принятое Правительством Казахстана, имели большое значение для политической, социальной, экономической, культурной и духовной жизни страны.Со временем, дни подписания каждого указа, принятия каждого постановления и закона стали историческими датами.

Такие исторические даты - частое явление для 30-летней истории нашей Независимости. Среди них весьма очевидны значение и историчность некоторых указов и законов, постановлений, а также некоторых событий, которые произошли в нашей стране.

В 2016 году по случаю 25-летия Независимости страны автор этих строк выбрал важнейшие события, происходившие в стране за четверть века, и выпустил научно-популярную книгу «25 важнейших событий Независимости». За последние пять лет в истории страны произошло много важных исторических дат. Мы выбрали из них пять исторических дат, которые наиболее ясны и важны, постарались показать их историческое значение и суть, и тем самым дополнили предыдущую книгу. Таким образом, мы отобрали тридцать наиболее значимых и ярких событий, посвященных 30-летию нашей Независимости, и представляем вам книгу научно-познавательного характера для широкой публики.

Основными источниками научно-популярной книги «30 ярких событий Независимости» являются Указы Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева, Послания народу Казахстана в разные годы, выступления на праздновании Дня Независимости, утвержденные Национальные планы действий на важные исторические даты, отдельно опубликованные работы, Законы, принятые Верховным Советом Республики Казахстан и Парламентом Республики Казахстан, Постановления Правительства Республики Казахстан об исторических датах за годы Независимости,Указы, подписанные Вторым Президентом Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым, его статьи и выступления на форумах и собраниях, а также материалы центральных периодических изданий и Интернет-сайтов страны, материалы из произведений отдельных авторов, материалы международных и республиканских научных конференций.

Проанализированы содержание и значение тридцати ярких событий за годы 30-летней Независимости, и показано их место в истории современного Казахстана. Книга также написана на казахском, русском и английском языках и сопровождается историческими фотографиями периода Независимости, раскрывающими содержание текста. Поэтому мы считаем, что эта книга будет очень полезна учащимся средних школ, студентам колледжей и вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей казахского народа в период Независимости.

**1 событие**

**1991 год, 16 декабря – День провозглашения Независимости Республики Казахстан**

16 декабря – считается историческим днем в истории Казахстана, и эта дата на протяжении четверти века отмечается в Республике Казахстан как важный государственный праздник. 25 лет тому назад в городе Алматы Верховный Совет РК принял Конституционный Закон **«О государственной независимости РК».** Этот закон доказал всему миру о существовании суверенной, свободной независимой страны – Қазақ елі.

Чтобы оценить значимость этой даты, надо окунуться в историю, сравнить наш народ с другими народами мира.

Государственность на казахской земле имеет историю трех тысячелетий. Государственность периодов скиф, сак сарматов развивалась согласно принципам непрерывности и преемственности, потом она получила продолжение в периоды гуннов, уйсунов и канлы, дальше идет государственность тюркского периода.В следующих этапах развития государственность охватывает периоды огуз-кыпчаков, Алтын Орды, Ак Орды, замыкает этот отрезок истории Казахское ханство. В форме национального государства Казахское ханство просуществовало почти четыре века. За этот период казахский народ узнал мир, и он сохранил свою Родину-обширные территории Казахстана. А в середине XIX века Казахское ханство из-за внутренних и внешних причин ослабело, это мы знаем из истории. Наряду с этим была потеряна и государственность, а также политическая, административно-управленческая система, становление которой длилось веками. Судьба народа оказалась во власти царской России. Эта эпоха описывается в казахской литературе как «зар заман». Казахский народ не раз брался за ружье,чтобы отстаивать свою свободу, но всегда проигрывал в неравном бою.Только в начале XX века интеллигенция казахского народа в политической борьбе смогла создать правительство Алашорды, с целью восстановления национальной государственности. Но и оно не продержалось долго. В 1920 году в составеРСФСР была создана Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика, а в 1936 году КазАКСР в составе КСРО стала одной из союзных республик. Итак она просуществовала до 1991 года. Но в эти годы политическая власть находилась в руках центра, значит индивидуальность и свобода в полном смысле этого слова оставалась только мечтой.

На Земле количество государств в разы меньше количества народов.Это означает что ни у всех народов мира есть свое государство. А у народа, у которого нет государства -туманное будущее. Потому что каждое государство в первую очередь работает над продвижением своего народа вперед. Защита этнической территории, где проживает народ, обеспечение ее безопасности, регулирование общественных отношений, развитие национальной экономики и культуры-основная задача государства.

Если обратить внимание на историю народов, у которых нет на Земле своего государства, то можно заметить, что многие из них находятся на грани исчезновения. Учитывая все это считаем, что объявление РК о своей Независимости 16 декабря 1991 года является особенным историческим событием для современного Казахстана.

**В законе «О государственной независимости РК»** в первых же статьях четко прописаны правовые основы присущие настоящему независимому государству.

Статья 1. Республика Казахстан - независимое, демократическое и правовое государство. Она обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику.

Эта статья показывает, что Қазақ Елі с политической точки зрения является свободным, независимым государством, опирающимся на демократические ценности и принятые законы. Также указано, что вся исполнительная, законодательная власть, а также судебная власть, все уровни власти на территории Казахстан находятся в руках государства, государство также определяет направления внутренней и внешней политики и претворяет их в жизнь.

**Статья 2. Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного права.**

Эта статья означает , что Қазақ Елі строит свои отношения с ближним и дальним зарубежьем только на правовых основах, признанных в мире.

**Статья 3. Республика Казахстан открыта для признания ее государственной независимости другими государствами.**

**Статья 4. На всей территории Республики Казахстан действуют Конституция и законы Республики Казахстан, а также признанные ею нормы международного права.**

**Статья 5. Территория Республики Казахстан в существующих границах является целостной, неделимой и неприкосновенной.**

Эти статьи доказательства того, что Қазақ Елі является миролюбивым государством. Также в этих статьях ясно написано, что земля целостна, неделима, никто не может претендовать на территории Қазақ елі.

Эти документы и создали основу Независимости, продолжающейся в «Қазақ елі» четверть века. День принятия такого закона – 16 декабря 1991года является одним из значимых праздников РК.

**2 событие**

**2 марта 1992 года – Казахстан стал членом ООН**

**2 марта 1992 года** РК была принята в членство ООН. Эта организация была создана 24 октября 1945 года после окончания второй мировой войны, ООН в мире считается самой авторитетной, международной организаций высокого статуса. Членство в этой организации открывает путь к международным отношениям, популяризирует страну на мировом уровне. Главным органом в ООН считается Генеральная Ассамблея и все страны являются ее членами. Она созывается один раз в год.

В Уставе, принятым ООН сказано,что у нее 4 цели : 1) сохранение мира и безопасности во всем мире; 2) развитие дружественных отношений между нациями; 3) при решении международных проблем уважение международного сотрудничества и прав человека; 4) при достижении этих целей быть центром сплочения наций.

После объявления Республикой Казахстан своей независимости в 1991 году 16 декабря перед Президентом страны Н.Назарбаевым и его командой встали следующие задачи, это сохранение независимости Казахстана,установление и укрепление внутренних-внешних, политических, экономических связей. Руководство страны четко осознавало, что быть членом в такой авторитетной международной организации откроет большие возможности для установления международных связей и отношений. В 1991 году 20 декабря президент РК Н.Назарбаев пишет письмо на имя Генерального секретаря Бутрос – Гали, в нем указывается, что министр внешних связей Акмарал Арыстанбекова направляется для установления с международной организацией связей и отношений. А 31 декабря Генеральному секретарю ООН вручается просьба-письмо, подписанное Елбасы о принятии РК в качестве члена в эту организацию.23 января 1992 года Совет безопасности ООН на своем заседании предлагает принять Казахстан членом в Генеральную ассамблею организации.На очередной, 46 сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение принимается и РК становится полноправным членом. Итак, после два с половиной месяца объявления своей независимости РК провозгласила свою независимость с международной арены.16 апреля 1992 года указом Президента РК А.Арыстанбекова назначается Постоянным представителем РК при ООН. На последующих сессиях ООН была озвучена основная программа внешней политики Президента РК Н.Назарбаева. Среди них были мировые вопросы, такие как разоружение, решение политических конфликтов мирным путем, ситуация на Ближнем Востоке, миротворческая миссия ООН, международное экономическое сотрудничество, борьба снаркобизнесом и терроризмом,права человека, гуманитарное сотрудничество.

Став членом ООН Казахстан выдвинул две главные проблемы. Первая,для поддержания решения социально-экономических вопросов Арал и Семей установить сотрудничество с разными фондами и программами ООН.

Во-вторых, участвуя в работе различных органов ООН, особенно в работе Генеральной Ассамблеи Казахстан внес свой вклад в решение международных проблем в политической, экономической и гумантарной отраслях.

Начиная с 2 марта 1992 года по сегодняшний день РК с трибуны ООН доказывает свою миролюбивую позицию во внешней политике, а также показывает, что в международных отношениях придерживается общепризнанных принципов. Наряду с этим Казахстан будучи членом ООН доказала на практике, что при решении глобальных вопросов руководствуется международными нормами и правами. Один из главных аргументов вышесказанного-отказ Казахстана по собственной воле от ядерного оружия.

ООН особенно отметило этот шаг Казахстана, было признано, что она является первой страной в мире по собственной воле отказавшаяся от ядерного оружия, также ООН высоко оценило решение страны о закрытии ядерного полигона.

Предложения Казахстана на предыдущих сессиях ООН получили позитивную оценку.

Начиная с 1994 годаГенеральная Ассамблея ООН во всех своих резолюциях трех сессий по ядерному разоружению отметила вклад Казахстана, который страна внесла в это дело. 16 декабря 1997 года на 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принята специальная резолюция о здоровье народа региона Семей и оказании помощи в оздоровлении ситуации по окружающей среде.

В сентябре 2015 года руководители свыше 170-ти стран мира собрались в город **Нью-Йорк на 70-сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Там принял участие Елбасы Нурсултан Назарбаев и выступил с докладом.Первый день заседания сессии был посвящен обсуждению Программы устойчивого развития, рассчитанной до 2015 года которая была принята в 2000 году на саммите Тысячелетия.**

На саммите Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что в рамках этой программы были достигнуты колоссальные успехи. Было отмечено, что «во первых, наша страна укрепила основы государственности и создала необходимые условия для гражданского развития общества.Вторая часть доклада Елбасы была посвящена социальным и экологическим вопросам,решениям и достижениям Казахстана по Программе устойчивого развития ООН.

Елбасы выступил с главной трибуны ООН на казахском языке, этим он на международном уровне повысил статус не только Қазақ Елі, но и казахского языка.

Став членом ООН 2 марта 1992 года Қазақ Елі во-первых, показал и презентовал себя всему миру, во-вторых, через трибуну международной организации укрепил свой международный авторитет. Поэтому 2 марта для современного Казахстана считается значимым историческим днем.

**3 событие**

**7 мая 1992 года - День Вооруженных Сил РК**

7 мая 1992 года согласно Указу Президента РК Н.Назарбаева «О создании Вооруженных сил Республики Казахстан» в стране были созданы Вооруженные силы. Учитывая условие, что у каждой независимой страны для защиты своей самостоятельности должны быть Вооруженные силы, Елбасы 7 мая 1992 года подписал Указ о создании Вооруженных сил РК. С того времени 7 мая в РК отмечается как день Вооруженных сил.

Действия по созданию в РКВооруженных сил было начато 25 октября1991 года. Это еще было время всемогущей страны под названием -СССР и последние месяцы правления этого государства. На территории Казахстана было дислоцировано 200 тысяч войск разных составов и частей Вооруженных СилСССР. Эти войсковые части непосредственно подчинялись центру. Для суверенной страны «Қазақ Елі», стремившейся к независимости,главным требованием в обеспечении жизнеспособности молодого государства определялось имение своей Вооруженной силы, которая обеспечивала бы безопасность страны. Поэтому 25 октября 1991 года был подписан Указ Президента РК Н.Назарбаева «О создании государственного комитета обороны КСР» и на должность председателя государственного комитета обороны был назначен Герой Советского Союза, генерал-лейтенант СагадатНурмагамбетов. Государственный комитет обороны Казахстана был создан на основе Штаба гражданской обороны и Казахского республиканского военного комиссариата. Комитету обороны было поручено реализовать контроль над воинскими подразделениями на территории Казахстана, а также был возложен контроль по передислокации военных, на проведение различных военных тренировок, по транспортировке военного имущества, а также по другим направлениям военной деятельности армии.

Государственный комитет обороны Казахстанапроводил свою военно-кадровую политику по согласованию с Главным командованием Объединенных Вооруженных Сил СССР. Например, в военных подразделениях и составов, находящихся на территории Казахстана назначение офицеров на высокие должности начиная с командира полка и выше в обязательном виде согласовывалось с руководством республики.

В Договоре о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) от 21 декабря 1991 года был рассмотрен вопрос о сохранении и поддержании общего военно-стратегического пространства и единого командования. Однако, некоторые руководители стран СНГ помимо стратегических войск объявляют себя главнокомандующими военных подразделений, дислоцированных на их территории.В начале 1992 года объединить Вооруженные Силы СНГ было уже невозможным. Между республиками, которые до этих пор находились в составе СССР стали возникать различные трения по вопросам территории. Эта ситуация ускорила создание своих Вооруженных Сил странами, находящихся в составе СНГ.

В связи с этим, 7 мая 1992 года Президент РК Н.А.Назарбаев подписал Указы «О преобразовании Государственного комитета обороны Казахстана в Министерство обороны Республики Казахстан», «О создании Вооруженных Сил Республики Казахстан» и о назначении первым министром обороны генерала – полковника (с 9 мая 1993 года генерал армии) С.К.Нурмагамбетова.

Вооруженные силы РК сыграли определенную роль в упрочении независимости страны. И поэтому день создания ВС РК является знаменательным днем в современной истории нашей страны.

Основной состав ВС РК составляло 40 общих военных армий, было несколько дивизий (одна танковая дивизия), корпус авиации, радио и радиотехнические разведывательные подразделения, подразделения снабжениякосмодрома Байконур, ядерного полигона в Семей, а также специальные отделы снабжения испытательных площадок в Сарышаган, Эмба, острова Барсакелмес на Арале, а также базы, арсенал, склады другие отделения и учреждения.В Казахстане было всего свыше 200 тысяч воинов, помимо перечисленного стратегического оружия у них насчитывалось 1200 танков и бронированных машин, 1500 артиллерийских систем и 370 военных самолетов. Эти составы и подразделения, входившие ранее в состав Советской Армии и создали основу Вооруженных Сил РК. Было очень важно создать правовую основу по вопросам обороны при образовании армии независимого Казахстана. Эту работу активно претворяли в жизнь Президент, Правительство и Министерство обороны.

22 сентября 1992 года Верховный Совет принял закон «О Вооруженных силах и Обороне РК». А 19 января 1993 года были приняты законы «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»,1 февраля 1993 года «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей».Также, 11 февраля 1993 года была принята первая Военная доктрина РК утвержденная Президентом. Она был основана на следующих принципах , то есть не допускать войны, достаточность оборонной мощи, взаимопомощь союза между странами СНГ. Основой второй Военной доктрины, принятой 10 февраля в 2000 году была национальная стратегия безопасности. Новая доктрина ВС определила основные направления ее становления и реформации.

На сегодняшний день Вооруженные силы РК объединяют – органы военного управления; три вида Вооруженных сил: Войска на суше, силы Авиационной обороны, Военно-Морские силы; специальные войска;Тыл Вооруженных сил; военные учебные заведения и военно-научные учреждения.Составы и подразделения войсковых частей на суше объединены в региональные командования «Онтустик», «Шыгыс», «Батыс», «Астана», а также в Аэромобильные войска, Ракетные войска и артиллерию.Вооруженные Силы РК на должном уровне обеспечивают военную безопасность Казахстана. День образования Вооруженных сил,обеспечивающих сохранение Независимости является весьма важным событием в истории страны.

**4 событие**

**4 июня 1992 года – принятие новых государственных символов независимого Казахстана**

4 июня 1992 года Верховный Совет РК утвердил государственные символы независимого Қазақ елі – Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. С тех пор эта дата отмечается как день принятия государственных символов РК. Государственные символы – составляющая часть каждого самостоятельного государства, является символом государственности.

Для утверждения государственных символов в январе 1992 года была создана специальная рабочая группа. Рабочая группа объявила конкурс на государственные символы и выбрала лучшие проекты. Только по Государственному флагу было обсуждено 453 варианта и рассмотрено 142 письма. Как знак мира и целостности для флага был выбран голубой цвет.

**Характеристика Государственного флага**

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел (беркут). У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине – 1: 2.

В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие. Так, небесно-голубой цвет символизирует честность, верность и безупречность. Кроме того, небесно-голубой цвет имеет глубокое символическое значение в тюркской культуре. Древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а их небесно-голубое знамя символизировало преданность отцу-прародителю. На государственном флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны.

Исходя из геральдических канонов, солнце символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют форму зерна – символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной атрибутике Казахстана подтверждает его приверженность общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и сотрудничества.

Образ орла (беркута) является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Этот образ обычно воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему. Особое место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников. Он ассоциируется у них с такими понятиями как свобода и верность, чувство достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов. Стилизованный силуэт золотого беркута отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.

Важным элементом государственного флага является расположенная у его древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом соответствии с эстетическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию различных форм и линий, он является выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует культуру и традиции народа Казахстана.

Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

## Государственный герб РК

## Герб – один из главных символов государства. Термин «герб» происходит от немецкого слова «erbe» (наследство) и означает наследственный отличительный знак – сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение.

## При выборе Государственного герба основными знаками были мифологическая сторона и исторические обычаи-традиции.Для его принятия специальная рабочая группа просмотрела 245 проектов и 67 письменных предложений, был одобрен вариант, нарисованный знаменитыми архитекторами Жандарбеком Малибековым и Шот-Аман Уалихановым.

## История свидетельствует, что еще кочевники эпохи бронзы, проживавшие на территории современного Казахстана, идентифицировали себя с особым символом – тотемом, графическое выражение которого впоследствии получило наименование «тамга». Впервые данный термин начал употребляться в Тюркском каганате.

## Герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

## Характеристика государственного герба

## Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга (колеса) – это символ жизни и вечности, который пользовался особым почетом среди кочевников Великой степи.

## Центральным геральдическим элементом в государственном гербе является изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части находится объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Қазақстан». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи «Қазақстан» – выполнены в цвете золота.

## Шанырақ – это главная системообразующая часть юрты, по форме напоминающая небесный купол и являющаяся одним из ключевых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников. В Государственном гербе республики образ шанырака – это символ общего дома и единой Родины для всех народов, проживающих в стране. Стабильное развитие Казахстана зависит от благополучия каждого гражданина, как прочность и устойчивость шанырака зависит от надежности всех его уыков (опор).

## Крылатые мифические кони – тулпары в государственном гербе являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию. Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны.

## В прошлые века рога активно использовались в культовых обрядах кочевников. Изображения небесной благодати, земного плодородия и воинской удачи в виде рогов различных животных всегда занимали значимые места в символических композициях различных народов. Таким образом, крылатый конь с рогом изобилия является важным типологическим образом, который имеет глубокие семантические и исторические корни.

## Еще одна деталь в государственном гербе республики – пятиконечная звезда. Данный символ используется человечеством с давних времен и олицетворяет постоянное стремление людей к свету истины, ко всему возвышенному и вечному. Изображение звезды в государственном гербе отражает желание казахстанцев созидать страну, открытую для сотрудничества и партнерства со всеми народами мира. Сердца и объятия жителей Казахстана открыты представителям всех пяти континентов.

## Основным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.

## Государственный Гимн Республики Казахстан

## Гимн – это один из главных символов государства. Сам термин «гимн» происходит от греческого слова «gimneo» и означает «торжественная песня». Гимн выступает в качестве важной звуковой символики, имеющей ключевое значение для эффективной социально-политической консолидации и этнокультурной идентификации граждан страны.

## В истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах.

## После обретения республикой государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна Казахстана. На конкурс «самый лучший проект государственного гимна» была отобрано 51 песня и 132 песенных мотивов. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Таким образом, авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

## В целях популяризации звуковой символики страны в 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. Парламент Казахстана на совместном заседании палат 6 января 2006 года внес соответствующие поправки в Указ «О государственных символах» и утвердил новый государственный гимн страны.

## Гимн Республики Казахстан

## Слова – Жумекена Нажимеденова,

## Нурсултана Назарбаева,

## Музыка – Шамши Калдаякова.

## Алтын күн аспаны,

## Алтын дән даласы,

## Ерліктің дастаны,

## Еліме қарашы!

## Ежелден ер деген,

## Даңқымыз шықты ғой.

## Намысын бермеген,

## Қазағым мықты ғой!

## *Қайырмасы:*

## Менің елім, менің елім,

## Гүлің болып егілемін,

## Жырың болып төгілемін, елім!

## Туған жерім менің – Қазақстаным!

## Ұрпаққа жол ашқан,

## Кең байтақ жерім бар.

## Бірлігі жарасқан,

## Тәуелсіз елім бар.

## Қарсы алған уақытты,

## Мәңгілік досындай.

## Біздің ел бақытты,

## Біздің ел осындай!

## *Қайырмасы:*

## Менің елім, менің елім,

## Гүлің болып егілемін,

## Жырың болып төгілемін, елім!

## Туған жерім менің – Қазақстаным!

## Гимн Республики Казахстан

## (перевод)

## Слова: Жумекена Нажимеденова,

## Нурсултана Назарбаева.

## Музыка: Шамши Калдаякова.

## В небе золотое солнце,

## В степи золотое зерно.

## Сказание о мужестве – моя страна.

## В седой древности

## Родилась наша слава,

## Горд и силен мой казахский народ.

## Припев:

## О, мой народ! О, моя страна!

## Я твой цветок, взращенный тобой.

## Я песня, звенящая на твоих устах,

## Родина моя – мой Казахстан.

## У меня простор неоглядный

## И дорога, открытая в будущее.

## У меня независимый,

## Сплоченный, единый народ.

## Как извечного друга

## Встречает новое время

## Наша счастливая страна, наш народ.

## Припев:

## О, мой народ! О, моя страна!

## Я твой цветок, взращенный тобой.

## Я песня, звенящая на твоих устах,

## Родина моя – мой Казахстан.

4 июня 1992 года Верховный Совет учитывая предложения и замечания утвердил Государственный Герб, Флаг и музыкальную редакцию Гимна. С того времени этот день считается днем принятия в Казахстане Государственных символов.

**5 событие**

**29 сентября 1992 года в Алматы прошел**

**Первый Всемирный Курултай казахов**

Став самостоятельной и независимой страной Республика Казахстан взяла на себя заботы не только интересы своих народов, но и с первых дней своего суверенитета стала считать одной из своих главных задач защиту интересов казахского народа, которыев трудные периоды волей судьбы оказались в разных уголках мира,в 40 странах планеты.

В связи с этим в Кабинете Министров РК было подготовлено Постановление «О подготовке и проведении всемирного конгреса казахов». Идея о проведении такого конгреса возникла у Президента РК Н.Назарбаева после его визита в Турцию. После Постановления Правительства был создан организационный комитет и штаб про проведению всемирного курултая казахов.

В период с 29-сентября по 3 октября 1992 года в Алматы прошел 1 всемирный курултай казахов. В работе первого всемирного курултая казахов приняли участие свыше 800 человек из разных областей Казахстана, а также прибывшие из Турции, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Монголии, России, Киргизстана,Туркменстана, Узбекистана, всего из 33 стран мира. Согласно повестке дня курултая была создана Ассоциация казахов всего мира, был принят ее устав, избраны руководящие органы. Итак, была создана ассоциация казахов всего мира, его председателем был избран Президент республики Н.А.Назарбаев. Первый секретарь Союза писаталей Казахстана Калдарбек Найманбаев был утвержден первым заместителем председателя. А членами президиума ассоциации был избраныДалелхан Жаналтай (Турция), Мырзатай Жолдасбеков, Алтынбек Сарсенбаев.

Гости побывали в мавзолее Кожа Ахмет Яссауи в Туркистане, а также посетили святой Улытау в Жезказганской области. В честь гостей Курултая был организован концерт во Дворце Республики. Ход проведения Курултая широко освещался в периодической печати, на радио и телевидении.Основная новость Курултая - это проведение 30 сентября торжественного собрания во Дворце республики. Выступая на собрании Президент РК Н.Назарбаев особо подчеркнул: «На сегодняшний день в свыше 40 стран мира проживают около 4,5 миллионов казахов, поэтому святая задача государства – создать все условия,чтобы каждый казах,независимо от того,где он проживает, чувствовал себя гражданином нашего государства и обладал всеми правами как и граждане Республики Казахстан».

В субботу 30 октября 1992 года Курултай закончил свою работу. Проведение такого конгреса посодействовало укреплению единства казахского народа и восстановлению, возвышению своей культуры и обычаев.

Этот Курултай сыграл большую роль в истории Казахстана. Впервые в мире представители казахской нации встретились в независимом государстве «Қазақ елі», центре страны -Алматы и обсудили важные общенациональные вопросы.Также в результате первого Курултая казахов всего мира появилась ассоциация, установившая тесную связь с казахами всего мира и которая стала говорить об их проблемах. Поэтому в истории современного Казахстана 29 сентября, день открытия первого Курултая казахов мира считается историческим событием периода получения Независимости.

За четверть века, прошедшего с первого курултая Ассоциация провела несколько таких курултаев. 23-24 октября 2002 года в городе Туркистан прошел второй Курултай казахов мира, в его работе приняли участие 470 человек из 33 стран мира.

Третий курултай казахов всего мира прошел в период с 28 сентября по 2 октября 2005 года в новой Акорде нашей страны в городе Астана. В работе курултая участвовало 312 человек из 32 стран мира.

Четвертый курултай прошел также в Астане 25-27 мая 2011 года. В его работе приняли участие 380 делегатов из 35 стран мира, а также свыше 300 человек из разных областей Казахстана.

Проведение каждого Курултая сыграло свою историческую роль и имеет место в становлении Қазақ Елі. И все же роль первого Курултая казахов, день его открытия 29 сентября 1992 года играет особенную роль в истории Казахстана.

**6 событие**

**28 января 1993 года была принята первая Конституция РК**

28 января 1993 года считается одним из важных дат истории независимого РК. В этот день Қазақ Елі принял свой первый главный закон- Конституцию.Конституция **–** основной закон любого государства, он составляет основу законодательной системы государства,имеет силу закона государства и является самым высшим правовым актом.Конституция определяет основы политической, правовой, и экономической системы.

С первых дней объявления своей независимости в РК возникла необходимость основного закона, определяющегоосновы политической, правовой, и экономической системы его будущего.

С этой целью в начале 1992 года по инициативе Президента РК Н.А.Назарбаева Верховный Совет РК принял Постановление о создании Конституционной комиссии, которая должна была подготовить проект новой Конституции. В состав рабочей группы, готовившей Проект были включены самые квалифицированные специалисты – юристы страны. Проработав год, комиссия направила проект новой Конституции на рассмотрение сесссии Верховного Совета.

28 января 1993 года первая Конституция Независимого Казахстана была принята на 9 сессии Верховного Совета ХІІ созыва. Она состояла из введения , 4 разделов, 21 отделов и 131 статьей.НоваяКонституция РК на законодательном уровне закрепила множество правовых норм, которые использовались в стране с момента получения суверенитета страны, это такие нормы как: международный суверенитет, независимость государства,принцип разделения власти, признание казахского языка государственным, признание Президента руководителем государства, и другие правовые изменения были закреплены законодательно. По первой Конституции в основу политической системы была взята модель парламентской республики.

В Введении главного закона написано, что Казахстан независимое, правовое государство. При построении демократического и правового государства республика придерживалась международные нормы и принципы, впервые Казахстан был провозглашена как неразрывная часть мирового сообщества .

Конституция была составлена основываясь на сохранение в стране межнационального согласия. Конституция обеспечивала равные права для всех граждан РК, были утверждены обязанности, права, и свобода граждан. Согласно Конституции казахский язык утвержден государственным языком, а русский язык получил статус языка межнационального общения.

В новой Конституции РК объявлена демократическим государством.В немсказано о преемственности правовых систем Казахстана советского периода и Независимого Казахстана. Так как в Казахстане советская правовая система была основательно закреплена, изменить ее кардинально и внести новую правовую систему было невозможно. И все же в связи с быстрым темпом развития страны открылись широкие возможности для новых правовых институтов и норм соответствующие новым требованиям времени.

В правилах «Государство и его органы, институты» указано, что право говорить от имени народа Казахстана дано только Верховному Совету и Президенту.

В экономической отрасли запрещено отдавать землю в частную собственность.Это показывает, что общественные отношения и общественное сознание советского периода еще не уступили место новым отношениям и новому сознанию.

В конечном счете,главная заслуга новой Конституцийи РК, она решила три главные задачи того времени и утвердило их на правовой основе. Конституция РК 1993 года законодательно закрепила независимость государства, показала Казахстан международному сообществу в качестве независимого государства, утвердило в политических и правовых отраслях некоторые институты, которые вошли в наше общество.

Принятие первой демократической Конституции Независимого «Қазақ елі» – особенно значимое событие в истории современного Казахстана. Она открыла реальные возможности построения общества нового формата, основанного на международных принципах.

И если даже в Конституции 1993 года некоторые важные политические, правовые, экономические вопросы не нашли полного своего решения, она просуществовала 2 года и 7месяцев, создав правовую основу Конституции 1995 года.

**7 событие**

**15 ноября 1993 года –**

**День введения в обращение национальной валюты**

День рождения национальной валюты **–** Тенге является одним из важных явлений в период обретения Независимости РК, поэтому 15 ноября 1993 года один из главных исторических событий независимого Казахстана.

До введения в обращение Тенге функцию выпуска денег выполнял Государственный банк СССР , а потом Центральный банк России. Так как в Казахстане не было фабрики по производству банкнот и Монетного сарая, в качестве платежного средства использовались рублевые банкноты и монеты, выпущенные Государственным банком СССР или Центральным банком России в 1961— 1991 годах.Два года подряд Казахстан был вынужден покупать для хозяйственного оборота рубль России. Условия, выдвинутые со стороны России создали опасность независимости Казахстана. В1992 году Россия ввела свою валюту и потеснила из «рублевой зоны» Казахстан и другие бывшие союзные республики.

Для сохранения своей независимостируководство Казахстана в срочном порядке поставило на повестку дня вопрос выпуска своей национальной валюты. По поручению Елбасы Н.Назарбаева Национальный банк принимается за изготовление казахстанского платежного средства. 27 августа1992 года Национальный банк утверждает образцы банкнот номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 купюр будущего тенге. Для их изготовления подписывается договор с английской компанией «Харрисон и его сыновья», специализирующейся на выпуске почтовых марок и банкнот.

В тот момент, когда Казахстан изготовлял свои деньги, в стране в обращении остались только рубли СССР, в связи с тем, что другие республики стали вводить в обращение свои национальные валюты, вся рублевая зона, находившиеся там, перекочевали в Казахстан. Не было никаких преград. Это привело к тому, что рубль, и так обесцененныйдо этого времени сталь обесценяться в разы. Темп инфляции перешагнула за 2900 процентов.

Сложившаяся обстановка требовала быстрого введения национальной валюты. В начале ноября 1993 года Указом Президента РК была создана государственная комиссия по введению в обращение национальной валюты-тенге. Комиссия подготовила концепцию введения национальной валюты, там были определены вопросы сроков введения новой валюты, методы, вопросы доставки новой валюты в обменные пункты, коэффициент обмена и лимита наличных денег, вопросы установления курса валют и другие важные вопросы. 12 ноября 1993 года вышел в свет Указ Президента РК № 1399 «О введении национальной валюты Республики Казахстан».Там было сказано, ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 08.00 часов (время местное) 15 ноября 1993 г. национальную валюту Республики Казахстан - тенге. Этот день считается официальным Днем национальной валюты.Также этот день стал профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан».С момента введения тенге началась новая страница в истории становления финансового сектора Казахстана.За короткий промежуток времени финансовая система страны встала на прочный фундамент, начала свое развитие и в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций на постсоветском пространстве.Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также название русской монеты «деньга» и слово деньги.

13 ноября республиканские газеты напечатали рисунки новой валюты – тенге. В семи единицах тенге изображены семь исторических личностей, которые занимают особое место в истории казахов.На банкноте номиналом один тенге изображен названный «вторым учителем мира» Абу Насыр аль – Фараби, на банкноте номиналом три тенге – занаменитый поэт Суинбай,на банкноте номиналом пять тенге -великий куйши Курмангазы, на банкноте номиналом десять тенге – великий ученыйШокан, на банкноте номиналом двадцать тенге – великий поэт Абай, на банкноте номиналом пятьдесят тенге – Абилхайыр хан, на банкноте номиналом сто тенге – Абылайхан.

С 15 ноября по 20-е, то есть в течении шести дней была дана возможность обменять деньги. За эти шесть дней народ должен был обменять сомы – рубли на национальную валюту. Люди меняли пятьсот сомов на один тенге.В первый день введения тенге в обращение его стоимость к валюте США была закреплена ка на уровне 1 доллар- 4,75 тенге.

22 ноября 1993 года впервые пенсию и зарплату начали выплачивать в виде тенге.

Позднее согласно Указу Президента РК 15 ноября объявили Днем рождения национальной валюты. Каждый год «Қазақ елі» с большой радостью отмечает этот день.

Введение в обращение в ноябре 1993 года тенге был необходимым историческим шагом в проведении кардинальных социально-экономических реформ с целью укрепления независимости нашей страны. Этот день считается одним из значимых 25 дат в истории 25 летия истории Независимости.

**8 событие**

**7 марта 1994 года на основе главного Закона впервые прошли парламентские выборы**

Одной из знаменательных дат Независимой Республики Казахстан, имеющей 25 летнюю историю, считается день проведения первых парламентских выборов, которые состоялись на основе Конституции 1993 года – 7 марта 1994 года. Работавший до этих пор Верховный Совет двенадцатого созыва был избран в марте 1990 года. И хотя еще административно-повелительная система имеля свое влияние, это были первые наиболее демократические выборы высшего законодательного органа республики. Эти выборы проходили в обстановке, когда политические партии еще не могли полноценно заявить о себе, и все же те выборы внесли необходимые коррективы в процессизменения тоталитарной системы.

Верховный Совет двенадцатого созыва играет особую роль в становлении истории парламентаризма Казахстана. Его исторческая роль заключается в принятии очень важных правовых актов, также в первой половине 90-х годов была обеспечена законодательная база политики, общественных отношений. Самые главные из них:

***25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию «О государственном суверенитете Казахской ССР».***

***10 декабря 1991 года принят закон об переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан (Казахстан).***

***16 декабря 1991 года Верховный Совет РК объявил государственную независимость Республики Казахстан.***

***4 июня 1992 года утвердил Государственный флаг, Государственный герб, в декабре Государственный гимн РК.***

***28 января 1993 года был принята первая Конституция независимого Казахстана, и др.***

И все таки Верховный Совет РК двенадцатого созыва был беспомощным, он не смог войти в состав мирового сообщества, внедрить в жизнь изменения, основанные на демократических принципах, ввести новые реформы, направленные на углубление рыночных отношений экономики,а также был не в состоянии принимать оперативные решения в неустойчивой политической жизни.

Особенно не было определено равенство в системе ветвей власти. Это привело к тому, что Верховный Совет закончил свою работу раньше срока.

Жизнь выдвигала свои новые требования, поэтому стране нужен был новый парламент, который должен был профессионально и на постоянной основе основывать правовую сторону новых реформ и изменений.

В связи с такой необходимостью были назначены очередные выборы Верховного Совета на 7 марта 1994 года. Предвыборная кампания политических партий, движений, кандидатов, участвовавших в выборах от одномандатных округов, их агитационно-политическая деятельность была подлинным явлением демократичности. Всего по 135 одномандатным округам приняли участие 910 человек, соответствовали условиям регистрации 692, в среднем за одно мандатное кресло боролись 5 кандидатов.

Эти выборы повлияли на становление в Казахстане многопартийности. В выборах участвовало 73,84 процентов избирателей.

Согласно временному регламенту на основе представительств партий в Верховном Совете были созданы следующие фракции: Союз единства народов Казахстана (32 человека), Партия народного конгреса Казахстана (22 человека), Социалистическая партия (12 человек) Федерация профсоюзов (12 человек), также 14 депутатских групп, созданных в основном по профессиональным признакам.

Председателем Верховного Совета тринадцатого созыва был избран видный общественный и государственный деятель, народный писатель Абиш Кекилбаев. Впервые в истории Казахстана политические партии и движения получили в руки конкретные рычаги власти,и у них появилась возможность влиять на становление и принятия государственных программ.

1994-1995 годы считаются чрезвычайно важным периодом становления казахстанского парламентаризма. Верховный Совет тринадцатого созыва, деятельность которого охватывает период апреля 1994 года по март 1995 года был первым профессиональным парламентом Казахстана проработавшим на постоянной основе. И хотя срок этого Верховного Совета был весьма коротким, можно сказать, что он заложил основу парламентской системы. Поэтому, день рождения этого парламента – 7 марта 1994 года считается особенной исторической датой в истории нашей сегодняшней страны.

**9 событие**

**6 июля 1994 года депутаты парламента приняли решение о переносе столицы в город Акмола**

В истории независимого Казахстана 6 июля 1994 года считается исторической датой.В этот день Верховный Совет РК тринадцатого созыва согласившись с аргументами Президента Н.Назарбаева одобрил предложение о переносе столицы в города Акмолу.Это решение показывает, что начался новый этап в истории Независимого Қазақ елі.

Мы знаем, что на земле Қазақ елі в древние времена и в средневековье многие города были были столицами. Это города – Шигу( государство уйсун), Битянь(государство канлы ), Суяб(Западный Тюркский каганат, государство Тургеш), Баласагун (государство Караханов ), Койлык(государство Карлук ),Янгикент(Огузское ханство), Сыганак (Кипчакское ханство, государство Ак Орда), Сауран (государство Ак Орда),Туркистан (Казахское ханство ), Ташкент (Казахское ханство в период -Турсын хана).

Только в XX веке несколько городов были столицей Қазақ елі. 1920 – 25 годы город Оренбург, 1925-1929 годы город Кызылорда, 1929 – 1997 годы город Алматы были столицей Казахстана.

В 1991 году, после получения Казахстаном независимости встал вопрос о переносе политического центра страны с юго-востока в центральную часть. По поручению Президента РК с целью определения наиболее оптимального города подходящего для новой столицы вся территория республики была тщательно изучена.В итоге самым приемлимым городом был назван город Акмола.

Он был определен по следущим принципам : географический город располагался в центральной части страны, это место пересечения крупных магистральных дорог, находится близко к важным хозяйственным регионам, и т.д.

15 сентября 1995 года вышел Указ Президента РК Н. Назарбаева “О столице Республики Казахстан» имеющий силу закона.С того времени был определено, что Резиденции Президента РК будут находится в городах Акмола и Алматы. Для организации работы по дислокации высших государственных органов в город Акмолу была создана государственная комиссия, ей было дано право координировать работу центральных и местных органов власти по выполнению этих задач. Согласно Указу Президента с целью сбора средствдля благоустройства города АкмолыПравительство республики помимо бюджета открыл фонд «Новая астана».

20 октября 1997 года в Астану переехали – министерства транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, информации и общественного согласия, Телерадиокорпорация Казахстан, аппарат комиссии по передислокации, оперативная группа министерства обороны, отдельные подразделения республиканского Улан, а также Службы охраны Президента, министерства внешних дел, внутренних дел, юстиции и отдельные подразделения аппарата комитета национальной безопасности. В этот день Президент НурсултанНазарбаев официально объявил о городе Акмола, как о новой столице. 8 ноября 1997 года состоялась торжественная передача государственных символов РК и президентского штандарта с Алматы в Акмолу. 3 декабря 1997 года Канцелярия Премьер-Министра РК переехала в Акмолу и приступила к работе. 10 декабря переехали депутаты Парламента РК. В том же году 9 декабря Президент РК НурсултанНазарбаев официально переезжает в Акмолу.

6 мая 1998 года согласно Указу президента РК город Акмола был переименован в город Астану.Официальная торжественная презентация города в качестве Астаны прошла 10 июня 1998 года.

Сегодня политический центр РК- город Астана и его деятельность символизируют стремление нового независимого Казахстана и его темп развития. Астана расположена в самой середине Евразии, она превратилась в крупный центр , где часто проводятся различные международные мероприятия. За очень короткий отрезок город Астана превратился в административный, культурно-духовный, образовательный, научный, финансово-экономический, деловой центр страны. Население народа с 290 тысяч человек выросло в разы, на 1 января 2015 года согласно переписи его население уже составляло более 853 тысяч человек.

Большую роль в становлении Астаны, которая внесла колоссальный вклад в развитие «Қазақ елі» сыграло постановление Верховного Совета РК от 6 июля 1994 года.Поэтому эта дата по праву считается одной из исторических дней независимого Казахстана.

**10 событие**

**1 марта 1995 года была создана**

**Ассамблея народа Казахстана**

**1 марта 1995 года Указом Президента РК Н.Назарбаева была создана** **Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при главе государства. Со дня создания Ассамблея на должном уровне выполняет свои обязанности и стала проповедником национального единства представителей свыше ста сорока этносов, проживающих в стране.**

**На земле «Қазақ елі» в связи с событиями XIX-XX веков сплели свои судьбы представители свыше ста сорока этносов. Особенно, в годы советской власти представителей более десяти разных этносов и религий насильно заселяли на территорию Казахстана. Поэтому Қазақ Елі превратился в один из многоэтносных стран. В первые годы независимости для стабильного и мирного развития страны одним из главных условий было сохранить межнациональное согласие.**

Очень хорошо понимая это ПрезидентН.А. Назарбаев впервые в 1992 году на первом форуме народов Казахстана, посвященном первой годовщине Независимости высказал идею о создании **Ассамблеи народа Казахстана. Создание такого** института появилась с необходимостью стабильного развития с политической точки зрения нового независимого, полиэтнического, поликонфессиального государства.

Ассамблея развивалась большими темпами и пережила значимые изменения в своей истории развития. В мае 2007 года в Конституцию РК были внесены некоторые изменения.**Ассамблея народа Казахстана получила** конституционный статус, у нее есть право выбрать девять депутатов в мажилис Парламента. Роль Ассамблеи в общественно-политической жизни страны значительно выросла. 20 января 2008 года Президент подписал Закон «Об**Ассамблеи народа Казахстана», до сих пор в мире не было такого равнозначного закона. АНК стала полноправным** субьектом политической системы страны. Определены основы нормативно-правовой деятельности.

В ходе ее развития сложилась казахстанская модель Н.Назарбаева межэтнического толерантного развития и общественного согласия. За эти годы окрепло институциональное строение **Ассамблеи народа Казахстана, возрос его потенциал в сполочении общества, она стала одной из фундаментальных основ международной дипломатии. Сегодня** Ассамблея это конституционный орган, в котором председательствует Президент. Этим определен его особенный статус.

Целью Ассамблеи, опирающейся на сплачиваемую роль казахского народа является обеспечение межэтнического согласия в РК в процесе становления единства казахстанского гражданства и конкурентноспособной нации, основанной на общности гражданства и духовной-культуры народа Казахстана. Основные задачи Ассамблеи:

1) обеспечение эффективного взимодействия государственных органов и гражданских институтов общества в отрасли этнических отношений, создание благоприятных условий для межэтнического согласия и толерантности в обществе;

2) укрепление единства народа, на основе ценностей казахстанского общества;

3) помогать государственным органам в борьбе в обществе с проявлениями экстремизма и радикализма, а также против притеснения прав и свобод человека и гражданина;

4) создание политической-правовой культуры, основанной на демократических нормах граждан;

5) Для достижения целей и задач, поставленных перед Ассамблеей обеспечение сполочения сил и энергии этнокультурных и общественных объединений;

6) сохранение, развитие национальной культуры, языков и традиций народа Казахстана.

На сегодняшний день Ассамблея вносит свою лепту для создания благоприятных условий в укрепление межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства народа. Ассамблея обеспечивает объединение сил этнокультурных центров, обеспечивает сохранение, развитие и расцвет национальных культур, языков и традиций народа Казахстана.

Первому президенту РК – Елбасы дано пожизненное право возглавлять **Ассамблею народа Казахстана**. Сессия Ассамблеи (Собрание членов Ассамблеи) – ее высший руководящий орган. Президент РК по необходимости созывает сессию минимум один раз в год.

Между сессиями АНК руководит Совет Ассамблеи. В состав Совета входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей.Два заместителя председателя Ассамблеи назначаются из представителей этнокультурных объединений в порядке сменяемости, по предложению Совета они назначаются распоряжением Президента.

Рабочий орган Ассамблеи – Секретариат **Ассамблеи народа Казахстана, это персональный организационный отдел в составе Администрации Президента.** Секретариат возглавляет заведующий секретариатом, являющийся одновременно заместителем Председателя Ассамблеи. Таким образом обеспечена эффективность государственного управления и участие в общественных отношениях АНК.

9 депутатов, избранных в Мажилис Парламента от **Ассамблеи народа Казахстана защищают интересы всех этносов республики. Также казахстанские этнические сообщества работают в Парламенте путем непосредственного участия в представительных органах через политические партии.**

**День рождения Ассамблеи народа Казахстана, являющейся проповедником межэтнического согласия, также одной из фундаментальных основ международной дипломатии считается одним из памятных дней в истории страны.**

**11 событие**

**30 августа 1995 года**

**принята действующая Конституция РК**

30 августа 1995 года в республике прошел всенародный референдум, по его итогам была принята новая действующая Конституция Казахстана.По итогам референдума 81,9 процентов народа, принимавших в ней участие поддержали принятие нового Закона. С 5 сентября 1995 года он вступил в законную силу. И за прошедшие 21 год Конституция несет нагрузку как главный закон страны. 30 августа в стране отмечается день Конституции.

Новая Конституция состоит из 9 разделов, 98 статьей. Это:

Раздел I. Общие положения. Раздел II. Человек и гражданин.Раздел III. Президент.Раздел IV. Парламент.Раздел V. Правительство.Раздел VI.Конституционный Совет. Раздел VII. Суды и правосудие.Раздел VIII. Местное государственное управление и самоуправление. Раздел IX.Заключительные и переходные положения.

Отличие этой Конституции от Конституции 1993 года в качестве содержания. В 1998 и 2007годах в Конституцию были внесены весомые изменения расширяющие полномочия Президента.

В новую Конституцию впервые были внесены нормы касающиеся не только гражданского права, но и нерушимых прав человека с момента его рождения. Согласно новому главному закону Президент РК является главным лицом партийной системы. Это соответствует государству с президентской формой правления. Конституционный раздел, касательно Парламента также был изменен.

Конституция Республики не только указала принцип распределения власти, обеспечивающей эффективную работу и взаимодействие, стабильность законодательной, исполнительной и судебной власти а также там было изложена четкая система пропорциональности и равенства. Основной закон высшими ценностями закрепил такие понятия как жизнь человека, его права и свободу.

Принципы разделения государственной власти не противоречат его единству, это не дает возможность его ветвям договариваться о своих действиях и полностью централизоваться всей власти в одной из них.

Из этого видно диалектическое взаимодействие ветвей единой государственной власти. А пропорциональность власти и равенство рычагов способствуют обеспечению политической стабильности в стране.

Конституция 1995 года, объявившая Казахстан президентской республикой, а также Конституционные Законы «О Парламенте РК и о статусе его депутатов», «О правительстве РК», «О судебной системе и о статусе судьей» определили статус и задачи каждой ветви власти.

В Конституции РК 1995 года закреплено, что исполняющий законодательную функцию Парламент является высшим полномочным органом Республики.

Парламент состоит из двух Палат, которые работают на постоянной основе: Сената и Мажилиса.

В состав сената входят по два человека из каждой области, города республиканского значения и два человека из Астаны РК, соответственно депутаты избираются на совместных заседаниях выборщиков уполномоченных органов депутатов. Семь депутатов Сената на срок полномочий депутатов назначает Президент РК.

Мажилис состоит из 77 депутатов. Шестьдесят семь депутатов избираются по одномандатному территориальному избирательному округу учитывая административное – территориальное разделение республики.Полномочный срок депутатов Сената шесть лет, полномочный срок депутатов Мажилиса – пять лет.

В Конституции РК, принятой на общенародном референдуме 30 августа 1995 года понятие «Парламент» впервые было закреплено официально. Только после этого Президент Н.А.Назарбаев подписал Указ, имеющий силу Конституционного Закона «О выборах в РК», в соответствии с ним процесс избрание депутатов в две палаты Парламента состоялся в конце 1995 года.

Таким образом,Қазақ Елі 30 августа 1995 года заложила правовую основу своего будущего.Основу всех наших сегодняшних достижений составляет принятый в то время Главный закон. Поэтому 30 августа, то есть день принятия Главного закона является важным историческим событием сегодняшней истории нашей страны.

**12 событие**

**10 октября 1997 года принята стратегическая программа развития Республики Казахстан до 2030 года**

Президент РК Н.Назарбаев 10 октября 1997 года впервые обратился с Посланием народу Казахстана, под названием:«Казахстан – 2030:Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года содержала стратегическую программу Казахстана до 2030 года. Это Послание занимает особую роль в истории Қазақ Елі.Во-первых, это первое Послание Елбасы народу Казахстана после получения Независимости. После этого Президент ввел в традицию каждый год обращаться с Посланием народу Казахстана. В конце 2015 года Елбасы посвятил казахстанцам свое19-е послание. Во-вторых, в Послании четко указаны направления развития, а также сроки краткосрочной и долгосрочной перспективы. После Послания у каждого казахстанца появилась уверенность в завтрашнем дне и будущем.

Послание состоит из трех разделов.Первый раздел называется **«Где мы находимся сегодня»,**в этом разделе Елбасы делает обзор пройденного пути РК в1991-1997 годах.«В течение последних шести лет мы преследовали две главные стратегические цели. Во-первых, чтобы Казахстан стал суверенным независимым государством. Многие сейчас готовы принять это как должное, но казахстанцы должны помнить, как редко и с каким трудом это происходило в нашей истории. Во-вторых, мы начали проводить широкомасштабные социальные, политические и экономические реформы», сказал Елбасы. Он подчеркнул, что в активе Казахстана есть 8 преимуществ:

1)независимого суверенного государства; 2) Мы окончательно отошли от старой политической и экономической системы, в условиях которой жили на протяжении семидесяти лет. Сегодня существует совершенно новое государство, работает совершенно иная политическая и экономическая система; 3) Под влиянием трансформации нашего общества, сами того во многом не осознавая, мы все изменились; 4) В числе главных наших активов - качество населения, или говоря иначе - человеческих ресурсов. У нас высокообразованное население с высоким уровнем научного и творческого потенциала; 5) Наши природные ресурсы являются огромным богатством; 6) Огромный потенциал представляют собой наши обширные земельные площади, сельскохозяйственные угодья;7)сильная сторона заключается в нашей политической стабильности и единстве общества; 8) Я бы хотел особо отметить толерантность и терпение казахстанцев, их радушие и приветливость.

Вторая часть Послания называется **«Миссия Казахстана»**. В ней Елбасы приводит пример, что страны такие как Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Тайланд 30-40 лет тому назад были самыми отсталыми,бедными странами.Малайзия, страна, схожая с нами своим населением, этническим составом и многими другими параметрами, добилась десятикратного увеличения уровня жизни своих граждан менее чем за 20 лет. В результате таких успехов эти страны известны во всем мире как Азиатские Тигры.

Анализируя возможности и преимущества Казахстана,Елбасы сказал, что к 2030 году Казахстан станет Центральноазиатским Барсом и будет служить примером для других развивающихся стран.

Третий раздел называется **Долгосрочные приоритетные цели и стратегии реализации,**в нем Елбасы рассматривает семь приоритетов, необходимых выполнить в долгосрочной перспективе. Это:

***1. Национальная безопасность. Обеспечить развитие Казахстана как независимого суверенного государства при сохранении полной территориальной целостности.***

***2. Внутриполитическая стабильность и консолидация общества. Сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и национальное единство, что позволит Казахстану претворить в жизнь национальную стратегию в течение нынешнего и последующих десятилетий.***

***3. Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста.***

***4. Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана. Постоянно улучшать условия жизни, здоровье, образование и возможности всех казахстанцев улучшать экологическую среду.***

***5. Энергетические ресурсы. Эффективно использовать энергетические ресурсы Казахстана путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа.***

***6. Инфраструктура, в особенности транспорт и связь. Развивать эти ключевые сектора таким образом, чтобы способствовать укреплению национальной безопасности, политической стабильности и экономическому росту.***

***7. Профессиональное государство. Создать эффективный и современный корпус государственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать представителями народа в достижении наших приоритетных целей.***

Эти приоритеты создали основу плана развития страны на среднесрочный и долгосрочный период. Первый долгосрочный период реализации стратегии развития «Казахстан – 2030» это Стратегический план развития до 2010 года, утвержденный Указом Президента РК в декабре 2001 году. Следующий период – Стратегия развития «Казахстан-2030» это Стратегический план развития до 2020 года.

Все достижения современного Казахстана в экономической, социальной, культурной отраслях это успехи достигнутые в рамках программы стратегического развития «Казахстан – 2030». Поэтому день принятия такой программы является одним из памятных исторических дат в 25 – летней истории независимости.

**13 событие**

**10 июня 1998 года**

**состоялась международная презентация Астаны**

10 июня 1998 года особенный день, который с нетерпением ждали все казахстанцы. В этот день состоялась международная презентация нового административно-политического центра независимой страны – города Астаны.

15 сентября 1995 года был опубликован Указ Президента РК Н. Назарбаева имеющий силу закона«О столице Республики Казахстан». С того времени местом расположения Администрации Президента республики были утверждены города Акмола иАлматы. Для организации работы по дислокации высших государственных органов в город Акмола была создана государственная комиссия РК. Председателем комиссии был назначен Ахметжан Есимов. Комиссии были даны права по координации работы центральных и местных исполнительных органов. Согласно Указу Президента Правительство республики для благоустройства города Акмолы с целью сбора средств помимо бюджета открыло фонд «Новая астана».

20 октября 1997 года Президент Н. Назарбаев официально объявил о новой столице Казахстана – о городе Акмола. 8 ноября 1997 года состоялись торжественные проводы государственных символов РК и президентского штандарта из города Алматы в город Акмола. 9 декабря Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев официально отправился в Акмолу. На торжественном мероприятии глава государства Н. Назарбаев объявил официально, что «ссегодняшнего дня все политические решения будут приниматься в этом городе».

6 мая 1998 года по Указу Президента название Акмолы было переименовано в Астану.

Для презентации елорды была подготовлена краткосрочная программа, для ее реализации приняли участие 217 казахстанских и зарубежных компаний.

На это крупное мероприятие первым прибыл президент Турецкой Республики Сулеймен Демирель.За один день до официального мероприятия прибыли президенты Азербайжана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины. Все культурные мероприятия проводились под девизом «С сегодняшнего дня, на все века сердце страны – Астана».

Такие театрализованные культурные и спортивные мероприятия пришлись по вкусу новым астанчанам. Накануне праздника был сдан в эксплуатацию Дворец Конгресс-хола, с участием казахстанских деятелей культуры и искусства состоялся большой концерт. Его посетили Елбасы Нурсултан Назарбаев и высокопоставленные гости.

Вечером праздничная программа продолжилась на центральной площади города. Собравшихся людей на это мероприятие потряс человеческий голос, который раздавался прямо из космоса через мощный динамик. Этот голос принадлежал казахскому гражданину, работавшему в тот момент на орбитальной станции «Мир» Талгату Мусабаеву.

Космонавт в прямом эфире поговорил с Елбасы, который находился на центральной площади и пожелал светлого пути городу Астана. Голубое знамя, развевающееся внутри космической станции увидел весь народ.

С тех пор празднование дня рождения города Астаны, получившей статус Елорды превратился в благую традицию. Семь лет подряд праздник отмечался 10 июня. Со временем,значимость Дня Астаны возросла, ее стали отмечать не только елординцы, он превратился в праздник, который с нетерпением ждали все казахстанцы. В 2006 году согласно постановлению акимата города Астаны и решению городского маслихата празднику былоприсвоено звание День Астаны.Первое решение принятое по празднику было утверждено 6 июля. В соответствии с изменениями, внесенными в 2008 году в закон РК «О праздниках» 6 июля – день Астаны внесен в список государственных праздников.

День международной презентации независимой страны – города Астаны памятная дата в истории нашего государства.Каждая столица государства – сердце страны. После получения независимости Қазақ елі сделала свой выбор, определила свою столицу. Сегодня каждый политический шаг страны напрямую связан с городом Астана.

**14 событие**

**25 февраля 1999 года**

**прошла первая перепись населения РК**

Перепись населения – общегосударственное статистическое мероприятие, оно проводится в определенное время с целью сбора, обобщения, опубликования и распространения информации демографического, экономического, социального характера о народе страны. С1950 года ООН каждый десять лет проводит всемирную перепись населения. В начале XXI века в мире не осталось ни одной страны, в которой бы не проводилась перепись населения. Итоги национальной переписи населения являются частью всемирной переписи населения.

В **1999 году в период с 25 февраля по 4 марта в независимом РК впервые была проведена перепись населения. Это было очень важным государственным мероприятием в истории независимого Казахстана. Поэтому первая перепись населения 1999 года является одним из значимых событий в истории современной страны.**

**Если обратиться к истокам истории, то видно, что начиная с конца XIX века по конец XX века, точнее до получения Казахстаном свой независимости в нашей стране перепись населения проводилась семь раз.Согласно их итогам в Казахстане проживало:**

***1897 год.******Население народа Казахстана – 4 млн. 147 тысяч человек.***

***1926 год. Население народа Казахстана – 6 миллионов 196 тысяч человек.***

***1937 год. Население страны – 5 миллионов 126 тысяч.***

***1959 год. Население народа Казахстана 9 млн. 310 тысяч человек.***

***1970 год. Население народа Казахстана – 13 миллионов 008 тысяч человек.***

***1979 год. Население народа – 14 миллионов 684 тысяч.***

***1989 год.Население народа Казахстана. 16 млн. 464 тысяч.***

Основные итоги переписи населения, которые проводились с 25 февраля по 4 марта 1999 года были опубликованы в конце 2000 года. Согласно итогам переписи населения 1999 года народ Республики Казахстан составлял 14953,1 тысяч человек. Этот показатель, в сравнении с данными 1989 года, предложенными всесоюзной переписью населения показывают, что население Казахстана уменьшилось на 1246,1 тысяч человек.

Главная особенность этого периода в том, что за эти десять лет число казахов , составляющих местную национальную принадлежность увеличилось на 122,9%. Анализируя отдельные этносы,можно привести следующие данные. За эти десять лет число людей русской национальности уменьшилось с 37,4% до 30%, украинцев с 5,4% до 3,7%, немцов с 5,8% до 2,4%, татаров с 2%- до 1,7%.

Считаем, что главные причины этих социальных явлений кроются в крахе империи СССР, получении независимости республик, которые были в ее составе, в следствии этого многие жители вернулись на свою историческую родину. В Казахстан вернулись представители казахской национальности из дальнего и ближнего зарубежья, распространение социально-экономического кризиса в первые годы получения независимости, считаем, что все эти причины и повлияли на миграционные процесы в целом.

Опираясь на итоги переписи населения 1999 года, а также используя метод, широко применяемый в статистике, учитывая несколько критерийев можно составить портрет народа. Для этого условно, считаем, что народ Казахстана это сто человек, проживающие под одним шаныраком. Из ста человек, составляющих казахстанский шанырак 56-городские люди, 44-жители ауыла. Их них 51- женщин, 49-мужчин. У одного человека есть зарубежное гражданство, 99-граждане Казахстана. Все грамотные, из ста человек 26 имеют среднее образование, 16-профессиональное среднее образование, у одного из десяти высшее образование. Половина работающих жителей заняты в отрасли оказания услуг. В среднем создают семью мужчины в 26 лет, девушки в 23 года. Из 100 человек 29 это дети до 15 лет. 25 составляют дети и молодежь между 15 и 29 годами. 35 из них взрослые люди в возрасте 30 - 59 человек, 11 человек люди преклонного возраста, то есть люди, которым старше 60 лет.

Вторая перепись населения независимого Казахстана проводилась с 25 февраля по 6 марта 2009 года. Согласно итогам переписи 2009 года количество людей в РК составляло 16млн.004 тысяч 800. В сравнении с переписью 1999 года количество населения возросло на 1млн. 022 тысяч 900 человек или 6.8%.

**15 событие**

**1 марта 1999 года объединились четыре политические партии и была создана республиканская партия «Нур Отан»**

**Создание 1 марта 1999 года партии «Нур Отан», обьединившей четыре политические партии является одной из важных дат сегодняшней политической истории нашей страны.История партии «Нур Отан» берет начало с 1998 года. На президентских выборах, проведенных досрочно 10 января** 1999 года для поддержания кандидатуры Н.Назарбаева был создан Общественный штаб, на его основе потом образоваласьреспубликанская политическая партия «Отан». В начале у партии «Отан» было свыше 300 тысяч членов. 12 февраля 1999 года партия прошла регистрацию в министерстве юстиции РК. Председатель партии – Н. Назарбаев.

Устав партии «Нур Отан» был утвержден постановлением 1съезда партии, который состоялся 1 марта 1999 года. Изменения и дополнения в Устав партии Нур Отан» были внесены на XI сьезде, который состоялся 4 июля 2007 года, на XII сьезде, прошедшем 15 мая 2009 года, XIII сьезде, от 11 февраля 2011 года и XV сьезде , прошедшем в 2013 году.

**Цель партии** – создание экономически сильного, демократичного, суверенного, правового,социального государства, с методами политической работы, развитыми институтами гражданского общества.

**Задачи партии:**

Готовить политических руководителей, членов партии в в государственные и местные органы самоуправления, пооддерживать их и предлагать;

Разъяснять среди народа и пропагандировать программные, уставные задачи и цели партии, информировать о своей работе;

Участвоватьв республиканских референдумах согласно законодательства РК;

Защищать в государственных органах власти и органах самоуправления интересы партии, ее членов, различных социальных групп ;

Участвовать в проведении различных социально-экономических и политических реформ согласно Программе партии, в образовании национальных стандартов качества жизни;

Поддерживать малое и среднее предпринимательство, крестьянские и фермерские хозяйства ;

Помогать укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие, стабильность в обществе;

Участвовать во всенародных обсужениях законопроектов; изучать общественное мнение для внесения в представительные и исполнительные органы власти, готовить предложения в закон и другие нормативно правовые акты, осуществлять их через депутатские объединения;

Всячески помогать объединению молодежи в социальную, экономическую и другие отрасли общества и государства;

В установленном порядке рекомендовать членов партии на государственные награды;

Поддерживать членов партии с моральной точки зрения;

Помогать воспитывать в гражданах нетерпимость к фактам коррупции, оказывать помощь органам власти в проведении общественного контроля.

Социальную основу партии составляли работники бюджетных организаций,студенты, научная и творческая интеллигенция, представители малого и среднего бизнеса.

Для совершенствования политической системы Казахстана и укрупнения партий партия «Отан» объединила в свои ряды такие партии как«Асар», «Гражданская» и «Аграрная», у всех этих партий были одни и те же интересы и одна и та же цель.В декабре 2006 года на Х съезде республиканской политической партии название партии было изменено как Народная демократическая партия «Нур Отан» . В августе 2007 года состоялись парламентские выборы, на этих выборах партия «Нур Отан» победила с колоссальным отрывом и стала называться партией власти. По итогам выборов в Мажилис партия «Нур Отан» получила 88,41% голосов, после этого в нижнюю палату Парламента от партии было избрано 98 депутатов.

На сегодняшний день у партии«Нур Отан» есть 250 филиала, 6300 первичных организаций, они работают во всех областях Казахстана и в городах Астана, Алматы,Шымкент. В рядах «Нур Отан» сейчас почти 900 тысяч членов партии.

В уставе партии «Нур Отан» указано, что высшим руководящим органом партии является Съезд. Съезд партии созывается в необходимых случаях по решению Председателя партии и Политсовета партии, не менее одного раза в четыра года.

С 1999 года по 2016 год прошло XVIIсьездов партии. Последний XVII сьезд прошел 29 января 2016 года.

Сегодня все изменения в политической жизни Казахстана напрямую связаны с партией «Нур Отан». «Нур Отан», названная партией власти занимает особую роль в политической жизни сегодняшней истории нашей страны.

**16событие**

**20-21 октября 2000 года : 1500 летие города Туркистан отмечалось под эгидой ЮНЕСКО**

19-20 октября 2000 года 1500 летие города Туркистан согласно решению ЮНЕСКО было отмечено в широком масштабе.Это событие занимает особенное место в истории независимой страны -Қазақ Елі.

Город Туркистан считается древним городом не только нашей страны, но и одним из древних городов на территории Средней Азии. Некоторые археологи нашей страны выказывают мнение, что городу Туркистану больше 2000 лет. В целом, археологи доказывают, что история города Туркистан очень глубока. С мест, облегающих город Туркистан были найдены памятникиШоктас, Кошкорган, принадлежащие древнему каменному веку. Результаты исслелований показывают, что в этих местах первые люди жили как минимум 550 тысяч лет тому назад. В первом тысячелетии до нашего года исчисленияоколо города Туркистан как и на других террриториях Казахстана жили изготовители культуры времен бронзы. На сегодняшний день наиболее распространено мнение, что фундамент города был заложен в V-VІ веках.

Древнее название Туркистана – Ясы. Археологи доказали, что место расположения древнего Ясы соответствует сегодняшнему месту расположения Култобе. В VII-XII веках место около Туркистана называлось долинойШаугар. Этот регион принадлежал Тюркскому каганату.

В первой четверти XII века, после падения Шаугар, Ясы превратился в центр края. Кожа Ахмет Яссауи жил здесь. После его смерти на его могиле был установлен мазар. В ХІV веке вместо мазара Аксак Темир велел построить мавзолей. Этот мавзолей на сегодняшний день является основным паспортом города Туркистан. То, что город находился вдоль Жибек жолы, в середине между Дешти Кыпшак и Средней Азии, благоприятные географические условия, поклонение людей мавзолею, активная торговля, все это способстовало расцветанию города.

Начиная с времен правления Есим хана вместо названия Ясы стало применяться название Туркистан. В XVII-ХVIIІ века город становится столицей Казахского ханства. На территории мавзолея начиная с XVI века стали хоронить казахских ханов, султанов, батыров, биев, самых видных лиц. Ондан султан, Есим хан, Жангир хан, Жанибек хан, Тауке хан, Абилмабет хан, Абылай хан, Казыбек би, старец Канжыгалы Богенбай батыр, Шекти Тилеу батыр, его сын Жолдыаяк батыр, также другие исторические личности нашли здесь свое последнее пристанище. Это также увеличивает роль Туркистана как духовного центра казахского народа.

В XVIII веке из – за нашествия джунгаров город стал распадаться. В 1819-64 годах город Туркистан находился под контролем Кокандского ханства. 11 июня 1864 года Туркистан завоевали российские воины. С 1872 года он назывался уездным городом. Город Туркистан с 1928 года административный центр Туркистанского района. В 1991 году был открыт «заповедник музей имени Азирет султана».

В городе есть международный Казахско-Турецкий университет, образованный в 1992 году. В нем обучается свыше 22 тысяч студентов. Есть филиалы в городах Алматы, Тараз, Шымкент, Кентау и Анкара. С 1997 года работает спутниковая связь, связывающая город Туркистан с Анкарой.

После того, как международная организация- ЮНЕСКО приняла решение о праздновании 1500 летия Туркистана, 20 апреля 2000 года Правительство РК приняло Постановление «О подготовке и проведении 1500 летия города Туркистан» и утвердило план действий по проведению мероприятий, посвященных юбилею. Основные мероприятия в постановлении Правительства:

1) Проведение в городе Туркистан международной научно-практической конференции с участием казахстанских и зарубежных ученых;

2) Организация в городе Туркистан театрализованной постановки «Туркистан – 1500 – голос веков » ;

3) проведение в городе Алматы международного фестиваля традиционной музыки туркоязычных стран «Туркистан – 1500 и музыка Великой степи»;

4) Выпуск 700 юбилейных медалей «Туркистан – 1500» ;

5) Проведение в штаб-квартире ЮНЕСКО ( город Париж ) международного круглого стола, организация выставки «Туркистан – 1500».

В стране к 1500 летнему юбилею святого места -города Туркистан готовились особенно тщательно. Потому что 1500 летний юбилей города Туркистана было первое масштабное мероприятие международного уровня , проводимое в стране после получения независимости. Все исторические здания в городе и места были отремонтированы.Проводились работы по выравниванию улиц, озеленение, освещение ночного города,украшение и др. Организаторы не забыли и о размещении гостей из зарубежных стран, об официальных гостях из городов Астаны и Алматы, а также гостей из разных уголков нашей страны. Тогдашний аким Южно-Казахстанской области, патриот своей нации Б.М.Сапарбаев показал себя прекрасным деловым организатором.

Дружественная Турецкая республика к 1500 летию Туркистана взяла на себя обязанность восстановить мавзолей Хожа Ахмет Яссауи, и достойно выполнила работы до празднования юбилея.

Большой той, который ждали с нетерпением прошел 20-21 октября 2000 года.

На мероприятиях, посвященных 1500 летию Туркистана в качестве гостей приняла участие делегация из Турецкой Республики, возглавляемая президентом республики тех лет Ахмет Недждет Сезером, также заместитель генерального директора ЮНЕСКО господин Диен, и другие высокопоставленные лица турецкого пространства.

20 октября с утра народ собрался у мавзолея Х.А.Яссауи, было очень много людей. Президент РК Н.Назарбаев, президентТурции Ахмет Неджет Сезер и другие официальные гости вошли в мавзолей, почитали молитву за усопших. Они побывали в комнатах мавзолея. Руководители Қазақ Елі и Турции решили в знак дружбы двух народов построить возле мавзолея большую мечеть, в качестве символа был заложен первый кирпич фундамента будущей мечети.

Официальное продолжение празднования мероприятий состоялось во Дворце культуры международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Яссауи.Там начала работу международная научно-практическая конференция посвященная 1500 летию города Туркистан. Первым докладчиком выступил – Елбасы Н.Назарбаев. Тема его доклада называлась – «Туркистан – колыбель государственности и свободы». В своем докладе Елбасы рассказал о городе Туркистан, начиная с древней истории до сегодняшнего дня, также он определил пути развития и расцветания города в перспективе. Из доклада можно было понят одну задачу, цель нынешних поколений – превращение города Туркистан в духовный центр не только казахского народа , но и народов всего тюркского мира.

Гости, прибывшие на юбилейное мероприятие 1500 летия Туркистана побывали в исторических местах города, посетили культурные центры. Вечером на площади перед акиматом города состоялся грандиозный концерт, который завершился прекрасным салютом.Видевший все это своими глазамимпатриот своей нации, вдохновленный поэт,модин из гостей приехавший из зарубежья, оценил этот момент как «Ночь, когда с неба падали звезды».

Таким образом, 20-21 октября 2000 года юбилейное 1500 летие города Туркистан было проведено на международном уровне, поэтому эта дата вошла в историю современного независимого Казахстана как историческое событие.

**17 событие**

**25-26 сентября 2002 года в городе Тараз широкомасштабно отметили 2000 летие города под эгидой ЮНЕСКО**

25-26 сентября2002 года страна в широком масштабе отметила 2000 летие города Тараз. Этот праздник занимает особенную роль в культурной и духовной жизни нашей страны получившей независимость и считается одним из памятных дней нашей истории.

Город Тараз – древний город Казахстана, он также считается одним из древних городов всей Центральной Азии.Ученые доказывают, что история города Тараза начинается 2-1 века до нашего годоисчисления. Во II веке на месте города Тараза был город Битянь. Известно, что он был столицей государства Канлы. На протяжении 2000 лет роль города, который считался не только военной крепостью, но и важным торговым, административно-политическим и культурно-духовным центром Шелкового пути, не уменьшалась. Из-за исторических ситуаций название города Тараз переименововали несколько раз: Талас, Тараз, Йанги, Аулие-Ата. В 1936-1937 годы – Мирзоян, в 1937-1997 годы – Жамбыл. 8 января 1997 года согласно Указу Елбасы городу было возвращено историческое название – Тараз.

После получения независимости наша страна внесла предложение в ЮНЕСКО отметить юбилей древнего города на международном уровне. После того, как ЮНЕСКО вынес специальное решение о праздновании 2000 летия города Тараз, Правительство РК приняло Постановление «О подготовке и проведению2000 летнего юбилея города Тараз». В постановлении Правительства утвержден план действий по подготовке и проведению 2000 летнего юбилея города Тараз, обеспечено финансирование, была создана специальная республиканская комиссия и утвержден ее состав.

Так как празднование 2000 летия города Тараз планировалось на международном уровне, правительство строго держала на контроле процесс подготовки к празднику. Несколько раз комиссия правительства приезжала в город и знакомилась с процесом подготовки.

В процесе подготовки к празднику в городе были проведены сложные ремонтные работы , это главные исторические памятники как мавзолеи «Айша биби», «Хараджа хатун», «Карахан», областной исторический краеведческий музей, центральный стадион, ипподром, были заасфальтированы центральные главные улицы. Были проведены очистительные работы, установлены придающие красоту городу ночные лампы, также было построено несколько спортивно-культурных сооружений, а также другие мероприятия.

На 2000 летие города Тараза приехали гости из дальнего и ближнего зарубежья, со всех уголков нашей страны, гости от различных организаций. Вниманию гостей были предложены следующие мероприятия:

- Фестиваль участников художественной самодеятельности, участвовали районы Жамбылской области;

- В областном драмтеатре проведен международный айтыс акынов;

- мушайра пишущих акынов;

- организована выставка работ художников области;

- в Таразском государственном университете им. М.Х.Дулати проведена международная научно – теоретическая конференция;

- открыт мавзолей святого Тектурмас баба;

- были выпущены отдельной книгой произведения жамбылских поэтов-писателей и ученых;

- был выпущен цветной иллюстированный альбом, рассказывающий об истории города Тараз;

– были подведены итоги республиканского телеайтыса, приуроченные к празднику;

– состоялась презентация почтовой марки «Тараз – 2000».

Официальные праздничные мероприятия посвященные 2000 летию города Тараз начались 25 сентября. В этот день аким области (в то время Серик Умбетов) показал гостям исторические места и достопримечательности города. В центральной части города, примерно на 15-ти площадях были организованы концерты художественной самодеятельности.

Пик празднования 2000 летия города Тараз состоялся 26 сентября. В этот день Президент РК Н.Назарбаев снял накидку с памятника Байдибек баба, установленного на центральной площади города и поздравил всех гостей.

В этот день гости смогли увидеть национальные игры- конный спорт, игры были проведены на ипподроме имени Бауыржана Момышулы.

А вечером, на Центральном стадионе, вмещающем 13 тысяч человек, была показана театрализованная постановка, рассказывающая о 2000 летней истории города. Постановка получилась очень впечатляющей. Потом в газетах и журналах было высказано много хороших отзывов. Второе, что удивило гостей после постановки, это салют. После салюта популярные певцы страны и Жамбылской области продолжили концерт на Центральном стадионе.

Мероприятия, посвященные празднованию 2000 летия города Тараз продолжились и в следующие дни. Национальные игры по конному спорту на ипподроме, международный турнир среди женщин с мячом на воде, международный турнир по боксу, все эти мероприятия проводились в конце сентября и начале месяца октябрь.

Таким образом, 2000 летие города Тараз, праздник, который смог стать показателем нашей духовности и культуры, дни, когда праздновался этот юбилей занимает особенное место в истории нашей страны и по праву считается особенной датой.

**18 событие**

**23-24 сентября 2003 года в городе Астана состоялся Первый съезд лидеров мировых и традиционных религий**

XXI век выдвинул перед человечеством много проблемных сложных задач. Среди них применение силы, насилие, экстремизм, терроризм, наркомания, межрелигиозные конфликты и др. ООН и другие его международные организации, различные объединенные организации государств активно участвуют в решении таких конфликтов, особенно в прекращении войн. Со своей стороны и Республика Казахстан проводит активную политику в решении международных проблем. Одно из них проведение 23-24 сентября 2003 года в городе Астана первого съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Проведение такого масштабного и такого высокого уровня мероприятия, то естьсъезда лидеров мировых и традиционных религий – одно из исторических ярких событий в истории современного

Казахстана.

На территории Казахстана в согласии и взаимопонимании проживают представители 140 этнических групп и 40 конфессий. Тем не менее мир,согласие и взаимопонимание в республике – результат внутренней политики, проводимой Президентом РК Н.Назарбаевым. Осознаваяо возрастающей роли религии в обществе , Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу о проведении форума мировых и традиционных религийв городе Астана.

По мнению главы государства, диалог, между лидерами мировых и традиционных религий, основанный на взаимодоверии и взаимопонимании откроет большие возможности для международного сотрудничества в этой сфере, поспособствует искоренению таких негативных явлений нашего времени как насилие, экстремизм, терроризм.

**I съезд лидеров** мировых и традиционных религий **прошел 23-24 сентября вАстане.** В его работеприняли участие видные представители ислама, христианства, иудаизма,индуизма и буддизма.

**Цель** первого съезда лидеров мировых и традиционных религий, это поиск в мировых и традиционных религиях общих человеческих черт, осуществление согласий между религиями и для принятия согласованных решений создание международного межконфессионального института, работающего на постоянной основе.

Высокий уровень состава участников Съезда-бесспорная победа Казахстана, выдвинувшей идею проведения такого межконфессиального форума. Диалог религийІ Съезда , его концептуальная идея, методы решения конфликтов противостояли методам насилия и террора при религиозных и национальных отношениях. Участники Съезда открыто поговорили о роли религии в сегодняшнем мире, о моральных ценностях, составляющих основу любой религии, об общечеловеческом облике.

Также в ходе работы съезда был сделан уверенный шаг вперед в укреплении структурного согласия и соглашений между цивилизациями, конфессиями и народами.Особенно было отмечено, что диалог религий является главным ключом общественного развития и улучшения благосостояния всех народов.

В процесе проведения съезда делегаты пришли к общему мнению, что работа должна строится на умении углубления переговоров религий и умении выстраивать дискуссию.Рассмотрены вопросы, связанные с выяснением причин конфликтов, в основе которых были вопросы религии, вопросы о необходимости совершенствования координации между религиями, взаимное уважение друга-друга, изучать и познавать народы путем познания его обычаев.

Форум, который стал беспрецендентным и незабываемым, показал что сотрудничество и единство разных религий очень актуально и необходимо для мирного и достойного проживания всего человечества мира.Идею проведения съезда поддержали К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэтчер, Цзянь Цземинь, Н.Манделла, Ж.д'Эстен и другие авторитетные политики мира.

По итогам сьезда духовные лидеры приняли декларацию, в ней были указаны совместные действия по сохранению стабильности во всем обществе, для обеспечения мира и процветания всего человечества, для гармоничого мира в будущем. Большое достижение І Съезда - это принятие решения о проведении межрелигиозного форума на постоянной основе не реже одного раза в три года.

**I съезд лидеров мировых и традиционных религий вписался в исторю страны как форум, повысивший международный статус Казахстана.**

**19 событие**

**13 января 2004 года Президент РК подписал Постановление о государственной программе «Культурное наследие»**

16 апреля 2003 года Президент РК Н.Назарбаев в очередном, седьмом Послании народу Казахстана сказал о сохранении культурного-исторического наследия. «В качестве важнейшей составляющей развития духовной и образовательной сферы предлагаю в этом году разработать и начать реализацию специальной среднесрочной программы “Культурное наследие”, которая включала бы в себя ряд масштабных проектов», – сказал он.

По поручению Президента правительство подготовило программу «Культурное наследие». 13 января 2004 года Президент РК подписал Постановление о государственной программе «Культурное наследие».

Цель программы опеределена так: создание целостной системы изучения огромного культурного наследия народа, в том числе и современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев; воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной истории; обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности; создание на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.

Было предусмотрено начать выполнение программы в 2004 году, она была рассчитана на два года. Потом было еще два периода, ее продлили с 2007 года по 2009 и с 2009 года по 2011.

Государственная программа «Культурное наследие» превратилась в стратегический национальный проект, определяющий позицию государства по отношению к истории и культуры. Казахстан был первым государством среди стран СНГ начавший реализацию такой масштабной программы.

При реализациигосударственной программы «Культурное наследие» в стране была выполнена большая работа.

Начиная с 2004 года, то есть с начала реализации программы на **78 памятниках истории и культуры были произведены реставрационные работы**,**из них 28 (35%) – были реставрированы в 2008-2011 годах. Два памятника** : Мавзолей Кожа Ахмет Яссауи и Археологический комплекс Тамгалы были внесены в мировое культурное наследие ЮНЕСКО.

В эти годы исследовательскими работами занимались **26 научно-прикладных, 40 археологическихэкспедиций**, которые обогатили страну тысячными артефактами. При раскопках курганов Шиликты и Берел в Восточно- Казахстанской области(V-III века до нашей эры ) золотые изделия, относящиеся к стилю «скиф-сибирский зверь» стали известны всему миру.

В истории страны впервые была произведена масштабная инвентаризация памятников, был составлен Список памятников истории и культуры, имеющих большое значение, среди них218 **республиканских, 11 277 местных объектов.**

В результате экспедиции в Китай, Турцию, Монголию, Россию, Японию,Египет, Узбекистан, Армению а также в США, Западную Европу были доставлены свыше 5 тысяч ценных архивных документов, рукописей, печатных изданий, имеющих отношение к истории, **этнографии и искусства Казахстана. Практический результат экспедиции в Монголию это получение копий древних тюркских каменных статуй, на которых была высечена письменность руны в** VIII веке. Сегодня копии памятников Тоныкок и Култегин установлены в Национальном университете им. Л.Н.Гумилева.

После получения Казахстаном независимости впервые в рамках программы «Культурное наследие» стал формироваться полноценный гуманитарный образовательный фонд на казахском языке. **537 книг было выпущено тиражом свыше полтора миллиона, это неповторимые серии связанные с историей, археологией, этнографией,новыми энциклопедическими словарями.**

Среди них многотомник «Слова предков», серии «Библиотека мировой литературы», «История казахской литературы», «Философское наследие казахского народа с древных времен по сегодняшний день», «Мысль мирового културного познания», «Классическая экономика», «Мировое философское наследие».

Проведены глубокие исследования по мотивам средневековья. Выпущена антология казахских традиционных песен **«Вечная мелодия: 1000 кюев, 1000 песней казахов».**

К удачно завершенным иностранным проектам относится Мавзолей Султан Аз-Захир Бейбарса в Дамаске, Реставрация мечети Султан Бейбарс в Каире, построение в Дамаске исторически-культурного центра и мавзолея ал-Фараби.

АО Киностудия «Казахфильм» сняла 20 документальных фильмов о значимых исторических местах и наследии национальной культуры. Это фильмы – «Коркыт. История кюя», «Музыкальное наследие номадов», «Архитектурные пямятники древнего Туркистана», «Мавзолей Жусип Ата», «Петроглифы тамгалы» и другие.

Каждый год в нашей стране и зарубежных странах организовывается порядка 200 мероприятий, направленных на восхваление нашего историческо-культурного наследия.

В осуществлении проекта приняли участие институты археологии, литературы и искусства, философии, истории и этнографии, языков Национальной научной академии, и другие академические институты, Национальная библитотека, высшие учебные заведения страны.

Программа «Духовное наследие» беспрецендентаня гуманитарная акция в истории Казахстана, она показала всему миру национальное богатство казахского народа.

**20 событие**

**1-2 декабря 2010 года в Астане прошел саммит глав государств и правительств стран участников Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ )**

Одним из значимых событий Независимого Казахстана является проведение в Астане1-2 декабря 2010 года Саммита глав государств и правительств стран участников Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ ), имеющего большое международное значение.

Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) – международная организация, предназначенная для проведения политических диалогов. Организация была создана в начале 1970 года, как форум Запад-Восток в годы холодной войны. Ее главная миссия — сохранение регионального спокойствия и безопасности на основе совершенного управления и демократических процесов. Члены Организации 56 стран Европы, Кавказа, Средней Азии, Северной Америки. Лидеры стран входящих в состав Организации на своих встречах принимают основные документы, определяющие основные направления деятельности Организации. Такие встречи проводятся 1 раз в 2 года.

Казахстан стал членом Организации 30 января 1992 года. 29-30 ноября 2009 года в Мадриде прошло заседание Совета министров внешних дел стран членов ОБСЕ, на этом 15-ом заседании было принято решение, что Казахстан первым из стран СНГ в 2010 году будет председательствовать в ОБСЕ.Это решение доказывает с международной точки зрения, что роль Казахстана в проведении международной политики возросла.

16-17 июля 2010 года в Алматы прошел неофициальный совет МИД ОБСЕ, на собрании было принято решение о проведении Саммита Организации в Казахстане.

Девиз нашей страны во время председательства в ОБСЕ состоял из четырех латинских букв «T» : доверие (trust), традиции (tradition), транспаренттность (transparency) и терпимость (tolerance). Доверие – главный ресурс в международных отношениях.Отношения, выстроенные между странами на основе взаимного доверияи регулярный диалог составляют современную систему коллективной безопасности. Традиции – показывают честность Казахстана. Транспарентность – знак открытости, в то же время он означает что в деле безопасности главное внимание надо уделять и направлять на конструктивное сотрудничество. Терпимость – это понимание возрастания важности диалога между культурами и цивилизациями.

Главный итог Председательства – после десятилетнего перерыва 1-2 декабря 2010 года в Астана прошел Саммит ОБСЕ. До этого такое мероприятие высокого уровня проводилось в Турции – Стамбуле в 1999 году.

На Саммите ОБСЕ приняли участие руководители 38 стран и правительств, высокопоставленные чиновники, представители других международных и региональных организаций. Среди них генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент РФ Дмитрий Медведев, госсекретарь США Хиллари Клинтон, Канцлер Федеральной Германии Ангела Меркель, Премьер-министр Италии Cильвио Берлускони и др.

Астанинский Саммит стал ярким примером преодоления признаков поляризации в международной политике глав государств – членов ОБСЕ и их политической воли в преодолении препятствии в сближении стран-участников ОБСЕ.

Основные темы астанинского саммита были проблемы безопасности Евроатлантического и Евразийского пространства, проблема Афганистана, также мирное решение конфликтов нерешенных до этих пор.

Перед участниками Форума выступил Президент РК Нурсултан Назарбаев, он рассказал о необходимости перехода на новую парадигму обеспечения безопасности, о сотрудничестве на границах четырех океанов от Атлантического океана до Тихого океана,от Северного океана до Индийского океана, о необходимости создания нового единого пространства.

В конце встречи была принята астанинская Декларация на высшем уровне.На нем участники Саммита поддержали обязательства, принципы, ценности закрепленные в Хельсинском акте ОБСЕ, в Парижской хартии, предназначенной для Новой Европы, и других документах Организации. Также представители стран участников ОБСЕ обязуются проводить работу по трем измерениям, навести порядок по конфликтам, происходящим на территории ответственности Организации, защищать права человека, обеспечивать верховенство закона, достойно противостоять новым вызовам эпохи в интересах Организации и находить новые пути деятельности. Саммит в Астане получил высокую оценку со стороны руководителей делегации. Например Генеральный секретарь Организации Марк Перрен де Бришамбо отметил, что решения, принятые в Астане способствовали выроботке единой стратегии противостояния общим вызовам. Генеральный сектретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что председательство Казахстана в ОБСЕ было результативным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, Саммит ОБСЕ доказал, что Казахстан играет большую роль в международном обществе.

Глава государства Нурсултан Назарбаевподчеркнул,что двухдневный Саммит, превратившийся в особенный «Дух Астаны»стал «большим историческим событием для всего ОБСЕ».

Таким образом, Саммит руководителей государств и правительств странОБСЕ, прошедший 1-2 декабря 2010 года в Астане укрепил статус страны на международном уровне и стал знаменательным событием в жизни нашей страны.

**21 событие**

**В период с 30 января по 7 февраля 2011 года в городах Астана-Алматы были проведены** **VII Зимние Азиатские игры**

Одним из значимых событий,произошедших в истории независимого Казахстана это проведение в нашей стране VII Зимних Азиатских игр.

В период с 30 января по 7 февраля 2011 года в городах Астана-Алматы были проведены VII Зимние Азиатские игры.

История Зимних Азиатских игр берет начало с 1986 года. Первые зимние игры прошли в Японии городе Саппаро.Потом в 1990 году в городе Саппаро также прошли Зимние Азиатские игры. После,в1996году города Харбин (Китай) , в 1999 году Ганвон (Южная Корея), в 2003 году – Аомори (Япония), в 2007 году – Чангчун (Китай) стали хозяевами Зимних Азиатских Игр.

Казахстанские спортсмены впервые участвовали на Зимних Азиатских играх в в 1996 году и общекомандном зачете заняли второе место после Китая. В 1999 году заняли третье место.

УVII Зимних Азиатских игр, проведенных в нашей стране было несколько отличий. Во-первых, до сих пор игры проводились только в Китае, Японии, Южной Корее. Қазақ Елі внесла изменения в эту традицию и стала четвертой страной, проводившей эти игры. Во-вторых, начиная с Игр прошедших в Қазақ елі, у Азиады появился свой факел. В третьих, игры проходили не только в одном городе, а в городах Астана и Алматы.

Факел Азиады зажгли в ночь с 31 декабря 2010 года по1 января 2011 года в штаб квартире совета Азиатской Олимпиады в городе Эль-Кувейт, 2 января его принесли в китайский город Чангчун, где проходилиVI Зимние Азиатские игры. А 3 января он прибыл в город Алматы. После торжественной церемонии посвященной встрече Огня эстафета прошла по улицам города и другим регионам нашей страны.

За 27 дней Огонь побывал во всех регионах Казахстана и прибыл 30 января в город Астану.Торжественное открытие VIIЗимних Азиатских игр стало одним из ярких, красивых, масштабных событий Азиады. На открытии присутствовали руководство Қазақ Елі, президенты Международного Олимпийского комитета и Азиатского Олимпийского совета. А закрытие состоялось в Алматы.

Более 500 миллионов жителей планеты смотрели соревнования, прошедшие в Казахстане. О спортивных состязаниях писали более двух тысяч журналистов, прибывших из 17 стран, свыше 20-ти мировых телеканалов передавали информацию.

В программу Азиатских игр были внесены 11 видов спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом (бенди), лыжные состязания, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, фристайл, шорт-трек, зимние спортивные состязания для лыж. Впервые в истории Зимней Азиады было разыграно 69 комплектов медалей.

На зимних VII игр Азиады прибыло свыше тысячи спортсменов с 27 стран мира. Было разыграно 69комплектов медалей.Казахстан на этих играх зимней Азиады обновил рекорд по количеству золотых медалей и вышел на первое место в общекомандном зачете. Наша сборная завоевала 32 золотых медалей. Всего в копилку Казахстана завоевовано 70 медалей, из них – 32 золотых, серебро – 21, бронза – 17. До этого рекорд принадлежал Японии, она завоевала 29 золотых медалей.Это было достигнуто в 1986 году в Саппоро на первых зимних Азиатских играх. В казахстанских азиатских играх Япония завоевала 13 золотых, 24 серебрянных, 17 бронзовых медалей и в общекомандном зачете завоевала второе место. На третьем месте выигравшая 13 золотых, 12 серебрянных и 13 бронзовых медалей Южная Корея. На четвертом месте 11 золотых, 10 серебрянных и 14 бронзовых медалей у Китая.

Многие знаменитые атлеты превратились в звезд зимней Азиады. Из казахстанских спортсменов можно отметить биатлониску Елену Хрусталеву, завоевавшую две золотых, одну серебряную медаль,Юлию Галышеву, завоевавшую две золотые медали по фристайлу, Дениса Тен, завоевавшего золото среди мужчин по одиночному фигурному катанию. Казахстанская команда мужчин по хоккею с шайбой и женская команда завоевали золотые медали и этим очень обрадовали своих болельщиков.

Барс Ирби превратился в символ Азиады. Барс – один из символов сегодняшнего независимого Казахстана. На рисунке логотипа игр есть круг – это один их центральных элементов материальной культуры евразийских кочевников.Решение центральных цветов – гармония темно-синего цвета, означающего движение и поднятое настроение и ярко красный цвет.Синий цвет символ свободы и бесконечных возможностей, также этот цвет означает объединение в спорте и путь к поставленной цели. Красный цвет знак любви к спорту, сила воли, символ горящего факела соревнований. Девиз VII зимних игр Азиады: «У единой цели – единый дух» – «Unity of purpose – unity of spirit!». Этот девиз означает общий спортивный дух Азиады,общность спортивного духа, дружбу народов и стран.

В целом, VII зимние игры Азиады еще одно подтверждение, что Казахстан страна мира и согласия, страна, которая в качестве одной их ведущих центров в азиатском и мировом спорте еше раз укрепила свой авторитет на международной арене.

Таким образом, дни, когда проходили VII зимние игры Азиады занимает особое место в истории современного Казахстана.

**22 событие**

**2012 годас27 июля по 12 августа на летней ХХХ Олимпиаде в Лондоне наша страна добилась хороших успехов**

В2012 году в Лондоне прошли ХХХ летние игры Олимпиады, эта была пятая Олимпиада для спорстменов независимого государства и она была самой результативной. На играх Олимпиады принимали участие свыше десяти тысяч спортсменов из 204 стран мира. На играх было разыграно свыше трехсот комплектов медалей. Призерами Олимпиады стали спортсмены 85 стран.

Казахстан на лондонской олимпиаде завоевал семь золотых, одну серебряную, пять бронзовых медалей, в общекомандном зачете 12-место. Если сравнить достижения Казахстана, наши спортсмены были впереди таких стран как Голландия, Украина, Куба, Иран, Чехия, Испания, Бразилия, Аргентина . Между стран СНГ Казахстан занял второе место после России. На азиатском континенте четвертое место после Китая, Южной Кореи, Японии. До этого наши спортсмены завоевали две золотые медали на пекинской Олимпиаде и по три золота в Сидней и Атланте.

Благодаря таким достижениям о Казахстане узнал весь мир, возрос авторитет казахстанцев. В истории современного Казахстана победы на олимпийских играх в Лондоне и моменты, когда звучал государственный гимн, бесспорно одно из значимых событий.

Первое золото в первый день Олимпиады в казахстанскую копилку принес велосипедист Александр Винокуров . Он выиграл гонку в 250 км и стал чемпионом Олимпиады.

Во второй день соревнований спортсменка по тяжелой атлетике Зулфия Чиншанлообновила мировой и олимпийский рекорд. В казахстанскую копилку поступила вторая медаль.

На четвертый день соревнований в копилку нашей страны поступила третья золотая медаль, ее принесла спортсменка по тяжелой атлетикеМайя Манеза.

Светлана Подобедова принесла в копилку страны четвертую золотую медаль. Она подняла 291 кг и установила олимпийский рекорд.

КызылординецИлья Ильин в весовой категории до 94 кг смог поднять 418 кг, таким образом установил мировой и олимпийский рекорд. Он принес в казахстанскую копилку 5-ю золотую медаль. Также на его счету 185 кг, 233 кг, он установил новый мировой рекорд. Общий показатель двух соревнований 418 кг.

Казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова по тройному прыжку прыгнула на 14,98 метров и достигла отличного результата. Благодаря Ольге, которая стала чемпионкой Олимпиады копилка пополнилась еще одной медалью.

Золото открыло путь и к бронзовым медалям. Борец в весе до 84 кг Даниал Гаджиев на десятый день Олимпиады завовевал бронзовую медаль. 8 августа в боксе Марина Вольнова на лондонской Олимпиаде принесла в копилку вторую бронзовую медаль. Девушки тоже продолжили традицию. Если четыре года назад на пекинской олимпиаде Елена Шалыгина принесла в копилку страны бронзовую медаль, в Лондоне Гюзель Манюрова тоже достигла этого результата. Гюзель воспользовалась возможностью и учитывая слабые стороны противника смогла выиграть бронзовую медаль.

Боксер казахстанской сборной в весовой категории выше 91 килограмма Иван Дычко на летних ХХХ Олимпийских играх в четверти финала турнира в поединке со спортсменом Великобритании Энтони Джошуа выиграл со счетом 13:11 и принес стране четвертую бронзу.

В последний день в Лондоне на Олимпиаде Акжурек Танатаров в поединке вольная борьба выиграл турецкого борца Рамазана Сахина и завоевал бронзу .

Также в последний день олимпиады в весовой категории до 81 кг боксер Адилбек Ниязымбетов в финале встретился с российским спортсменом Егором Мехонцовым.В результате Адилбек стал серебрянным призером лондонской олимпиады, это была первое серебро в копилке сборной.

В весовой категории до 69 кг в борьбе с великобританцем Фредди Эвансом казахстанский боксер Серик Сапиев победил своего соперника и в последний день Олимпиады принес в копилку седьмую золотую медаль.До финала 28 летний боксер победил спорстменов Венесуэлы и России. Вместе с золотой медалью Серику Сапиеву вручили кубок Баркера, как самому лучшему боксеру. До этого кубок Баркера вручался в 1996 году Василию Жирову, а в 2004 году Бахтияру Артаеву .

Таким образом, Олимпиада в Лондоне, которая потрясла весь мир закончилась для казахстанских спортсменов очень результативно. Қазақ Елі особенно тепло встретила победителей Олимпиады. Елбасы Н.Назарбаев принял их и наградил орденами. Эти дни считаются особенныим датами в истории нашей страны .

**23 событие**

**14 декабря 2012 года в Астане опубликована программа «Казахстан-2050» президента РК Н.Назарбаева**

14 декабря 2012 года Президент РК Н. Назарбаев на торжественном мероприятии посвященной 21-летию Независимости страны озвучил свое Послание народу Казахстана:Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства». Принятие стратегической программы «Казахстан-2050» особая веха в истории страны.Это Программа является основным планом развития Казахстана до 2050 года.

По содержанию программа «Казахстан-2050» состоит из трех разделов.

**Первый раздел называется – «Состоявшийся Казахстан – испытание кризисом нашей государственности, национальной экономики, гражданского общества, общественного согласия, регионального лидерства и международного авторитета».**

**В этой главе Лидер нации перечисляет и анализирует достижения Казахстана за 21 год Независимости по 8 позициям. Это:**

***1. Сильное и успешное государство***

***2. Устойчивый процесс демократизации и либерализации***

***3. Согласие и мир различных социальных, этнических и религиозных групп***

***4. Национальная экономика. Наша роль в международном разделении труда***

***5. Сильная социальная политика, которая обеспечила общественную стабильность и согласие***

***6. Страна, признанная мировым сообществом***

***7. Наша активная роль в продвижении режима ядерного нераспространения***

***8. Стратегия Казахстан-2030. Основные итоги***

В заключении первой главы Елбасы подчеркнул,что«мы состоялись как государство и общество», что «самое главное наше достижение – мы создали независимый Казахстан»**.Он дает утвердительные оценки по каждой главе программы и в восьмой главе подводит обширный итог.**

Елбасы подводит итоги реализации «Стратегии-2030», которую по целому ряду параметров нам удалось выполнить досрочно. Это:

1) **Национальная безопасность.**«Впервые в истории наше государство обрело четкие, международно признанные границы. Делимитирована государственная граница – а это 14 тысяч километров... Отныне снята угроза возникновения любых территориальных споров в будущем. Мы не оставили для потомков спорных территорий с соседями»,подчеркнул Елбасы.

2) Мы сохранили и укрепили **внутриполитическую стабильность и национальное единство** в стране, где проживают представители 140 этносов и 17 конфессий.

3) Осуществлен **экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике.**

ВВП на душу населения вырос более чем в 7 раз – с 1 500 долларов США в 1998 году до 12 тысяч долларов США в 2012 году.

4) Президент заявил о достижениях в сфере здоровья, образования и благополучия граждан Казахстана, о кардинальном изменении положения людей, улучшении условии жизни казахстанцев. Результаты проделанной работы он привел цифрами.

5) **Энергетические ресурсы.**«Мы должны были создать современную, эффективную нефтегазовую и горнодобывающую отрасли экономики. Мы справились с этой задачей. Сегодня **мы используем доходы сырьевого сектора для построения новой экономики будущего**», сказал Елбасы.

6) **Инфраструктура, в особенности транспорт и связь.** «Мы ставили задачу развивать инфраструктуру. И это оказалось нам по силам». Елбасы перечислил ряд удачных проектови введенных в строй множество крупных стратегических объектов промышленной, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жизнедеятельности.

7) **Профессиональное государство.**Елбасы особо отметил ,что создан современный и эффективный корпус управленцев. «Нам удалось совершить своего рода революцию в госуправлении и переориентировать ее на повышение качества оказания госуслуг населению.Таким образом, основные задачи, поставленные Стратегией-2030, выполнены, другие в процесе выполнения» подвелитоги он.

**Вторая глава называется – «Десять глобальных вызовов ХХI века».** Елбасы выделяет десять основных вызововдля нашей страны и региона.Это:

***1. Ускорение исторического времени***

***2. Глобальный демографический дисбаланс.***

***3. Угроза глобальной продовольственной безопасности.***

***4. Острый дефицит воды.***

***5. Глобальная энергетическая безопасность.***

***6.Исчерпаемость природных ресурсов.***

***7. Третья индустриальная революция.***

***8. Нарастающая социальная нестабильность.***

***9. Кризис ценностей нашей цивилизации.***

***10. Угроза новой мировой дестабилизации.***

**Третья глава называется –** «**Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях».Это сердцевина стратегической программы «Казахстан-2050».**

**В этой главе Президент размышляет о новых политических направлениях нового Казахстана,объединяя их на семь позиции и рассматривая каждую из них по отдельности.По каждому направлению анализируя выделяет основные ее пререгативы.**

**1. Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности**

1. *Всеобъемлющий экономический прагматизм*
2. *Новая кадровая политика*
3. *Модернизация макроэкономической политики*

*3.1. Бюджетная политика*

*3.2. Налоговая политика*

*3.3. Денежно-кредитная политика*

*3.4. Политика управления государственным и внешним долгом*

1. *Развитие инфраструктуры*
2. *Модернизация системы управления государственными активами*
3. *Новая система управления природными ресурсами*
4. *План следующей фазы индустриализации*
5. *Модернизация сельского хозяйства*

*8.1. Развитие фермерства и МСБ в сельхозпереработке и торговле*

1. *Политика в отношении водных ресурсов*

**2. Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной экономики**

1. *Развитие малого и среднего бизнеса*
2. *Новая модель государственно-частного партнерства - «Сильный бизнес – сильное государство».*
3. *Новый этап приватизации – изменение роли государства*

**3.Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность**

1. *Новые принципы социальной политики*

*1.1. Минимальный социальный стандарт*

*1.2. Адресная социальная поддержка*

*1.3. Решение проблем социальных дисбалансов в регионах*

*1.4. Модернизация политики занятости и труда*

1. *Защита материнства. Обращение к женщинам*
2. *Защита детства*
3. *Здоровье нации – основа нашего успешного будущего*

*4.1. Ключевые приоритеты в области здравоохранения*

*4.2. Новые подходы к обеспечению здоровья детей*

*4.3. Улучшение системы медицинского образования*

*4.4. Качество медицинского обслуживания на селе*

*4.5. Развитие физкультуры и спорта*

1. **Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров**
2. *Приоритеты работы в сфере образования*

*1.1. Продление программы «Балапан» до 2020 года*

*1.2. Развитие системы инженерного образования*

*1.3. Развитие системы социальной ответственности в сфере образования*

*1.4. Модернизация методик образования*

1. *Новая политика развития инновационных исследований*

*2.1. Трансферт технологий*

*2.2. Кооперация науки и бизнеса*

*2.3. «Дорожная карта» по формированию перспективных национальных кластеров*

1. *Обращение к молодежи*

**5. Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии**

1. *Новый тип государственного управления*

*1.1. Совершенствование системы госпланирования и прогнозирования*

1. *Децентрализация управления*

*2.1. Разграничение ответственности и полномочий между центром и регионами*

*2.2. Концепция развития местного самоуправления*

*2.3. Выборность аульных акимов*

1. *Формирование профессионального госаппарата*

*3.1. Второй этап административной реформы*

1. *Новая система взаимодействия госаппарата с бизнес-сообществом*
2. *Внедрение принципа «нулевой терпимости» к беспорядку*
3. *Борьба с коррупцией*
4. *Реформа правоохранительных органов и спецслужб*
5. *Реформа правоохранительных органов и спецслужб*

**6. Последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности**

1. *Приоритеты модернизации внешней политики*
2. *Развитие экономической и торговой дипломатии*
3. *Укрепление региональной безопасности*
4. *Вклад в укрепление глобальной безопасности*
5. *Укрепление национальной обороноспособности и военной доктрины*

**7. Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества**

1. *Новый казахстанский патриотизм*
2. *Равенство прав граждан всех этносов*
3. *Культура, традиции и самобытность*
4. *Казахский язык и триединство языков*
5. *Роль национальной интеллигенции*
6. *Религия в Казахстане XXI века*
7. *Каким я вижу Казахстан будущего?*
8. *Обращение к нации*

После публикации Стратегии «Казахстан -2050» многие слова Елбасы стали афоризмами среди казахстанцев. Например: «Состоявшийся Казахстан»«новое политическое направление», «казахстанский патриотизм», «Мәңгілік Ел». Среди них чаще используется – идея «Мәңгілік Ел». В послесловии, в главе под названием **«Обращение к нации»**Елбасы еще раз подчеркнул о «значимости

великой цели «Мәңгілік Ел» во благо нашего народа» и призвал всех казахстанцев активно участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050!

Принятие главного плана развития Қазақ Елі до 2050 года - Стратегии «Казахстан -2050» является одним из важных исторических дат современности.

**24 событие**

**15 января 2013 года был принят Национальный план Правительства по организации и проведению ЕХРО - 2017**

22 ноября 2012 года в Париже на 152-й сессии Главной Ассамблеи бюро международных выставок город Астана выиграл право провести в 2017 году международную выставку.

ЕХРО-2017 международная выставка, которая пройдет впервые не только в регионе Центральной Азии но и на территории СНГ. Решение Главной Ассамблеи бюро международных выставок о проведении в 2017 году международной выставки «EXPO» в городе Астане- это большой авторитет для Казахстана среди стран мира, а также это накладывает на Қазақ Елі огромнуюответственность.В связи с этим Правительство РК 15 января 2013 года приняло Постановление о Национальном плане по организации международной выставки ЭКСПО- 17 и ее проведении.

Впервые международная выставка прошла в Лондоне в 1851 году. В 1928 году в Париже с целью упорядочения деятельности международных выставок было создано международное бюро выставок (МБВ) . Сегодня 166 стран мира члены бюро. Международная выставка проводилась 63 раз.

Казахстан стал членом МБВ в 1997 году и начиная с 2005года участвует в выставках ЭКСПО. В2008 году в Испании, в городеСарагосапрошла выставка ЕХРО-2008, по ее результатам Казахстан среди 104 стран, участвовавших по категории «C», по измерениям завоевал бронзовую медаль. Тогда Президент РК Нурсултан Назарбаев сказал о возможности проведения такой выставки в Астане.

В 2010 году в городе Шанхай (КНР) на выставкеEXPO-2010 павильон Казахстана посетили более полмиллиона человек. В2012 году в корейском городе Есу прошла выставка EXPO-2012, на ней Казахстан выставил свои экспозиции для посетителей на территории 774 кв. метров.

В последние годы организаторы выставок берут за основу темы глобальных проблем. В 2000 году в Ганновере тема была «Человечество, природа и технологии», в 2005 году в Айчи тема выставки была – «Мудрость природы», в 2008 году в Сарагосе – «Вода и благоприятное развитие», в 2010 году в Шанхай – «Хороший город-хорошая жизнь»,в 2012 году в городе Есу Южной Кореи «Живой океан и берег», в 2015 году в городе Милан «Прокормить планету и энергия, предназначенная для жизни».

Тема выставки 2017 года, которая пройдет в Астане называется «Энергия будущего». История международной выставки и участие в ней нашей страны таковы.

Согласно Постановления Правительства РК о национальном плане для организации и проведения выставки «ЭКСПО-17» была создана НК «Астана ЭКСПО-2017». Главная задача этой организации - проектирование и построение инфраструктур и объектов по проекту «ЭКСПО-2017».

Международная выставка «EXPO» 2017 года пройдет в Астане в2017 году с 10 июня по 10 сентября, она продлится три месяца. На выставке примут участие свыше ста стран и 10 международных организаций, ожидается, что выставку посетят 5 мил­лионов человек.По мнению специалистов, масштабы проведения выставки ЭКСПО занимают третье место после игр Олимпиады и мирового футбола.

Главная цель Казахстана по проведению выставки, это показать мировому сообществу национальные инновационно-инвестиционные проекты улучшения инвестиционного климата нашей страны, привлечение иностранных инвестиций, передовых технологий, инноваций.Планируется, что в работе выставки примут участие международные промышленные, инвестиционные и консалтинговые компании, бизнес сообщества, финансовые и экономические институты, национальные компании и холдинги, научные и анализирующие центры.

Это будет большой шаг по продвижению Казахстана на международном уровне. Проведение международной выставки «EXPO-2017»стало дополнительным импульсом для экономического и инфраструктурного развития не только Елорды но и всей республики.Малый и средний бизнес в Астане и ее окрестностях, сфера услуг, гостиничный бизнес и внутренний туризм получил дополнительный импульс в развитии. Это мероприятие даст возможность построить объекты выставки и улучшить инфраструктуру Астаны, а также привлечь большой объем частных инвестиций. Выставка покажет всему миру многонациональную культуру казахстанцев, древнюю историю, искусство, традиции и гостеприимство. Также возрастет узнаваемость и привлекательность Казахстана на уровне мирового сообщества.

Культурное развитие Астаны важное дело. Во время проведения EXPO каждый уголок Астаны наполнится звуками разных культур. Каждый день будут проводится концерты, шоу, Национальные дни и другие развлекательные мероприятия.

Большое количество туристов и посетителей выставки откроют возможности для активного развития различных сфер услуг. Потому что для них нужны будут места проживания, качественная еда, переводчики, экскурсии и развлекательные мероприятия. Соответственно появится возможность создания новых рабочих мест и заработка.

Для владельцев малого и среднего бизнеса проведение выставки EXPO-2017 в Астане дает прекрасную возможность ознакомиться с новыми технологиями энергосбережения а потом их внедрения, также это удивительная возможность для поиска идей развития бизнеса и инвесторов.

**Надо особо отметить , что проведение международной выставки «ЭКСПО – 17» в городе Астане играет большую роль для страны в целом. Во-первых, в дни** ЭКСПО все внимание общественности мира будет приковано к Казахстану. Это увеличит узнаваемость страны. Во-вторых, выставка «ЭКСПО – 2017» покажет всему миру чего добился Казахстан за эти годы, в годы Независимости. В третьих, в страну придут инновационные проекты и финансовые инвестиции. Это даст новый импульс экономическому развитию страны.

Проведение выставки «ЭКСПО – 17» в Астане будет одним из важных исторических событий в истории страны.

**25 событие**

**2015 год – в течении года отмечалось**

**550-летие Казахского ханства**

22 ноября 2014 года Президент РК Н.Назарбаев при встрече с активом города Астаны впервые объявил о праздновании в следующем году550 летие Казахского ханства. В очередном Послании народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «**Нурлы жол – путь в будущее» Елбасы сказал: «**2015 год особенный юбилейный год – год чествования национальной истории, мы будем оценивать сегодняшние достижения с точки зрения достигнутых результатов. Отметим 550 летие Казахского ханства, Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие Конституции, 70-летие Великой Победы», сказал он.

В связи с этим была создана комиссия по подготовке и проведению 550 летия Казахского ханства, ее возглавил заместитель председателя Правительства РК Б.М.Сапарбаев. 31 декабря 2015 года Постановлением Правительства РК утвержден план действий подготовки и проведения 550-летия Казахского ханства.Контроль над исполнением был возложен на министерство культуры и спорта.

Были запланированы три концептуальные составляющие при праздновании 550-летия Казахского ханства:

1. **патриотическое:**любовь казахского народа к Родине;
2. **информационная:**выпуск научно-общественных программ, научно-познавательных документальных фильмов, художественные фильмы, повествующие о высокой культуре и прекрасных качествах казахского народа, также их показ через ведущие центральные телеканалы;
3. **научные:**проведение научно-исследовательских работ по изучению проблем становления казахского ханства, организация научных конференций.

Было запланировано проводить по этим направлениям патриотические видеоролики, показ документальных фильмов, основанных на научно-общественных, научно-познавательных, научно- обоснованных фильмах, а также научно-практические конференции, патриотические акции, игры, фестивали, выставки и т.д. Наряду с этим все государственные и специальные праздники (Наурыз, День Победы, День государственных символов и др) проводились в рамках 550 летия Казахского ханства. Юбилейные мероприятия, приуроченные к 550 -летию Казахского ханства были продолжены в областях и районах. В целом, в 2015 году было запланировано около ста крупных мероприятий, посвященных празднованию 550- летия Казахского ханства.

Начиная с первых дней до конца года в стране отмечали 550 летие Казахского ханства. Этот год остался в памяти каждого казаха как год величия национального духа, этот год стал годом глубокого осмысления истории, гордости и радости.Все мероприятия, проведенные в этом году в аулах и селах, городах и районах, областях, в крупных городах страны Алматы и Астана были приурочены празднованию 550-летия Казахского ханства.

При праздновании 550-летия Казахского ханства в патриотическом направлении было проведено свыше 300 культурно-спортивных мероприятий. В научном направлении было проведено свыше ста мероприятий, это международные, республиканские, региональные, городские мероприятия-научные конференции, онлайн-конференции, научные собрания, круглые столы. Активность проявили высшие учебные заведения, библиотеки, музеи, академические институты, архивы и другие научные учреждения.Были изданы масштабные исследования и труды историков специалистов познавательного характера такие как «История становления Казахского ханства», «Казахские ханы», «Усиление Казахского ханства».

**В информационном направлении** средства массовой информации также вели работу, ведущие центральные телеканалы показывали популярные программы, документальные научно-познавательныефильмы, встречи со специалистами историками, организовывали их интервью.

Пик празднования 550-летия Казахского ханства состоялась 11-13 октября 2015 года, мероприятия проходили в Астане.

Мероприятия начались в Астане и продолжались три дня. Елбасы Н.Назарбаев открыл торжественное собрание во Дворце Независимости. На торжественном собрании присутствовали руководители делегаций тюркоязычных государств, прибывшие в нашу страну на Саммит сотрудничества Тюркского совета. Среди них президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, президент Азербайжана Илхам Алиев, председатель Великого мажилиса Турции Исмет Йылдыз, оны были почетными гостями. На собрание приехали делегации со всех уголков страны, деятели государств, общества, науки, культуры, литературы, искусства, спортивные деятели.

На торжественном собрании в своем докладе Елбасы сказал: «Ханы Керей и Жанибек отделившись от улуса Абилхайир создали свой шанырак - Казахское ханство между Шу и Таласом. Алашовцы дали клятву, решили не расставаться и отчеканили свои знаки на Улытау. Таки образом, в историю вошел народ казахов, и вся эта обширная территория начала называться казахской землей. После этого дорогу ханства проложил и укрепил Касым хан. Если Хакназар хан увеличил границы до берегов Едиля, то Тауекел хан смог весь край Туркистана обратить во владения Казахского ханства. Воин высокого роста по имени Есим командовал войсками и добился популярности вделе укрепления границ страны. Салкам Жангир хан в бою под Орбулак дал оглушительный отпор жунгарам, а аз-Таукеввел «Жеты жаргы». Свой доклад Президент закончил на такой ноте:«У нас у всех есть родина, эта великая степь казахов. Это земле и есть наша Родина, которую мы создали выполняя указ наших предков. Это-Независимый Казахстан. Независимость – это счастье выпавшее на нашу долю, хранить ее вечно- наш долг. У нашей Родины есть народ, у которого сильный дух, крепкая воля, народ, который не боится никаких трудностей. Это смелый казахский народ. У этого героического народа есть прекрасная цель. Это из государства, который он построил в самом сердце Великой степи создать Мангилик Ел. Пусть всегда будет процветать наш народ. Пусть Независимый Казахстан, который мы создали вместе превратиться в Мангилик Ел!

Празднования 550 летия Казахского ханства продолжились вечером на ледовом катке «Барыс», там было показана театрализованная постановка «Мәңгілік Ел». В ней приняли участие многие творческие коллективы страны. Театрализованная постановка «Мәңгілік Ел» прошла прекрасно, его по по достоинству оценил народ.

Празднования 550-летия Казахского ханства продолжились 7-10 октября 2015 года в городе Тараз, в самом древнем городе Казахстана, в городе, где впервые был поднято знамя Казахского ханства.

Празднования начались при входе в город, Президент РК Н.Назарбаевторжественно снял накидку с 27 метрового монумента «Казахское ханство».

В день празднования на месте старинного города открыли археологический парк «Древний Тараз». В его составе есть музей,этно-культурный центр, конгресс-холл.

Во Дворце спорта «Тараз-Арена» на кубок Президента РК прошли международные соревнования по борьбе, он назывался «Барс Евразии». На республиканский айтыс акынов «Мәңгілік Ел» собрались мастера устного искусства. На ипподроме «Атшабар» в Жамбылской области и в Казахстане состоялось открытие первого клуба лошадиного поло.

В Таразе в парке первого Президента состоялись уникальные историческо – этнографические мероприятия «Мир казахов». В рамках празднования в Таразе была организована экспедиция каравана чая, из китайского Сиань, которая работала уже почти год по программе Великий шелковый путь.

Особенность празднования этого праздника в городе Тараз в том, что мероприятие, организованное в городе было познавательного, исторического и воспитательного характера, это было массовое мероприятие.

Таким образом 2015 год остался в истории современного Казахстана как год празднования 550- летия Казахского ханства.

**Событие 26**

**2016 год –**

**25 лет Независимости Республики Казахстан**

2016 год – 25-летие Независимости Республики Казахстан. К знаменательной дате Казахстан достиг больших достижений, стал успешным в социально-экономической, политической и культурной сферах. В связи с празднованием 25-летия Независимости Республики Казахстан, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев издал Указ №220 от 28 марта 2016 года, где утвердил концепцию празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан «25 лет Единства и Созидания» и состав государственной комиссии по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан, также дал поручение Правительству Республики Казахстан в месячный срок составить планы по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан.

В скором времени, согласно поручению президента Правительство Республики Казахстан разработало «Концептуальные основы празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, приняло и утвердило документ, состоящий из глав: «Якорные ценности» празднования 25-летия Независимости, Цель и основные задачи празднования, Основные этапы реализации Концепции, Семь достояний Независимости, Календарь празднования 25-летия Независимости, Внешние атрибуты праздника, Ожидаемые результаты».

В вводной части утвержденной официальной концепции были перечислены все достижения Независимого Казахстана за четверть века. Страна добилась следующих успехов. 16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Казахстан впервые обрёл юридически оформленный статус независимого государства, признанного мировым сообществом. Это эпохальное событие – результат сбывшихся чаяний и надежд многих поколений нашего народа. За 25 лет независимого развития Казахстан вошёл в число 50-ти самых развитых стран мира, досрочно реализовал Стратегию-2030, начал реализацию Стратегии-2050, Плана Нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех».

Сегодня Казахстан – лидер модернизационных преобразований среди стран Содружества Независимых Государств. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Астанинский саммит, председательство в Организации Исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Евразийском экономическом союзе – это знаковые события, которые стали возможны благодаря проводимой Казахстаном политике.

Концепция празднования 25-летия Независимости базировалась на четырёх ключевых основах. Это: Концептуально-философская ценность, историческая, идейная, международная. Также, в рамках празднования 25-летия Независимости в качестве «Якорных ценностей» были использованы следующие основные ценности – свобода, единство, стабильность, созидание и процветание.

Основной целью празднования 25-летия Независимости стало дальнейшее укрепление государственности, единства народа и консолидация всех казахстанцев вокруг ценностей «Мәңгілік Ел». Основными задачами были – демонстрация достижений и успехов Казахстана за 25 лет Независимости; продвижение общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» её ценностей, которые являются ядром консолидации казахстанского общества для дальнейшего успешного развития; укрепление идентичности и единства; укрепление чувства гордости за страну; вовлечение всех граждан страны в реализацию главой стратегической задачи государства – вхождение в 30-ку развитых стран мира.

Был принят календарь празднования 25-летия Независимости страны, где были спланированы основные идеи мероприятий, проводимых каждый месяц с марта по декабрь 2016 года. Календарь выглядел следующим образом:

1. Март – Нация единого будущего. Традиции Великой Степи.
2. Апрель – Интеллектуальная нация. Светлое будущее.
3. Май – Мир. Согласие. Дружба.
4. Июнь – Государственные символы.
5. Июль – Астана. Родина. Новый казахстанский патриотизм.
6. Август – Глобальные инициативы. Казахстан-миротворец.
7. Сентябрь – Труд. Семья. Благополучие.
8. Октябрь – Вечное наследие.
9. Ноябрь – Индустриальный и инновационный Казахстан.
10. Декабрь – История Независимости. Казахстанский путь.

Также, с 21 ноября по 15 декабря планировалось проведение 25 тематических дней, посвященных 25-летию Независимости. Темы данного дня должны были раскрыть тему, её содержание и пропагандировать смысл. За каждым днём был закреплены следующие темы:

1. 21 ноября – «Конституция Республики Казахстан»
2. 22 ноября – «Государственные символы»
3. 23 ноября – «Государственная граница»
4. 24 ноября – «Государственный язык»
5. 25 ноября – «Глобальные инициативы»
6. 26 ноября – «Гражданское общество»
7. 27 ноября – «Идентичность и единство»
8. 28 ноября – «Национальная валюта»
9. 29 ноября – «Безъядерный мир»
10. 30 ноября – «Наука и новые технологии»
11. 1 декабря – «Институт Президента Республики Казахстан»
12. 2 декабря – «Семейные ценности»
13. 3 декабря – «Здоровье нации»
14. 4 декабря – «Достижения спорта»
15. 5 декабря – «Общество Всеобщего Труда»
16. 6 декабря – «Культура и духовность»
17. 7 декабря – «Нұрлыжол»
18. 8 декабря – «НұрлыБолашақ»
19. 9 декабря – «Образование»
20. 10 декабря – «Социальная модернизация»
21. 11 декабря – «Зеленые» технологии ЭКСПО»
22. 12 декабря – «Индустриализация»
23. 13 декабря – «Сильный Казахстан – сильные регионы»
24. 14 декабря – «Астана»
25. 15 декабря – «Вечные ценности «Мәңгілік Ел».

Казахстан особенно отметил 25-летие Независимости согласно месячному календарю и тематическим дням. Согласно утверждённой концепции, местные исполнительные власти организовали во всех учреждениях, особенно в средних и специализированных школах, в организациях профессионального и высшего образования, в научных и культурных заведениях празднества и достигли поставленных целей.

16 декабря 2016 года Елбасы Н. Назарбаев открыл монумент «25 лет Независимости». На торжественном собрании в честь открытия монумента Н. Назарбаев сказал: «… Стремящийся ввысь этот памятник показывает небывалый период кульминации нашей страны за четверть столетия и стремление вхождения в 30-ку развитых стран мира. 25 его граней – символическое изображение современной истории Независимого Казахстана. Этот монумент продолжит общую историческую линию с первым монументом Независимости в Алматы, что открылся на пятую годовщину Республики Казахстан, символом города Астаны «Байтерек», мемориальным комплексом «Қазақ елі» в честь 20-летия Независимости и триумфальной аркой «Мәңгілік Ел».

Таким образом, празднование 25-летия Независимости – было особо важным событием в современной истории Казахстана и считается одним из значимых событий в период Независимости.

**Событие 27**

**ЭКСПО – 17**

**В период с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане прошла Международная выставка «ЭКСПО-2017»**

Одним из особо значимых событий в период Независимости в современной истории Казахстана считается проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» под эгидой Международного Бюро Выставок в городе Астана. Как мы отметили ранее, 22 ноября 2012 года на 152-сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок в Париже город Астана выиграл право на проведение Международной выставки в 2017 году. Выставка ЭКСПО-2017 в Астане была первой Международной выставкой, организованной не только в Центральной Азии, но и на территории стран СНГ. Если учитывать, что до этого международные выставки проводились в Великобритании, Франции, США, Австралии, Австрии, Бельгии, Италии, Канаде, Испании, Бразилии, Южной Корее, Португалии, Германии, Китае и Турции, то для Казахстана это стало честью.Брать ответственность за такое мероприятие, за которым наблюдает весь мир, для Казахстана было испытанием, большой задачей и огромной ответственностью.

В связи с этим, 15 января 2013 года Правительство Казахстана создал Акционерное общество по организации и проведению международной выставки ЭКСПО-17 «Национальная компания «Астана ЭКСПО-17», и принял Национальный план.

Общая площадь выставочного комплекса «ЭКСПО-17» составила 174 гектаров, из них 25 гектаров были выделены под площадь выставки.

Начиная с ХХІ века страны-организаторы международной выставки образовали традицию выбирать в качестве основной темы глобальные проблемы. Например, темой выставки в Ганновере в 2000 году была «Человечество, природа и технологии», в 2005 году в Айчи тема выставки «Мудрость природы», 2008 год Сарагоса – «Вода и устойчивое развитие», 2010 год Шанхай – «Лучше город – лучше жизнь», 2012 год город Ёсу в Южной Корее – «Живой океан и побережье», 2015 год Милан – «Накормить планету. Энергия для жизни». В 2017 году тема выставки в Астане была «Энергия будущего». Символами выставки EXPO-2017 стали Сила, Прозрачность, Луч. Сила (мощь) – это энергия, получаемая из земли. Прозрачность (чистота) – энергия, получаемая из воды. Луч – энергия, получаемая от солнца.

Все объекты, построенные по программе «Экспо-17» были связаны с темой выставки «Энергия будущего».

Согласно истории, страны-организаторы выставок старались показать свои технологические возможности и строили запоминающиеся строительные объекты, которые становились символами выставки. Например, на первом ЭКСПО в Лондоне построили Хрустальный дворец, но он был уничтожен пожаром в 1936 году. Были построены Эйфелева башня в Париже, Атомиум в Брюсселе, жилой комплекс Хабибат в Монреале. Для Астаны главным объектом «ЭКСПО-2017» стал шарообразное здание «Нур-Алем». Высота – 100 м, диаметр – 80 м. Для шара было использовано 13 тыс. тонн металла. Также, поверхность шара облицована 2800 морозоустойчивыми стеклянными панелями. Общая площадь шарообразного здания составляет 22 тыс. кв м.

По словам автора шара «Нур-Алем» немецкого архитектора Альберта Шпера, внешний вид здания как «последняя капля нефти» и означает, что в скором будущем всё человечество перейдёт в эпоху энергии будущего. Вместе с этим, «Нур-Алем» отображает начало новой жизни и вечную жизнь.

Шарообразный «Нур-Алем» внутри состоит из восьми этажей. Каждый этаж раскрывает подробно определённую тему. Первый этаж здания полностью обустроен как Национальный павильон Казахстана, гости могут ознакомиться с национальной культурой, историей и традициями казахского народа. Также, здесь предоставляется информация о современных научных открытиях отечественных учёных.

Второй этаж посвящён энергии воды, а третий этаж расскажет о кинетической энергии. Здесь можно увидеть, как делая велоупражнения можно собрать энергию от телодвижения. На четвёртом этаже расположилась интерактивная лаборатория, посвящённая силе биомасс. Пятый этаж посвящён энергии ветра. Здесь расскажут о полярном сиянии, причинах торнадо, воздействии воздушных потоков на метеорологические условия. На шестом этаже расположен большой макет солнца. Здесь можно посмотреть 3D-шоу о процессах на солнце, об энергетической силе. Седьмой этаж посвящён энергии космоса. На восьмом этаже вы увидите проекты по альтернативным источникам энергии, применяемые в Астане.

Общая площадь здания «Нур-Алем» составляет 22 тыс. кВ.м. Ныне это архитектурное сооружение стало одним из достопримечательностей столицы и туристическим объектом, как и предполагалось.

На Международной выставке ЭКСПО-17 принял участие 115 стран и 22 международных организаций. Страны-участницы тоже разместили свои экспонаты в своих павильонах и знакомили гостей своими достижениями. По статистическим данным, за 3 месяца международную выставку посетили около 4 миллиона гостей из 180 стран мира. Среди них Казахстанский павильон посетили один миллион триста тысяч человек.

Во время работы выставки «Астана ЭКСПО-2017» в городе Астана было организовано 105 официальных мероприятий, в котором приняли участие главы 53 стран, 72 премьер-министров, 20 спикеров Парламента.

На закрытии выставки ЭКСПО-2017 Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев сказал следующее: «…Выражаю огромную благодарность за удачное проведение на высшем уровне выставки ЭКСПО-2017. Эта выставка сделала нашу страну известной всему миру. Мы показали гостям своё гостеприимство. Смогли сфокусировать все мировые опыты на нашей земле. Отметим, что выставку посетило 4 миллиона человек. Каждый день выставку посещали 40-50 тысяч человек. Самым популярным центром выставки был павильон «Нур-Алем».

Таким образом, удачное проведение Международной выставки ЭКСПО-2017 с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Казахстане, в Астане стало значимым событием в истории Казахстана в период Независимости.

**Событие 28**

**9 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев был избран вторым президентом Республики Казахстан**

Одно из важных политических событий в современной истории Казахстана в период независимости – внеочередные президентские выборы 9 июня 2019 года и избрание президентом Республики Казахстан председателя сената Касым-Жомарта Токаева.

24 апреля 1990 года на сессии Верховного Совета Казахской ССР была утверждена должность Президента Казахской ССР, и Н.А. Назарбаев был избран президентом.С тех пор президентские выборы в нашей стране проходили пять раз – в 1991 году, 1999 году, 2005 году, 2011 году и 2015 году, на всех Н. Назарбаев выигрывал. Все успехи Казахстана в период Независимости в социально-экономической, политической, культурной и международной сферах были достигнуты под руководством Н.А. Назарбаева.

19 марта 2019 года президент Н. Назарбаев выступил через СМИ и объявил о сложении полномочий президента РК. Также, он объявил, что согласно Конституции Республики Казахстан временно обязанности президента будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Кемелулы Токаев. Вместе с этим, он отметил, что сохраняет за собой должность председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, члена Конституционного Совета, председателя правящей политической партии «НурОтан», председателя Ассамблеи народа Казахстана.

9 апреля 2019 года вышел указ №18 президента РК, где говорилось, что «Внеочередные выборы президента РК состоятся 9 июня 2019 года». В свою очередь, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 10 апреля 2019 года утвердил план подготовки и проведения мероприятий к внеочередным выборам президента РК.Согласно плану, в период с 10 по 28 апреля – выдвижение кандидатов в президенты, 11 мая – регистрация кандидатов в президенты, со дня регистрации кандидата до 8 июня – предвыборная агитационная кампания, 28 мая – проведение теле-дебатов, 8 июня – день молчания, 9 июня – день голосования, 10-11 июня – предварительный подсчет голосов, 11-16 июня – подведение итогов выбора и регистрация избранного президента.

После данного указа политические партии и общественные организации, объединения возобновили свои работы, проводили съезды, начали выдвигать представителей в кандидаты в президенты. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты от политических партий и общественных организаций Казахстана. Это: Ахметбеков Жамбыл Аужанулы – Коммунистическая народная партия, Еспаева Дания Мадикызы – от партии «Акжол», Косанов Амиржан Сагидрахманулы – национальное патриотическое движение «Ұлт тағдыры», Рахымбеков Толеутай Сатайулы – от партии «Ауыл», Таспихов Амангелды Сатыбалдыулы – от Федерации Профсоюзов Казахстана, Токаев Касым-ЖомартКемелулы – от партии «Нур Отан», Тугел Сади-Бек – от Республиканского общественного объединения «Ұлы Дала қырандары».

9 июня 2019 года состоялись выборы президента в Республике Казахстан, его итого по данным ЦИК были следующими:

1. По всенациональному избирательному округу в список избирателей вошли 11 960 364 человек, из них в голосовании участвовали 9 274 110 человек или 77,5 процентов избирателей.
2. По итогам выборов, в первой тройке были: кандидат от партии «НурОтан» Касым-Жомарт Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96 процентов от общего числа избирателей и выиграл.
3. Вторым по итогам выборов был Амиржан Косанов – от национального патриотического движения «Ұлт тағдыры». За него проголосовало 16,23 % избирателей. Дания Еспаева от партии «Акжол» набрала 5,05 % голосов.

12 июня 2019 года в 11:00 по местному времени во дворце Независимости в городе Нур-Султан началась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По официальной информации Центральной избирательной комиссии, более 70 % избирателей, точнее 6,5 млн граждан проголосовали за него.

После торжественной присяги народу Казахстана К.-Ж. Токаева председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил ему удостоверение президента Казахстана.

Касым-Жомарт Кемелулы Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алматы. К.-Ж. Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР, был направлен в качестве посла СССР в Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат Министерства СССР. В 1984-1985 гг. работал в Министерстве иностранных дел, после был послом СССР в Китайской Народной Республике. Там до 1991 года служил как второй секретарь, первый секретарь и советником.

В 1992 году был заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, в 1993 году стал первым заместителем Министра иностранных дел. В 1994 году назначен Министром Иностранных дел. В марте 1999 года стал заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, в октябре 1999 года с согласием Парламента, по указу Президента Республики Казахстан назначен Премьер-Министром.

В январе 2002 года был Государственным секретарём – Министром иностранных дел Республики Казахстан. В 2003-2007 гг. – Министр иностранных дел Республики Казахстан. В январе 2007 года был избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году как спикер верхней палаты Парламента РК был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года был назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральный директор отделения ООН в Женеве, также выбран личным представителем Генерального секретаря ООН на конференции по Обезоруживанию. Избран председателем совета Министров Иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. 16 октября 2013 года переизбран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан. К.-Ж. Токаев является автором 10 книг по проблеме международных отношений.

Таким образом, 9 июня 2019 года Казахстан избрал второго президента на выборах, показывая при этом всему миру устойчивые традиции государственности и преемственность. Поэтому, этот день относится к значимым событиям в современной истории Казахстана в период независимости.

**Событие 29**

**В 2020 году в Казахстане отмечалось 1150-летие Аль-Фараби, 750-летие Золотой Орды и 175-летие Абая**

2020 год – знаменательный год в новейшей истории Казахстана. В этом году, наряду с историей Казахстана, прошло чествование исторических личностей и важных событий, занимающих особое место в мировой истории. Это были 1150-летие «второго учителя мира» Аль-Фараби, 750-летие Евразийской великой империи – Золотой Орды и 175-летие великого Абая.

30 мая 2019 года Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев подписал Указ «О праздновании 175-летия Абая Кунанбаева». Выступая 24 августа на Международном туристическом форуме «Улытау-2019», Президент отметил, что Улытауский район – историческое, священное и святое место, и подчеркнул необходимость сделать регион центром этнографического туризма на международном уровне. Он сообщил, что работы начнутся в рамках празднования 750-летия Золотой Орды. Спустя два дня, 26 августа 2019 года, Президент Республики Казахстан издал Указ № 133, в котором говорилось «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летия Абу Насра аль-Фараби» в 2020 году.

Учитывая пандемию эпидемии «СOVID-19» в мире и возникшие из-за нее многочисленные препятствия и запреты, казахский народ принимает решение отмечать юбилеи, а не игнорировать подобные исторические события. В состав комиссий, созданных Указом Президента, входят: Председатель – Государственный секретарь Республики Казахстан, Заместитель Председателя – Руководитель Администрации Президента, Заместитель Председателя – Первый заместитель Премьер-Министра - Министр финансов и другие высокопоставленные чиновники. Присутствие таких высокопоставленных официальных лиц свидетельствует о том, что казахский народ начал отмечать эти юбилеи на высоком уровне.

2 сентября 2019 года Президент Республики Казахстан выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана». Он отметил, что в 2020 году страна отметит 1150-летие Аль-Фараби, 175-летие Великого Абая и 750-летие Золотой Орды. В связи с этим 10 сентября 2019 года Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев утвердил «Национальный план действий» на 2020 год. В плане выделены пункты 8, 9 и 11 на эти три годовщины, а также указаны конкретные учреждения и сроки, ответственные за проведение мероприятий. Также существует индивидуальный план на каждую годовщину. На планах изображено самое ценное, что останется историческим памятником после юбилея. Например, комплексная реконструкция государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили», название одной из улиц столицы в честь Абу Насра аль-Фараби, установка памятника Абу Насру аль-Фараби, перевод и публикация произведений Абу Насра аль-Фараби (с восточных языков на казахский и русский), открытие сезонного историко-культурный объекта в Туркестанской области, проведение научных и реставрационных работ в мавзолеях Джучи-хан и Алаша-хана и др.

**Празднование 1150-летия Аль-Фараби**

Официальное празднование 1150-летия Абу Насира аль-Фараби началось 29 января 2020 года в Алматы, во Дворце студентов Казахского национального университета имени аль-Фараби. В официальной церемонии открытия 1150-летия «второго учителя» мира приняли участие представители ООН, ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, ряда престижных международных организаций и дипломатических миссий, таких как ТЮРКСОЙ, а также видные ученые и художники, ректоры вузов. Госсекретарь, председатель комиссии К.Е. Кушербаев в своем докладе сказал, что «главная цель празднования юбилея Аль-Фараби - придать новый импульс изучению наследия ученого, определить его роль в мировой истории и прославить его имя как ученого» и отметил мероприятия, которые будут реализованы. К ним относятся: 1) меры по восстановлению наследия аль-Фараби в Туркестанской области и восстановлению города Отрар как туристического кластера; 2) Благоустройство Культурно-исторического центра и Дома-музея Аль-Фараби в Дамаске, Сирия; 3) создание генерального консульства независимого Казахстана и филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Центра Аль-Фараби в Дамаске; 4) проведение научных конференций и собраний, посвященных великому мыслителю, в нескольких странах мира, помимо Казахстана, в Париже, Италии, Иордании, Турции, Китае, Сирии в рамках юбилея великого мыслителя; 5) Организация международной научной экспедиции «По следам Аль-Фараби».

Таким образом, юбилей, начавшийся в начале 2020 года в университете, названном в честь «второго учителя» мира, в течение года проходил в Казахстане, во многих странах мира в различных форматах. Особой популярностью пользовались руководство Казахского национального университета имени Аль-Фараби и труды наших фарабиеведов. Кроме того, в средствах массовой информации страны регулярно транслируется информация, пропагандирующая взгляды ученых, изучающих жизнь и научные труды великого мыслителя.

16 октября 2020 года Государственный секретарь Республики Казахстан, Председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летия Абу Насра аль-Фараби Крымбек Кушербаев принял участие в заключительных мероприятиях юбилея Аль-Фараби в Международном центре им. аль-Фараби Казахского национального университета имени аль-Фараби в городе Алматы. Он принял участие в церемонии открытия бюста известного фарабиеведа Акжана Машани, внесшего весомый вклад в воссоединение имени «Второй Учитель» с родной землей и презентации энциклопедии «Аль-Фараби». Председатель комиссии также встретился с ведущими учеными фарабиеведами страны.

В завершение юбилея были проведены около 30 онлайн-конференций, круглых столов и научных семинаров по всей стране, в социальных сетях общенациональная акция «Час разума», видео-лекция «Аль-Фараби и добродетельное общество» и серия онлайн веб-семинаров «Второй учитель», в конкурсе «Добродетельное общество» приняли участие около 14 тысяч студентов высших учебных заведений Казахстана, в том числе иностранные студенты из 7 стран мира.

Кроме того, изданы 7 монографий, посвященных Аль-Фараби, сборник цитат Аль-Фараби, сборник «Добродетельных» мыслей и слов назидания на казахском, русском и английском языках. Самое главное, что три ранее не публиковавшихся трактата Аль-Фараби были переведены с арабского на казахский язык.

Словом, хотя останки великого мыслителя находятся далеко от его родины, в 2020 году его дух парил в небе над нашей страной, выражая теплые слова и сердечную благодарность нынешнему поколению независимого казахстанского народа.

**Празднование 750-летия Золотой Орды**

Золотая Орда - великая империя, существовавшая в степной части Евразии в XIII-XV веках. Современная казахская земля составляла левое крыло империи.. Известно, что в результате распада Золотой Орды Казахское ханство взошло на историческую арену. Поэтому Казахское ханство является одним из наследников Золотой Орды.

Как мы уже отмечали, на форуме в Улытау 2019 года Президент К.-Ж. Токаев отметил, что в 2020 году будет отмечаться 750-летие Золотой Орды, а в Послании этого года акцентировал внимание на этом празднике. А в «общенациональном плане мероприятий на 2020 год», утвержденном президентом РК К.-Ж. Токаевым 10 сентября 2019 года, празднование 750-летия Золотой Орды было дано отдельным пунктом и сопровождалось 1150-летием Аль-Фараби, 175-летием Абая Кунанбаева. Связи с этим, в конце года Правительством Республики Казахстан утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия «Великого Улуса» Золотой Орды. В плане предусмотрены пять направлений: «Научно-исследовательское, аналитическое сопровождение», «Реставрация и строительство объектов историко-культурного наследия», «Информационное обеспечение», «Разработка турмаршрутов, создание условий для комфорта туристов» и «Транспортно-логистическая инфраструктура», каждое из которых состояло из реально реализуемых мероприятий.

В первом направлении предусмотрены – проведение научных конференций, посвященных исторической дате, во втором – проведение научно-реставрационных работ на памятниках Золотой Орды - мавзолеях Джучи-хана, Алаша-хана и городе Сарайшык, завершение строительства экскурсионного центра Национального историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау», завершение строительства историко-краеведческого музея «Улытау». Были четко обозначены меры, соответствующие остальным направлениям.

В рамках выполнения запланированных мероприятий первого направления ВУЗ-ы и научно-исследовательские институты Нур-Султана, Алматы и Шымкента провели несколько международных и республиканских конференций, посвященных истории Золотой Орды. Автор этих строк участвовал на некоторых конференциях, выступал с докладами. Работа по второму направлению также шла полным ходом, были отремонтированы исторические памятники, и, как сказал Президент, Улытауский регион стал эпицентром международного исторического туризма.

Все мероприятия, связанные с праздником по направлению «Информационная поддержка», освещались в СМИ.Многие фильмы об эпохе Золотой Орды были сняты с участием исследователей и показаны широкой публике по телевидению. На страницах газет и журналов также было опубликовано множество статей, посвященных истории Золотой Орды.

В целом в 2020 году казахстанцы приобщились к истории Золотой Орды и признали ее одним из своих исторических и духовных сокровищ.

**Празднование 175-летия Абая Кунанбаева**

Официальное празднование в стране 175-летия Абая Кунанбаева, можно сказать началось после публикации статьи «Абай и Казахстан в ХХI веке» Президента РК К.-Ж. Токаева в газете «Егемен Казахстан» 8 января 2020 года. Глава государства в этой статье отметил, что в рамках юбилея Великого Абая будут организованы более 500 международных, республиканских и региональных мероприятий. Сред всех мероприятий он выделил главным международную научно-практическую конференцию «Наследие Абая и мировая духовность», которая пройдёт совместно с ЮНЕСКО в августе 2020 года в городе Семей. Также он отметил, что в октябре в городе Нур-Султан пройдет международная конференция «Абай и вопросы духовного возрождения». Вместе с этим, глава государства сказал, что труды Абая будут переведены на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, турецкий, французский языки, снимут несколько документальных фильмов о жизни, наследии, о роли в развитии казахской культуры поэта и телесериал «Абай». Также он обратил внимание, что Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» нужно превратить в научно-познавательный центр.

В целом, празднование 175-летия Абая Кунанбаева в нашей стране имело всенародное значение. В детских садах и средних школах, колледжах, ВУЗ-ах трёх самых крупных городов и областных центров, районов, организациях отраслевых министерств, также проходили конкурсы по чтению стихов Абая за рубежом, творческие встречи. Даже распространилась эстафета чтения стихов Абая через социальные сети сайты. Данная традиция широко распространилась в преддверии дня рождения Абая 10 августа 2020 года.

К концу года все запланированные мероприятия, приуроченные к 175-летию Великого Абая, были осуществлены. Об этом ответственные организации сообщали через отечественные СМИ. В заключении, 175-летие Великого Абая прошло на высшем уровне, имело всенародное значение.

Подводя итоги, 2020 год для Казахстана был успешным годом в духовном плане. Празднование 1150-летия Аль-Фараби, 750-летие Золотой Орды 175-летие Великого Абая вместе с высшим руководством позволило укрепить историческое сознание и поднять дух народа, особенно молодёжи. Таким образом, празднование трёх событий в 2020 году останется в истории как значимые события в современной истории Казахстана.

**Событие 30**

**2021 год – 30 лет Независимости Республики Казахстан**

В текущем году, точнее 16 декабря 2021 года – исполнится 30 лет со дня Независимости Республики Казахстан. Ровно 30 лет назад в городе Алматы Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О Государственной независимости РК». Этим законом Казахстан объявил себя отдельным, свободным, независимым государством всему миру. С того дня и до сих пор 16 декабря – отмечается самым важным историческим днём Независимости в истории современного Казахстана.

Подготовка к празднованию 30-летия Независимости в стране началась за два года до праздника. Впервые празднование 30-летия Независимости отметил Президент РК К.-Ж. Токаев 2 сентября 2019 года в обращении к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Президент сделал доклад: «… мы должны осуществить должные мероприятия, связанные с самым важным праздником – **30-летием Независимости**. Я верю, что такие значительные события в жизни страны откроют путь к воспитанию в молодом поколении **настоящего патриотизма**». В связи с этим отдельный пункт о праздновании 30-летия Независимости был внесен в «Всенациональный план мероприятий», утвержденный Указом Президента РК от 10 сентября 2019 года.

Для подготовки и проведения праздника 30-летия Независимости вышел Указ Президента «О создании государственной комиссии по подготовке празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан» от 30 сентября 2019 года. В нём говорилось: о создании государственной комиссии в целях организации празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, в состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Государственной комиссии. Также, Президент Республики Казахстан являлся председателем Государственной комиссии и в состав Государственной комиссии входили известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, негосударственных секторов.

Официальное празднование 30-летия Независимости в стране началось со статьи Президента РК К.-Ж. Токаева «Независимость превыше всего» в газете «Егемен Қазақстан» 5 января 2021 года. Глава Государства в данной статье упомянул все достижения за 30 лет Независимости страны, разделил 30 лет на три условных периода по десятилетиям, описал каждый из них. Далее подчеркнул главную задачу страны следующими словами: «Главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформировать качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени». Он определил направление выполняемых работ в рамках юбилея Независимости. Это – формирование новой национальной идентичности, продолжая процесс модернизации общественного сознания. Для этого он отметил, что необходимо рационально донести до народа все достояния, достигнутые по результатам программы «Культурное наследие». Президент также отметил, что произведения на тему истории имеет высокий спрос в мировой киноиндустрии, поэтому поручил выполнить ряд работ по направлениям – через художественные и документальные фильмы с точки зрения государственной идеи популяризовать историю, исторических личностей, публикация в соответствии с современными требованиями историко-академических много томных книг, том истории для иностранцев, о голодt в 1921-1922 гг. среди нашего народа и др.

Далее 5 февраля 2021 года Глава Государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан сделал следующие выводы.

1. «Не допускать суеты и расточительства».
2. «Не время тратить средства на грандиозные торжества».
3. «Не нужно проводить бесполезные форумы и конференции».
4. «Во время пандемии будут соблюдаться все меры безопасности».
5. «Особое внимание стоит уделить поучительным мероприятиям».
6. «Главная наша задача – улучшить социальное благосостояние народа».
7. «Без улучшения благосостояния народа нельзя говорить о достижениях страны».
8. «Каждое мероприятие должно перерасти в полезное дело для народа».

Далее К.-Ж. Токаев поручил взять на контроль следующие работы в рамках празднования 30-летия Независимости страны.

а) В рамках 30-летия положить основу важным реформам посредством продолжения реформ в направлении демократизации общества и принятия ряда законов;

б) Успешно осуществить экономическую, политическую и социальную модернизацию;

в) Мероприятия по празднованию 30-летия в основном должны быть направлены на молодёжь;

г) В число показателей оценки местных государственных органов войдёт «Индекс развития молодёжи»;

д) Разработать единый национальный проект по молодёжной политике «Поколение Независимости».

Вместе с тем он напомнил, что будут оказаны соответствующие почести гражданам, внёсшим вклад в укрепление государственности, развитие страны, а в канун праздника будет выпущена юбилейная медаль «30-летие Республики Казахстан».

Таким образом, начатое в начале года празднование 30-летия Независимости в новом формате продолжается по сей день. Все мероприятия, направленные на модернизацию общественного сознания посвящены 30-летию Независимости. Все средства массовой информации публикуют статьи, телесъемки с логотипом «30 лет Независимости Казахстана». Особенно, «Егемен Қазақстан», «Ана тілі», «Түркістан», «Алматы ақшамы» и другие республиканские, областные, районные газеты, также национальные телеканалы каждый день используют логотип 30-летия независимости, тем самым показывая, что празднование проходит в другом формате.

Таким образом, принимая во внимание карантинные меры в связи с мировой пандемией, празднование 30-летия Независимости Республики Казахстан продолжается с начала года. Через 2-3 месяца Казахстан отпразднует 30-летие свободы и сделает шаг к четвёртому десятилетию. Как сказал Президент, его основы заложили настоящие дни.

Подводя итоги, 2021 год – останется ярким событием в современной истории Казахстана, как год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

**Introduction**

On December 16, 1991, the Kazakh people declared their Independence and entered a new historical period in their development. The new historical period is called the period of Independence. This year, on December 16, 2021, the country will celebrate the 30th anniversary of Independence. From the point of view of world history, the Kazakh statehood with a three-thousand-year history lost its independence in the initial period of Modern Times and became a colony of another country. Since then, the struggle for freedom in our country has not stopped. In the history of the country, the armed struggle for freedom, political struggle, and ideological struggle continued. Among them, a special place is occupied by the uprisings of the 20-40s of the XIX century, the Alash movement at the beginning of the XX century, the ideological struggle of the Soviet period. Therefore, the concept of Independence is sacred and revered by the Kazakh people.

30 years for the history of the state is the blink of an eye. For almost a third of a century, the Kazakh people have changed beyond recognition, the position of the people, the consciousness of the people has been radically revived.Almost all socio-economic, political, cultural and spiritual processes taking place in the country today begin at the dawn of Independence. During the years of Independence, the Kazakh people showed themselves to the world with their peaceful political principles, rapid economic development, peaceful policy in the international political space, and during the period of independence, the whole world recognized the Kazakh people.

The first President of the Republic of Kazakhstan, Elbasy Nursultan Nazarbayev, said at a solemn meeting dedicated to the Independence of the country: "In the annals of each country there are fateful events that are the beginning of its new history. The beginning of a new era for us came on December 16, 1991. On the same day, a new star "The Republic of Kazakhstan" shone in the world sky...This day is a grand event, a great and glorious holiday, where the great dream of generations is fulfilled. Well-being is the true happiness of a person, independence is the only happiness of the people". In an article published in early 2021 on the occasion of the 30th anniversary of our Independence, the Head of State K.-J. Tokayev wrote about Independence: "This year marks the 30th anniversary of our Independence. This is an important milestone in strengthening the revived Kazakh statehood, freedom, which our ancestors aspired to," he said, calling this concept revered. The title of the article is "Independence above all". Independence is an expensive and revered concept for the entire Kazakh people.

Every day of the country's 30-year history of independence can be called a separate page in the history of the years of independence. During these years, every decree signed by the President, every law passed by the Parliament, every resolution adopted by the Government of Kazakhstan, were of great importance for the political, social, economic, cultural, and spiritual life of the country. Over time, the days of the signing of each Decree, the adoption of each resolution and law became a historical date.

Such historical dates are a frequent occurrence in the 30-year history of our Independence. Among them, the significance and historicity of some Decrees and Laws, Resolutions, as well as some events that took place in our country are very obvious.

In 2016, on the occasion of the 25th anniversary of the country's independence, the author of these lines chose the most important events that took place in the country for a quarter of a century, and published a popular science book "25 most important events of Independence". Over the past five years, many important historical dates have occurred in the history of the country. We have selected from them five historical dates that are the most clear and important, tried to show their historical significance and essence, and thereby supplemented the previous book. Thus, we have selected thirty of the most significant and striking events dedicated to the 30th anniversary of our Independence, and we present you a book of a scientific and educational nature for the general public.

The main sources of the popular science book "30 bright events of Independence" are the Decrees of the First President of the Republic of Kazakhstan, Elbasy Nursultan Nazarbayev, Messages to the people of Kazakhstan in different years, speeches at the celebration of Independence Day, approved National Action Plans for important historical dates, separately published works, Laws adopted by the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan and the Parliament of the Republic of Kazakhstan, Resolutions of the Government of the Republic of Kazakhstan on historical dates for the years of Independence, decrees, signed by the Second President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev, his articles and speeches at forums and meetings, as well as materials of central periodicals and Internet sites of the country, materials from the works of individual authors, materials of international and republican scientific conferences.

The content and significance of thirty key events over the years of 30 years of Independence are analyzed, and their place in the history of modern Kazakhstan is shown. The book is also written in Kazakh, Russian and English and is accompanied by historical photographs of the period of Independence, revealing the content of the text. Therefore, we believe that this book will be very useful for secondary school students, college and university students, as well as for a wide range of readers interested in the history of the Kazakh people during the period of Independence.

**Event 1**

**The Independence Day of the Republic of Kazakhstan, 16th December, 1991.**

16 December is considered to be the most important day in the history of present Kazakhstan and it has been celebrated as the most significant public holiday for a quarter of the century in the Republic of Kazakhstan. Exactly 25 years ago, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan in Almaty adopted the Constitutional Law «On the Independence of the State of the Republic of Kazakhstan». Kazakh nation declared itself to the world as a free, independent country.

To perceive and to identify the importance of the date, let’s look through the past history and compare our nation with the other nations of the world.

The statehood on the Kazakh land has a three thousand year history. The development of statehood in the era of Scythians, Saks and Sarmatians evolving within the principles of continuity and succession lasts to the era of the Saks, Huns, Uysuns and Kangly and further continues to statehood of the Turkish era. Further the era of Oguz and Kipchak developing into the era of the Golden Horde, the Ak Orda (the White Horde) turns to Kazakh Kingdom. The state which hasd the national feature – Kazakh Kingdom (the Kazakh Khanate) existed for four centuries. During this period, the Kazakh people owing to their state became known for the world and protected the vast territory of their homeland – Kazakhstan. Under the influence of internal and external causes in the middle of the XIX century, the Kazakh Khanate weakened and collapsed and remained in the history. With the collapse of the state the political and administrative system, which had been formed for centuries, was destroyed. The nation's fate was in the hands of the tsarist Russia. The harsh condition of Kazakh people at that time is called in the Kazakh literature as mournful times «zar zaman». No matter how often the Kazakh nation fought to gain a freedom, they always defeated. Only at the beginning of the XX century, during the political struggle for the restoration of national statehood the Kazakh intelligentsia founded the government of Alashorda. However, it did not last long. The Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic was formed within the RSFSR in 1920, and in 1936 it became one of the Union Republics in the USSR. Thus, it lasted until 1991. However, as the political power was in the hands of the ruler, a full range of independence was still a dream.

  There are fewer states than the number of the nations on the Earth, which means the whole nations of the world do not have its own state. The future of the nation which has no state is vague. Because all states, first of all, function to develop their nation. Protection of the ethnic territory of the population, providing security, regulation of social relations, the development of the national economy and culture are the main responsibility of the state.

If we look at the history of many nations on the Earth which have no its state, some are on the verge of extinction. Because there is no state which protects interests of those nations. Taking into account all aforementioned, the Declaration of the Independence of the Republic of Kazakhstan on the 16 December, 1991 is considered to be the most important and significant event in the history of Kazakhstan nowadays.

The legal foundations necessary for a true independent state are clearly defined onthe first articles of the law «**On the State Independence of the Republic of Kazakhstan».**

**Article 1.** **The Republic of Kazakhstan is the independent, democratic and constitutional state. It possesses all completeness of the power in the territory, independently defines and pursues domestic and foreign policy.** This article states that Kazakh nation is a politically independent, free state relying on laws based on democratic values. Moreover, it declares that Kazakhstan takes control of executive, legislative and judicial authorities in its territory, i.e. the branches of government at all levels, and determines the direction of external and internal policy of the state.

**Article 2. The Republic of Kazakhstan builds the relations with all states on the principles of international law.** This article declares that Kazakh nation builds its relations with the neighbor and foreign countries in the international legal system recognized all over the world.

**Article 3. The Republic of Kazakhstan is open to recognition of its independence by other States.**

**Article 4. Constitution and laws of the Republic of Kazakhstan, and also norms of international law recognized by it acts on all territory of the Republic of Kazakhstan.**

**Article 5. The territory of the Republic of Kazakhstan in the existing boundaries is integral, indivisible and** **inviolable».**

In these articles is shown that Kazakh nation is the state that loves peace. Hence, it clearly states the integrity of the Kazakh land, that it is never divided and no one can invade the territory of Kazakh nation. These documents are the basis for the independence of the Kazakh nation continuing for a quarter of a century. The day of the adoption of the document – 16 December, 1991 is considered to be the most significant celebration in the Republic of Kazakhstan.

**Event 2**

**On 2 March, 1992 Kazakhstan was accepted as a member of the United Nations**

On 2 March, 1992 the Republic of Kazakhstan was accepted as a member of the United Nations (UN). The United Nations is the most authoritative, high status international organization established after the end of the Second World War on the 24 October, 1945. Being its member opens a way to, first of all, international relations, and to be popular in the world. The General Assembly is the main organ of the UN which holds all the members. It convenes once a year.

The UN has four missions which are stated in its adopted Charter. They are: 1) preservation of peace and security in the world; 2) the development of friendly relations among nations; 3) to achieve international cooperation while solving international problems and respecting human rights; 4) to be a center of nations in the attainment of these goals.

After the announcement of independence of the Republic of Kazakhstan on the 16 December, 1991 the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and his teams had the tasks to preserve the independence of Kazakhstan, to form and strengthen internal and external political and economic relations. The country’s leadership understood that there would be opportunities to form international relations and links of Kazakhstan becoming a member of authoritative international organizations as the United Nations. On 20 December, 1991 the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev wrote a letter to the UN General Secretary – Boutros Ghali saying that he was sending the Minister of Foreign Affairs Akmaral Arystanbekova to establish contacts and cooperation with the International Organization. Signing to December 31, the statement of the Secretary-General of the Republic of Kazakhstan, the fact that part of the United Nations. January 23, 1992 the UN Security Council, at its meeting of the General Assembly announced the admission to membership in the United Nations Organization in Kazakhstan. The UN General Assembly next, 46th session adopted the proposal of the Republic of Kazakhstan, accepted his cock completely. Thus, after the announcement of the independence of the Republic of Kazakhstan, within two and a half months manifests its sovereignty at the international level. And April 15, 1992 decree of the President of Kazakhstan, Russia, Belarus and the Republic of Kazakhstan appointed Permanent Representative to the United Nations. At the next session of the UN, the published program is based in the foreign policy of Nazarbayev. During their disarmament, peaceful resolution of the political crisis, the situation in the Middle East, UN peace operations, international economic cooperation, the fight against terrorism and drug trafficking, global issues such as human rights and humanitarian cooperation.

Kazakhstan to the United Nations raised the important question after the other two. First, the Aral and Semipalatinsk regions, socio – economic and environmental issues in order to support the United Nations and the various funds operate with cooperation programs.

Second, the UN, the various organs, especially through participation in the General Assembly in the political, economic and humanitarian spheres, to contribute to the solution of international problems.

The Republic of Kazakhstan 2 March 1992 and to this day the UN has proved its position in the foreign policy of peaceful bed, recognized around the world shows that the living principles in international relations. As well as the Member States of the United Nations in dealing with global challenges and international law, from the time, when in fact proves the leadership that only one particular fact, including – Kazakhstan's renunciation of nuclear weapons voluntarily. Emphasized that this is a step in the United Nations, States have recognized that the voluntary renunciation of nuclear weapons and the closure of the nuclear test site in the world for the first solution in the world for the first time.

UN, at the sessions held in different years in the proposal is evaluated positively.

Since 1994, the UN General Assembly resolution on nuclear disarmament and the session highlighted the contribution of all three. 16 December, 1997 Assembly 52nd session adopted a resolution on the situation of assisting in the improvement of the environment and the health of the population of the Semipalatinsk region.

The heads of more than 170 countries in September 2015 in New York, came to the 70th session of the UN General Assembly. The event was attended by President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev made a presentation. Adopted at the Millennium Summit in 2000, the first day of meetings of the session was devoted to discussing the implementation of sustainable development programs until 2015. The second part of the report of the Head of State of the United Nations Programme on Sustainable Development in Kazakhstan, devoted to the problems and successes in solving social and environmental problems. As in the stands the Chairman of the General Organization of the United Nations in a speech Kazakh-speaking countries, has raised the status of the Kazakh language at the international level

Since March 2, 1992, to become a member of the UN Kazakh people for the first time presented itself to the world, and secondly to enhance its international status through the platform of the international organization. Therefore, 2 March, in the history of modern Kazakhstan is one of the most historic days.

**Event 3**

**May 7, 1992 – day of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan**

May 7, 1992 President of the Republic of Kazakhstan – Nursultan Nazarbayev, «the establishment of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan» Presidential Decree created the Armed Forces of the country. Considering that the presence of the Armed Forces to defend their independence every man his contract, May 7, 1992 the President signed a decree on the establishment of the Armed Forces. Since 7 May – is celebrated as the Day of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan.

It begins dealing creation of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan October 25, 1991. It still lives in the USSR and in the moment of his last months of life. It consisted of the 200 strong army formations and units of the various branches of the Armed Forces of the USSR on the territory of Kazakhstan. Military units subordinate directly to the center. And the countries that aspire to become in life, the main requirement was the presence of its Armed Forces for ensuring military security. In this regard, 25 October 1991 President of Kazakhstan Nazarbayev signed the document «on the formation of the State Defense Committee of the Kazakh SSR» goes a decree on the appointment of the Chairman of the State Defense Committee, Hero of the Soviet Union, Lieutenant-General appointed Sagadat Nurmagambetov. It was created on the basis of the republican military commissariat and the Staff of the Civil Defense in the State Defense Committee. Kazakhstan in the Defense Committee «in the territory of military control units», as well as with the change of the troops, the place of the various military exercises, military equipment, transport outside the country, other areas of military operations of the army tasked to keep under control. State Defense Committee in the military and the personnel policy of the USSR carried out with the consent of the Chief of the Joint Armed Forces Command. For example, the appointment of formations on the territory of military units of the regiment commander and officers to senior positions without fail coordinated with the leadership of the republic.

Commonwealth of Independent States (CIS) December 21, 1991 agreement on the establishment of a common military-strategic space and focused on the storage and maintenance of the unified command. Nevertheless, some of the CIS countries heads of their strategic forces, announced as commander in chief of the army on the territory of their countries. In early 1992, it did not become possible thanks to the integration of the armed forces of the CIS countries. As part of some contradictions there were between the republics of the former USSR because of the military territorial conflicts. This event accelerated the creation of a part of its armed forces of the CIS countries. In 1992, May 7, President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, «the transformation of the State Committee of the Republic of Kazakhstan Defense Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan», «the establishment of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan» and the first Minister of Defense, Colonel – General (May 9, 1993, Army -general) SK Nurmagambetov signed a decree on his appointment. When strengthening the independence of his role in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, in particular. Thus, the date of the creation of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan is considered to be a special day in the history of our country in the modern era.

Several of the main structures of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan (including tanks) Division 40 Army Aviation Corps, radio and electronic intelligence unit, power supply units and the Semipalatinsk test site, the Baikonur Cosmodrome, a special area of ​​the Aral Sea on the island of test equipment Barsakelmes Emba offices, warehouses, arsenals, warehouses and other departments and agencies. More than 200 soldiers were under consideration in other types of strategic weapons, 1,200 tanks and armored vehicles, 1500 artillery systems and 370 warplanes. The former Soviet army, associations, formations and units of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan. The founder of the army on the legal protection of Kazakhstan's independence is essential. It is the job of the President, the Government, the Defense Ministry has been actively involved. «The law was adopted by the Defense and Armed Forces of the Republic of Kazakhstan» September 22, 1992 the Supreme Council. January 19, 1993 «On universal military duty and military service issues right» 1 February 1993 «On social protection of servicemen and the status of members of their families», a law was passed. February 11, 1993, and the first president of the Republic of Kazakhstan approved military doctrine adopted is to avoid war, defense, energy sufficiency, based on the principles of mutual assistance between the countries of the CIS Union. February 10, 2000, was the basis of the second military doctrine adopted by the national security Strategy. The new doctrine of creation and the main directions of the reform of the Criminal Code were there.

Currently, the Armed Forces of the military government; three of the Armed Forces: Ground Forces, Air Defense Forces, Naval Forces; Special Forces; The rear part of the Armed Forces; military schools; military and scientific institutions. Military units and subdivisions of the Land «South» forces, the «East» and «West», «Astana» regional commanders and airmobile forces, combined missile and artillery forces. This should ensure the success of the security forces in the armed forces. He was born in the Armed Forces, to maintain the position of the distortion of independence is a historic day in the most important day in the history of the country.

**Event 4**

**June 4, 1992 – a new state symbols of independent Kazakhstan was adopted**

June 4, 1992 the independent Kazakh Supreme Council of the Republic of Kazakhstan's national symbols – the State Flag, State Emblem and approved by the national anthem. Since then, this day is celebrated as the Day of the state symbols of the Republic of Kazakhstan. State symbols are each part of an independent state is a symbol of the country.

In January 1992, the ad hoc working group will be established for the approval of the state symbols. The Working Group has announced the award of state symbols will be able to select the best design. Only the state flag would be focused on the 142 versions of the 453 proposed. As a symbol of peace and unity the blue flag was selected. After several discussions, the draft was approved Shaken Niyazbekova state flag. One of the main symbols of the flag representing the sovereignty and integrity of the country. Flag for a long time, to unite the people of the country, and it was the task of identification of certain public bodies.

**Description of the national flag**

The national flag of the Republic of Kazakhstan has the sun under a soaring eagle soaring in the middle of a rectangular blue cloth. Along the vertical shaft bands engraved in the form of national expression. There is an illustration of the sun, its rays, eagle and golden ornament. The ratio of the width and length of the flag is 1:2

In heraldry each color represents a certain concept. For example, the blue color of the sky, honesty, cleanliness, reliability and integrity. In addition, the blue color of Turkic culture has a deep symbolic meaning. Balagan, the ancient Turk god of the sky, which showed loyalty to their ancestors through the blue flag. Above the open-air state, peace, prosperity, and the color represents the unity of our country. The main criteria when choosing a network of the State Emblem of mythological and historical traditions. The working group was convinced to take it out of 245 projects and 67 proposals famous architects Zhandarbek Malibekov and approve the version Aman Valikhanov.

**Emblem of the Republic of Kazakhstan**

Emblem – one of the main symbols of the state. Emblem of the German original term «Erbe» comes from this. It is symbolic that reflects the cultural and historical traditions of the country of harmonious forms and means hereditary distinctive sign of things

After the Bronze Age nomads who inhabited the territory of the Republic of Kazakhstan to the concept of «characters» themselves with the symbol of the totem is called as a witness to history. For the first time this term is used in the Turkish Khanate.

**Description of the State Emblem**

The round shape of the State Emblem of the Republic of Kazakhstan. This is especially appreciated by the nomads of the Great Steppe, a symbol of life and eternity.

Image State heraldic coat of arms of the central element of a blue roof (top of the dome of the yurt). Around the sunlight, for example, for the collapse of a marriage, a thorn. The left and right part of the roof on the image of the mythical winged horses. At the top of the scale is a five-pointed star, and in the bottom of the «Kazakhstan» with an inscription. Star, family, UYK, mythical winged horses, as well as the inscription «Kazakhstan», golden color.

The life and traditional culture of Eurasian nomads, reminiscent of the blue sky, which is considered one of the key elements of the main part of the yurt roof. The image of the State Emblem of the roof, which are common to all people living in the country, a symbol of a unified country. The strength and stability of the roof as if it all depends on the reliability associated with blagosostoyanina every citizen to achieve happiness.

Mythical winged horses State Emblem is a key heraldic element. Abstract modern image of the horse confidence in the courage and strength of will. Wings of multinational people of Kazakhstan indicates the centuries-old dream of creating a strong and prosperous nation. They are the real thoughts and dreams and continuous improvement and the desire to develop creative expression. At the same time, reminiscent of the golden wings of racers of the golden ear, material well-being of the working people and the country.

Rites of the nomads in the horns of the last century, as well as the battle flag used in the decoration. Gift of the sky, land, heritage tourism through the horns represent different animals symbolic compositions played a significant role in many countries. Thus, the winged horse with a horn of plenty, semantic, and is an important typological image which has deep historical roots.

Stamp base color – the color of gold. It is a symbol of wealth, justice and generosity. Also, the color of the flag of blue sky in harmony with the color of gold found in the open air, and the survival of the world express concepts richest.

Competition for the best project of 51 songs of the national anthem, 132 lyric participated. At the same time, the former national anthem, written in 1944 to a musical contest. After listening to a few, it was deemed necessary to leave the musical version. Its authors – M. Tölebeav, Brusilovskiy E., L. Hamidi.

Taking into account the recommendation 4 June 1992, the national flag and the flag of the Supreme Council of State approved the musical version of the national anthem. So on this day, as the day of adoption of state symbols in the history of independent Kazakhstan it is an important historical days.

January 6, 2006, to discuss a proposal to amend the national anthem of the country's Parliament, the famous composer Shamshi Kaldyayakov «My Kazakhstan» was worthy of song. Words written talented poet J. Nazhimedinov. But the president of the time, up to date in terms of changes. Deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, on the same basis was recognized as the author of the text.

**Event 5**

**September 29, 1992 – World Day of Kazakhstanis Last Congress I**

Due to the independence of the Republic of Kazakhstan, not only in the interests of their own people in the various stages of the fate of history scattered around the world, who live in more than 40 countries around the world to protect the interests of the Kazakh people, and one of its main tasks in the first days of independence is considered. In this regard, the Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan «for the preparation and holding of the World Congress of Kazakhs» The resolution has been prepared. The idea of ​​this Congress was born during his visit to Turkey, President of the Republic of Kazakhstan. After resolving the World Kurultai created the organizing committee and staff.

In the period from 29 September to 3 October 1992, was the first World Congress of Kazakhs in Almaty. The first World Congress of Kazakhs in Turkey, Germany, France, Sweden, Norway, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan and other countries, a total of 33 countries and more than 800 people from different regions. Congress was on the agenda of the World Association of Kazakhs, its charter was adopted by the governing bodies. President of the Republic as chairman of the World Association of Kazakhs NA Nazarbayev was elected. The first secretary of the Union of Writers of Kazakhstan was appointed the first deputy chairman of Naimanbayev respect. The members of the jury and Dalelkhan Janaltay Community (Turkey), was elected Altynbek Sarsenbayev Myrzatay Zholdasbekov.

Guests mausoleum Skin Ahmet Yassaui, Zhezkazgan region visited the holy Ulytau. The reason for the guests was a concert in the Palace of the Republic. The term of the National Assembly in the press, it was announced on radio and television. September 30, the main novelty of the National Assembly was meeting in the Palace of the Republic. President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev delivered a speech. In his speech, the President said: «There are currently more than 40 countries, 4.5 million Kazakhs live in the world, so the honorable task, no matter where you live in the country, everyone feel as a representative of the Kazakh nation an equal footing», he said he.

The fund was closed on Saturday, October 30, 1992. Congress of Kazakh people to strengthen their unity, restore and promote the culture and traditions.

It is of great importance in the history of Congress. Representatives of the Kazakh nation in the world for the first time in their original condition – gathered in Almaty, the Kazakh State Center, and discussed their problems. Just as the world of the Kazakhs as a result of the First Congress of Kazakhs in the world who have a close relationship with its demands of public life. Thus, the opening of the Congress of Kazakhs in the history of the first years of independence of the modern world September 29 is the date of an important historical event.

The first congress held several community from more than a quarter of a century since its inception. On October 23–24, 2002 at the Second Congress of World Kazakh city of Turkestan, a total of 470 people in 33 countries participated.

In 2005, the world's third congress of Kazakhstan from September 28 to October 2 at the new capital city of Astana. 312 compatriots from 32 countries of the Assembly.

Fourth Fund was held on 25–27 May 2011. 35 foreign delegates from 380 countries, more than 300 people in different regions of Kazakhstan participated.

Each of the Congress has a special place in the history and significance. Nevertheless, it opened September 29, 1992 the first congress of Kazakhs occupy a special place in the world.

**Event 6**

**January 28, 1993 adopted the first Constitution of the Republic of Kazakhstan.**

January 28, 1993 – The Independent is one of the most historic days in the history of the Republic of Kazakhstan. On this day, the first Kazakh country's Constitution was adopted constitution. The Constitution of any State, the Basic Law, and this was the basis of the legal system of the state, the state is the highest legal act in force. The Constitution defines the political, legal and economic framework of the country.

Kazakhstan declared its independence from the date of its future political, legal, there is a need in the Law of the basic principles of the economic system. To this end, the President of the Republic of Kazakhstan at the beginning of 1992, NA The Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, Nazarbayev's initiative to draft a new constitution was adopted a resolution on the establishment of a constitutional commission. The Working Group on the drafting of qualified lawyers are specialists in the country. The commission worked for about a year, was submitted to the Supreme Council session, the draft of the new Constitution.

The first Constitution of independent Kazakhstan January 28, 1993, adopted at the session of the Supreme Council of XII convocation IX. It consists of an introduction, 4 sections, 21 chapters and 131 articles were. The new Constitution of the Republic of Kazakhstan is carried out in the country since independence, many legal norms: national sovereignty, state sovereignty, the principle of separation of powers, the recognition of the Kazakh government language, the president, as well as other changes in the legal recognition of a legally approved. According to the constitution, the first in the political system of Kazakhstan is based on the model of a parliamentary republic.

The introduction of an independent section of the Constitution, which is based on the rule of law. Creating a democratic and legal state in accordance with international norms and principles, it was first published as part of the international community. The Constitution was based on the preservation of inter-ethnic harmony in the country. Ensure equal conditions for all citizens of the Republic of Kazakhstan, approved by the obligations and the rights and freedoms of the people. In accordance with the Constitution, approved by the Kazakh language is the state language and Russian language became the language of international communication.

It stated in the new Constitution of the Republic of Kazakhstan a democratic state.

New Kazakhstan and the Constitutional Council of Kazakhstan was obvious continuity between the legal systems. Because of the Soviet legal system firmly. Radically change it immediately, it would be impossible to introduce a new legal system. However, the rapid development of the situation in the country that meets modern requirements associated with the introduction of new institutions and rules of the highway was opened.

«The State and its organs and institutions», the position of the Supreme Council of the exclusive right to speak on behalf of the people of Kazakhstan and President.

 Private land ownership in the economic sphere. Soviet period, public relations and social consciousness still not given in a new relationship and a new consciousness.

The new Constitution of the Republic of Kazakhstan fixed the independence of the state, expressed in Kazakhstan by the international community in 1993 as an independent state, our society in the newly approved some institutions in the social, political and legal spheres. Thus, for the same period in relation to the new Constitution of the Republic of Kazakhstan has approved a legal framework to address the three main objectives.

Independent Kazakh adoption of the Constitution of the first democratic country – the most important historical event in the life of the modern world. Our country has a real opportunity to create a new model based on the principles of international society.

The Constitution of 1993, some of the political, legal, economic, serious legal problems are not solved, he lived for 2 years and 7 months in 1995 laid the legal basis for the Constitution.

**Event 7**

**November 15, 1993 – The national currency, the tenge circulation date**

The independence of the Republic of Kazakhstan, which is a manifestation of the national currency, the tenge, was born on November 15, 1993, the day is one of the most important historical events in the history of independent Kazakhstan.

Tenge currency before the entry into service of the former State Bank of the USSR, and was then appointed by the Central Bank of Russia. Its plant for the production of banknotes as a means of payment, as well as the absence of the State Bank of the USSR and the Central Bank of the Russian Federation in 1961–1991 banknotes and coins issued by the service. Within two years, the economy of Kazakhstan was forced to buy Russian rubles. There was a threat of independence agreements signed by Russia, Kazakhstan. Even in Russia in 1992 and its currency, and the «ruble zone» has been expelled from Kazakhstan and other republics.

To maintain its independence, its national currency issue is on the agenda. The National Bank of Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev will start the preparation of a payment instrument. The future of the National Bank of 27 August 1992, 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 approved denomination banknotes. British stamps and banknotes, to remove his participation in «Harrison and his sons», has signed a contract with the company.

In light of his own money to prepare the country only in rubles remained in circulation in the other republics of the Soviet Union changed all of their currencies in relation to the introduction of the ruble. There were no restrictions on their arrival. All this happens before becoming violation led to the devaluation of the ruble further growth. Inflation exceeded 2900 percent.

As soon as the current situation it is necessary to implement the national currency. In 1993, the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan in early November, the State Commission for the implementation of the national currency, the tenge, was created. The Commission developed the concept of the introduction of the national currency, the introduction of a new currency, the method of the new issues of currency exchange points, money exchange ratio and cash limits, marked the formation of the exchange rate and other important issues. President of the Republic of Kazakhstan November 12, 1993 «on the introduction of the national currency of the Republic of Kazakhstan» was issued. «The territory of the Republic of Kazakhstan in 1993, with 08.00 of November 15, the national currency, the tenge, was introduced in the Republic of Kazakhstan; November 18, 1993 The Republic of Kazakhstan tenge will be legal tender».

13 November, the national newspapers published photos of the new currency. Seven units, a special place in the history of the Kazakh tenge seven historical figures. One thing to note is the «second master», Abu Nasr al-Farabi three teñgelikte became famous poet Suyunbay five teñgelikte famous composer Kurmangazy, ten teñgelikte outstanding scientist Shokan, twenty teñgelikte great poet Abai, fifty teñgelikte Khair Khan, with hundreds of images teñgelikte Abylaykhan.

November 15 and 20, to replace the amount of up to six days. Tour six days, people would need to exchange currency of the country of money available. People are transformed one of five hundred rubles. The cost of the tenge against the US currency in the first round – 1 $ 4,75 tenge have been approved. For the first time on November 22, 1993 were issued to pensions and wages.

Subsequently, on November 15 President of the Republic of Kazakhstan declared a day of national currency was born. Kazakh people annually prazdnovet joy on this special day.

In November 1993 the tenge to strengthen the independence of the country of origin of radical social and economic reforms needed for a historic step. It's 25 days on a 25-year history of independence, it is one of the most significant dates.

**Event 8**

**On the basis of the Constitution of the first parliamentary elections were held on March 7, 1994.**

25 years of history with a special note significant date in the history of the Republic of Kazakhstan of March 7, 1994 on the basis of the 1993 Constitution, parliamentary elections were held for the first time. Prior to that, he worked for the twelfth time in the Supreme Council, was elected in March 1990. This administrative-command system, which is still enough to have an impact on the country's highest legislative body, the first time the most democratic elections. These elections were held in the absence of proper political parties in the process of transformation of the totalitarian system were deemed irreversible.

Twelfth Convocation played a special role in the history of the formation of the Republic of Kazakhstan parliamentarism of the Supreme Council. Its historical role in the adoption of a number of important legal instruments of state policy in the first half of the 90s, reflected in public relations, legislative support. The most important of these are:

October 25, 1990 the Supreme Council of the Kazakh SSR «On the State Sovereignty of the Kazakh Soviet Socialist Republic adopted the Declaration"

December 10, 1991 in the name of the Kazakh Soviet Socialist Republic of Kazakhstan (Kazakhstan) passed a law on renaming

The Supreme Council of the Republic of Kazakhstan dated 16 December 1991, declared the independence of the Republic of Kazakhstan

June 4, 1992, the State Flag, State Emblem, in December, the government approved the national anthem

January 28, 1993, the first constitution of independent Kazakhstan and many others.

However, in the twelfth convocation of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan joined the international community based on democratic principles in public life changes, the introduction of new reforms to strengthen market relations in the economy, failed to take a decision rapidly changing political life. In particular, the balance of the power system of branches was fuzzy. In such cases, the Supreme Council led to the premature termination of its activities.

It needed a life in accordance with the requirements of the new tax reform, as well as changes in the legal and professional qualifications in the country on a regular basis, in order to justify the new parliament.

Depending on the need for such regular elections scheduled for March 7, 1994, the Supreme Council. Political parties and movements in the election campaign of the candidates from single-member constituencies gave the impression of a real democracy. Only 910 people in 135 single-member districts were worthy conditions of the proposed registration of 692 people, on average – 5 candidates fighting for one mandate.

The elections contributed to the formation of a multiparty system in Kazakhstan. 73.84 percent of voters participated in the elections.

In accordance with the Provisional Regulation on the basis of the parties' submissions, the Supreme Council of the following fractions: National Unity Alliance (formed up to 32 people), the People's Congress Party (22 people), the Socialist Party (12) and the Federation of Trade Unions (12) and, mainly, on the based on the professional group of 14 deputies. Thirteenth elected chairman of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan is a well-known public figure and statesman, writer Abish Kekilbaev elected. Kazakhstan for the first time in the history of political parties and movements to achieve the real levers of power and have the opportunity to influence the development and adoption of state programs.

During the period 1994–1995, it is an extremely important period in the development of Kazakhstan's parliamentary system. From April 1994 to March 1995 the Supreme Soviet of the thirteenth convocation was the first professional Parliament of Kazakhstan, who has worked on a regular basis have laid the foundation for the next parliamentary system. Therefore, this Parliament every day life – 7 March, 1994 is a historic day in the modern history of our country special.

**Event 9**

**July 6, 1994 the Parliament decided to transfer the capital Akmola**

July 6, 1994 the modern history of independent Kazakhstan is a historic day. On the same day, on the thirteenth elected chairman of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev with the evidence, the country approved the proposal to move the capital to Astana. The decision of the independent people of Kazakhstan to launch a new milestone in the history.

In ancient and medieval times, many events in the Kazakh city of Astana is known to have occurred. They Şïgw (Usuns state), Bïtyan (Hanga state) Suyab (Western Turkic khanate, Turgesh state) Balasagun (Karakhanids state), sheep (state Karluk), Yangikent (Oguz Khanate), Gypsy (Kipchak Khanate, the state of Ak Orda), Sauran (Ak Orda state), Turkey (Kazakh Khanate), Tashkent (in the Kazakh Khanate Tursun Khan) cities. And in the XX century the city was the capital of the Kazakh state. 1920–25 years in the city of Orenburg, in 1925–1929 he Bucharest, 1929–1997 was the capital of Kazakhstan, Almaty.

After Kazakhstan gained independence in 1991, the political center of the south-east of the central part of the country, the question was raised. On behalf of the President of the Republic of Kazakhstan in order to determine the optimal placement of the new capital of the state throughout the country it has been thoroughly investigated. According to the analysis of the best in the city we decided to Akmola city.

It has been determined in accordance with the following principles: the geographical position of the large crossroads, located in the central part of the country, near the most important economic regions, etc.

President of the Republic of Kazakhstan dated September 15, 1995 Nazarbayev, «the capital of the Republic of Kazakhstan» was published Decree. Since then, the place of residence of Akmola and Almaty, the President determined. The organization of the supreme bodies of state power in the city of Akmola State Commission of the Republic of Kazakhstan, central and local executive bodies of the functions is to coordinate the activities of these objectives. The Government of the Republic of Kazakhstan by presidential decree in order to collect additional budget funds for the improvement of the city of Akmola «Astana» opened fund.

In October 20, 1997 – Transport and Communications, Agriculture, Ministry of Information and Public Accord, Radio and Television Corporation, Resettlement Commission office, Task Force of the Defence Ministry, the Republican Guard and the protection of the individual president sectors, Foreign Affairs, Interior and Justice Ministries and National Committee moved to the new capital by individual departments of the Office of security. On the same day, the new capital of Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev has been officially announced in Akmola. It was held the state symbols and the President of the Republic of Kazakhstan dated November 8, 1997 in Almaty to Akmola ceremony flag-off. In 1997, he moved to the Office of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan dated December 3, Akmola, and immediately set to work. He moved to the Republic of Kazakhstan Parliament deputies of 10 December. December 9 of that went to the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in Akmola official.

Presidential Decree 6 May 1998 in the city of Akmola was renamed the title to the city of Astana. the official presentation of the city as the capital of the Republic of Kazakhstan from June 10, 1998.

At the moment, the political center of the Republic of Kazakhstan – the commitment to the future of Astana, Kazakhstan, to serve as a symbol of successful development. Recognized around the world is located in the center of Eurasia, Astana has become the center of major international meetings frequently. In just a few years, the city of Astana Kazakh administration of the country, political, cultural, spiritual, educational and scientific, financial, economic, business was formed as a center. The urban population has increased by 290 thousand to several times, according to the census of 1 January 2015, 853 thousand people.

Who has made important contributions to the development of the Kazakh state on all sides in the formation of the city of Astana the importance of the Supreme Council of the decision of 6 July 1994. Thus, this day is one of the most important dates in the history of independent Kazakhstan.

**Event 10**

**It was established by the Assembly of Peoples of Kazakhstan from March 1, 1995**

On March 1, 1995 by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the People's Assembly of the Republic of Kazakhstan was established as an advisory body to the President. Since its inception, the Assembly has successfully completed its main task of more than 100 ethnic groups live in inter-ethnic relations was the release of the Kazakh Eli.

Kazakh Eli XIX–XX centuries due to the historical circumstances of fate, as the representatives of more than 100 ethnic groups. In particular, during the reign of Soviet power dozens of different ethnic groups, representatives of different religions forcibly resettled on the territory of Kazakhstan. Thus, the Kazakh Eli has become one of the multinational country. In the first years of independence, the peaceful progress of the country on a regular basis is one of the necessary conditions for the development of inter-ethnic harmony.

It was understood the President Nursultan Nazarbayev in the first year of independence for the first time in 1992, he announced the establishment of the People's Assembly of the Peoples of Kazakhstan in the first place. This need to create a political institution, as well as newly formed, independent, multi-ethnic, multi-religious state would have arisen in the context of sustainable development.

Assembly twenty-year history of dynamic, experienced significant changes. In May 2007, a number of changes were made to the Constitution of the Republic of Kazakhstan. He was constitutional Assembly of People of Kazakhstan has won the status of the right to elect nine deputies of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. At the same time strengthening the political role of the Assembly. January 20, 2008 President of the «National Assembly» has signed the law has no analogues in the world. ANC in the political system of the country has become a full subjectivity. The legal basis for its regulatory defined.

In the course of its development model of interethnic tolerance and social activity of Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev was formed. Over the years, the institutional structure of the Assembly of Peoples of Kazakhstan, strengthen and consolidate the potential of a mature society, it has become an important public diplomacy in the arteries. Today, the country is a constitutional body headed by the President of the Assembly. It defines its special status.

Discussed the role of the Assembly of the Kazakh people of consolidation targets, Kazakhstan patriotism, civic and spiritual and cultural values ​​of the people of Kazakhstan on the basis of Kazakhstan's civil identity and competitive nation in the process of inter-ethnic harmony in Kazakhstan. The main objectives of the Assembly – 1) inter-ethnic relations in the sphere of state bodies and civil society institutions in order to ensure effective cooperation and inter-ethnic harmony in society and create favorable conditions for further strengthening of tolerance; 2) strengthening the unity of the people, the support of the Kazakhstan society the fundamental values ​​of social harmony and development; 3) manifestations of extremism and radicalism in society and human rights and freedoms of citizens and help to counter the attempts aimed at government agencies; 4) the formation of political and legal culture of citizens on the basis of democratic norms; 5) To achieve the Assembly's goals and objectives, cultural and other public institutions to ensure the integration efforts; 6) the development of national cultures and traditions, is the preservation and development.

Today, the Assembly interethnic harmony, national unity and tolerance in society contributes to the creation of favorable conditions for further strengthening. Assembly involves efforts to integrate ethnic and cultural associations, cultural centers, national cultures, languages ​​and traditions of prosperity, security and development.

First President of the Republic of Kazakhstan – President of the Assembly of People of Kazakhstan and the right to life. Assembly session (meeting of members of the Assembly) – the highest governing body. Depending on the session, the President of the Republic of Kazakhstan needs convened at least once a year.

Between sessions, controlled by the ANC Assembly Council. At a meeting of national-cultural associations, public figures, deputies, ministers, governors included. Chairman of the Meeting on the replacement of two deputies assigned to the ethnic and cultural associations are appointed by order of the President on the basis of recommendations of the Council.

The structure of the body of the Administration of the President of the Assembly Secretariat Kazakhstan People's Assembly, which is an independent unit. At the same time, deputy chairman of the Assembly Secretariat, which is headed by the head of the Secretariat. Thus, the ANC will be the effect of public administration and public relations.

Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan People's Assembly elected 9 protects the interests of all ethnic groups in the country. At the same time, Kazakhstan's ethnic communities through their political parties represented in Parliament is based on the direct participation of representative bodies.

Kazakh national diplomacy and inter-ethnic harmony in the country and the establishment of the Assembly of the Herald, which is an important artery is one of the most significant dates in the history of the country.

**Event 11**

**August 30, 1995, adopted the Constitution of the Republic of Kazakhstan**

Holding a referendum in the country August 30, 1995 as a result of the modern period, the new Constitution was adopted. At the end of the referendum, 81,9 percent of the population called for the adoption of a new Fundamental Law. September 5, 1995 entered into force. Kazakh Constitution, adopted on the same day for the past 21 years since then, served as the country's constitution. August 30 – Constitution Day is celebrated in the country.

The new constitution has 9 chapters and 98 articles. They are as follows:

Part I. General Provisions. Part II. Man and of the Citizen. Part III. The president. Part IV. Parliament. Section V. Government. Section VI. Constitutional Council. Part VII. The courts and the administration of justice. Part VIII. Local self-government and self-government. Section IX. Final and transitional provisions.

In contrast to the Constitution, the Constitution of 1993 was the quality of its content. In 1998 and 2007, a significant change in the Constitution, extending presidential powers.

A new constitution for the first time not only in respect of the rights of citizens, people born in the norm of integral rights. President of the new Constitution of the Republic of Kazakhstan on the political system, which is composed of high branches. In accordance with a presidential system of government. Parliament has been modified part of the Constitution.

The Constitution of the Republic of the legislative, executive and judicial branches of stability, to ensure the effective functioning and interaction not only proclaimed the principle of separation of powers, checks and balances has been fixed. The Basic Law as the highest value of human life, have been confirmed by the rights and freedoms.

This does not contradict the principles of separation of powers in the state unit of the coordinated interaction of all branches of power in one of them provides a complete lack of concentration. Single dialectical interaction between the branches of government is. But the mechanism of checks and will contribute to political stability in the country.

The 1995 constitution, the president of the Republic of Kazakhstan, as well as the «Parliament of the Republic of Kazakhstan and the status of its deputies», «On the Government of the Republic of Kazakhstan», «On judicial system and status of judges» settled the status and responsibilities of each of the branches of government.

The Constitution of the Republic of Kazakhstan in 1995, exercises the legislative function of the Parliament is the supreme representative body of the country.

Parliament on a regular basis, working in two chambers: the Senate and the Majilis.

Each region of the Senate, the main city and the capital of the Republic of Kazakhstan, two people, provincial, city and the capital of the Republic is composed of deputies elected at a joint session of deputies of all representative bodies. Seven deputies of the Senate of the Senate shall appoint the President of the Republic.

Seventy-seven deputies of the Majilis. Sixty-seven members of the administrative-territorial division of the country, one of the members shall be elected from territorial districts. Deputies of the Majilis of the term of office of six members of the Senate for a term of five years.

August 30, 1995 Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted a general referendum «parliament» approved the concept for the first time officially.

**Event 12**

**In 1997, the Republic of Kazakhstan strategic development program has been adopted by 10 October 2030**

President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to people of Kazakhstan for the first time October 10, 1997 – «All the prosperity, security and prosperity», the message, which announced a strategic development program until 2030. This is a special place in the history of modern Kazakh State Address First, the independence of the President's Address to the people of Kazakhstan.., after the first and then every year has become a tradition to dedicate the Message of the President of the Republic of Kazakhstan. at the end of 2015 in the Republic of Kazakhstan President's name for his 19th. Second, the state Kazakh Address near and far in the direction in which to develop deadlines. After the call has strengthened confidence in the future, and the future of every citizen.

The message consisted of three parts. The first part of «Where are we now are», he said, the President of the Republic of Kazakhstan is an overview of how to pass in the years 1991-1997. First of all, for the last 6 years, has emerged as an independent state, and secondly, a wide range of social, political and economic reforms carried out in the president said. 8, have the advantage of Kazakhstan for further development. These include: 1) There is established an independent state of Kazakhstan; 2) Over the past seventy years, he worked in the political and economic system, rather than working with the new political and economic system; 3) We have changed due to a change in the company, we have been released; 4) the human factor, we have a high level of scientific knowledge and the creative potential of the people; 5) There is a huge natural wealth; 6) There is a land rich in agriculture and livestock; 7) political stability and national unity; 8) has the patience and the patience of the people of Kazakhstan.

The second part of the message «mission». President of Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, and countries Taland 30–40 years ago, left in the development of the poorest countries in Asia, he noted that at the current stage of the Asian tigers is called an example for the whole world. Analyzing the features and benefits of the President of the Republic of Kazakhstan in 2030 «in the Central Asia, will become a model for other developing countries», he said.

The third part of the «long-term priorities and implementation strategies», he noted that the president discussed the implementation of the long-term priorities: they are as follows:

1. National security.

2. The internal political stability and consolidation of society.

3. foreign investment and domestic savings are based on an open market economy with a high level of economic growth.

4. Citizens of health, education and welfare.

5. Energy resources.

6. The infrastructure, particularly transport and communications.

7. Professional state.

This development priorities for the medium and long-term basis for the formation of the country's development plan for the period. «Kazakhstan – 2030», the first stage of the long-term development strategy of the Republic of Kazakhstan, approved by decree in December 2001, President of the Strategic Plan of Development of Kazakhstan till 2010. «Kazakhstan – 2030» Strategy of the Republic of Kazakhstan to the next step in 2020 of the Strategic Development Plan.

At the present stage of economic, social, and cultural achievements of «2030» is in the framework of the strategic development program. Thus, the date of adoption of such a program is one of the best years of independence 25 years of historical days.

**Event 13**

**June 10, 1998 – Capital International**

**Presentation was held**

June 10, 1998 was a special day for all Kazakhs awaited. On the same day, a new administrative and political center of an independent Kazakhstan, the country's international presentation of Astana.

President of the Republic of Kazakhstan dated September 15, 1995 Nazarbayev, «the capital of the Republic of Kazakhstan» was published Decree. Since then, the President of the Republic residence administration is defined as Akmola and Almaty. Was established organization of the supreme bodies of state power in the city of Akmola State Commission of the Republic of Kazakhstan. Akhmetzhan Yesimov was appointed chairman commission. to coordinate the functions of central and local executive bodies, the Commission had the right. The Government of the Republic of Kazakhstan by presidential decree in order to collect additional budget funds for the improvement of the city of Akmola «Astana» opened fund.

October 20, 1997 President Nursultan Nazarbayev, the new capital of Kazakhstan, Akmola was officially announced. It was held the state symbols and the President of the Republic of Kazakhstan dated November 8, 1997 in Almaty to Akmola ceremony flag-off. December 9, President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in Akmola went to the official. The head of state at the opening ceremony, Nazarbayev said: «All political decisions will be made today in this city», as it was officially announced.

Presidential Decree 6 May 1998 in the city of Akmola was renamed the title to Astana.

Presentation of short-term capital program has been developed and was attended by 217 local and foreign companies in the implementation of this.

This is the first big event was the President of the Republic of Turkey Suleyman Demirel. The day before the official event, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, came the presidents of Ukraine. All cultural events «From that moment, in the heart of the country for many centuries – Astana» musical fanfare.

Such theatrical events, cultural and sports sectors to meet the new capital. On the eve of the Palais des Congrès, and culture and arts leaders of Kazakhstan held a concert. It was attended by dignitaries, led by President Nursultan Nazarbayev.

In the evening festive program continued in the central square of the city. This directly through a powerful speaker in a conference room impressed to hear a human voice. Vote for this space, «Mir» was the voice Talgat Musabayev Kazakh citizen working at the station.

Astronaut brother to speak directly to the head of state in the central square, and wished the newly presented in Astana in Ak Zhol. Great blue sky all the people were for the space station flies.

The capital city of Astana, which has been awarded since then has become a good tradition to celebrate a birthday. Seven consecutive years, the festival was celebrated on 10 June. Over time, the city has increased the importance of the Astana Day, as soon as he became, not just wait for the whole of Kazakhstan. Thus, in accordance with the decision of akimat of Astana in 2006, on the anniversary of the decision of the City Council and was named the Day of Astana. And said that it was approved on July 6 during the first days after the decision. In 2008, «On holidays in the Republic of Kazakhstan Law» On July 6 Astana accordance with the amendments included in the list of public holidays.

Independent data presentations Astana Kazakh capital of the country is one of the most important dates in the recent history of our country. As the heart of the capital of each state. Kazakh Eli made his choice after independence to determine their capital. Currently, the Kazakh state every political move is directly related to the city of Astana.

**Event 14**

**25 February 1999 and 4 March, the first census was conducted in the Republic of Kazakhstan**

Census of the population throughout the country for a certain period of time at a specific collection of demographic, economic and social data, the compilation, publication and dissemination of national statistical event is aimed at. Since 1950, the United Nations will hold a census every 10 years worldwide. At the beginning of the XXI century census we realized that there was no country in the world. The results of the national census is considered part of the global Census.

In the period from 25 February to 4 March 1999, the first census in the Republic of Kazakhstan's independence. This history of independent Kazakhstan is considered the most important social event. Thus, the first census in 1999, is one of the most important dates in the history of the modern world.

Based on the story of the end of XX century, the end of the XIX century, that is, until Kazakhstan's independence was not seven times the population census conducted in the country. Kazakhstan, on the basis of their population were as follows:

1897 years. Kazakhstan's population of 4 million. 147 thousand.

1926. Kazakhstan's population of 6 million 196 thousand people.

In 1937, the population of 5,126,000.

1959. Population of Kazakhstan in the amount of 9 million. 310,000 people.

1970. Kazakhstan's population is 13,008,000 people.

1979. The population is 14,684,000.

1989. Kazakhstan's population of 16 million. 464000.

It will be run until March 4 will begin February 25, 1999, published at the end of the main results of the Census 2000. According to the results of the population census in 1999 the population of the Republic of Kazakhstan 14953,1 thousand. This figure compared with the data decreased to 1246,1 thousand persons from the index-Union census in 1989.

The main feature of this period of ten years, the number of the local representative of the Kazakh nation has increased by 122,9% in the period. Analysis of individual ethnic may provide the following information. In particular, in this decade, the number of Russian nationality, 37,4% and 30% of Ukrainian nationality, 5,4%, 3,7%, 5,8% and 2,4% of Germans, Tatars decreased by 2% to 1,7 %. The main causes of this social phenomenon to gain independence was part of the empire of the Soviet Union and its republics, many people are returning to their homeland, as well as near and far abroad return of ethnic Kazakhs in the first years of independence, social and economic expansion of the crisis spread to with the increase of migration processes We believe.

According to the results of the 1999 census, the most widely used method in the statistics of several criteria to determine the portrait's population. This conditional population of 100 people will be like one big family. 100 inhabitants black roof 56 urban and 44 rural communities. 51 women and 49 men. 1 person of foreign nationality, 99 citizens of Kazakhstan. All competent and shower 26 100 16 secondary vocational education, secondary education, higher education is one out of every ten people. More than half of the people working in employment in the services sector. The average 26-year-old man and 23-year-old woman was married. 100 people, including 29 children under the age of 15, 25 and young people aged from 15 to 29 teenagers, 35 adults aged 30 to 59 years and men aged 11 to 60 years of age or older.

In 2009, the second census in independent Kazakhstan was held February 25 to March 6. As a result of the 2009 census the population of the Republic of Kazakhstan 16mln. 004 mıñ 800 people. Compared to the 1999 census the population of 1 million. 022 mıñ 900 people, or an increase of 6.8%.

**Event 15**

**March 1, 1999 the union of the four political parties**

**«Nur Otan» Republican Party was formed**

March 1, 1999 four united political party, the creation of the party «Nur Otan» was one of the most significant events in the modern political history of the country. «Nur Otan» Party History since 1998. January 10, 1999 was set up in front of the headquarters of the public to support the candidacy of Nursultan Nazarbayev in the presidential elections held on the basis of «Otan» Republican Political Party. When the first of the «Otan» party was a member of more than 300. February 12, 1999, it was registered in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. The party's chairman, N. Nazarbayev.

«Nur Otan» party March 1, 1999, the Charter, approved by the First Congress of the Party. Amendments to the Charter of «Nur Otan» XI Congress of July 4, 2007, May 15, 2009 February 11, 2011 XII Congress XIII to XV in 2013, the Congress and the Congress.

The purpose of the practice of political parties developed institutions of civil society, the political system of modern competitive economically strong, democratic, secular, legal, is to achieve the creation of the welfare state.

Party goals:

in the field of public administration and local self-government, political leaders, party members, training and support;

Aims and objectives of the program and the charter with the aim of raising awareness and disseminating information on its activities;

Participation in national referendums in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

Government and local authorities of the Party and its members, citizens and the protection of the interests of different social groups;

According to the program of the party, to participate in social, economic and political reforms, the formation of a national standard of quality of life;

Small and medium-sized enterprises, peasant farms;

promote inter-ethnic and inter-religious harmony and social stability;

accounts across the country to participate in the work; representative and executive bodies for the implementation of public opinion and proposals of draft laws and other regulations, as well as in the development of draft regulations for the implementation of them through parliamentary associations;

society and the state, socio-economic and other sectors in order to facilitate the integration of young people;

members of the party in accordance with the state awards;

moral encouragement of party members;

citizens to promote the education of the facts of intolerance towards corruption in the implementation of public control over the authorities.

The basis of the social workers, the party of budgetary organizations, students, scientific and creative intelligentsia, consisting of representatives of small and medium-sized businesses.

For the consolidation of political parties to improve the system «Otan» and its goal of «Asar» and «civil» and «farm» united party. In December 2006, «Otan» Republican Political Party X is the name of the Congress party «Nur Otan» People's Democratic Party is changing. Parliamentary elections held in August 2007, the «Nur Otan» party became the ruling party winning a landslide victory. According to the results of elections in the Majilis of the «Nur Otan» won 88.41 percent of the vote, 98 deputies were elected to the party in the lower house of parliament.

Currently, 250 of the branches of «Nur Otan» in all regions of Kazakhstan, there are 6,300 primary organization Shymkent, Astana and Almaty cities. «Nur Otan» has 900 thousand members of the Party.

«Nur Otan» Constitution «is the supreme governing body of the Congress party. If necessary, the party congress, the party or the decision of the political council party, but not less than once every four years, will be invited», the source said.

From 1999 to 2016 he was held XVII Party Congress. January 29, 2016 XVII Congress last year.

Currently, all the changes in the political life of the «Nur Otan» party took a direct part. Became the «Nur Otan» party in power has a special significance for the political history of modern Kazakh state.

**Event 16**

**In 2000, he celebrated the anniversary of Turkestan, on 20-21 October 1500 under the auspices of UNESCO**

Turkestan, October 19–20, 2000, marked the anniversary in 1500 by UNESCO in width. This event has a special place in the history of independent Kazakh state at the present stage is one of the most important events.

Not only in the country but also the city of Turkestan, it is one of the oldest cities in Central Asia. Since 2000, the age of some of the findings of archaeologists Turkestan country say that it will happen. In general, archaeologists have proved that in the deep history of the city of Turkestan. Stone Age Şoqtas in the region around the city of Turkestan, called Qoşqorğan monuments found. Research results in the first of at least 550 people in the region are living a thousand years ago. Around the city of Turkestan I millennium to other creators of culture öñirindegidey Bronze Age. The modern city of warp V-VI centuries were laid most common comments.

The name of the ancient city of Turkestan Yasa. Archaeologists in the ancient assumes that corresponds to the current Kültöbege. VII–XII centuries became Shavgar area around Turkestan. Turkish Khanate review of the region.

After the collapse of the 1st quarter of the XII century Shavgar Yasa become the center of the region. There Kayassawi live in. It was built on the grave after his cemetery. Instead of the XIV century tomb of Tamerlane built a mausoleum. Mausoleum is a key date in the city of Turkestan passport. The city along the Silk Road, from Dasht-i Kipchak and Central Asia, and favorable geographical conditions, as well as the mausoleum of people have contributed to the development of the city there is a risk of trade

Since the name of Khan, the name of the city of Iasi and is used instead of the name Turkestan XVII–XVII centuries, the capital of the Kazakh Khanate. Mausoleum of the XVI century in the Kazakh khans and sultans, heroes and dancing under the guidance of the most famous people buried. Ondan Name Khan Janybek Zhangir Khan Sultan Khan, Tauke Khan, Abulmambet and Khan, Abylaikhan, Kazybek dance, Kanzhigaly want elderly Bogenbai marginal hero, his son Joldıayaq hero and many other historical figures are buried. This role as a spiritual center for the residents of the Kazakh city of Turkestan further qöterip.

XVIII century raids Jungars was how to quit. Considered under the city of Turkestan in 1819–64 Kokand Khanate. Turkistan captured Russian troops on June 11, 1864. Since 1872, the county town is named. Since 1928, the city of Turkestan Turkestan district administrative center. «Open-air museum of Sultan Muhammad» was opened in 1991.

The city was founded in 1992 with the International Kazakh-Turkish University. More than 22 students. Almaty, Taraz, Shymkent, Kentau and has branches in the cities of Ankara. Since 1997, the city of Turkestan and operation of the satellite system, which connects the city of Ankara.

The decision to celebrate the 1500th anniversary of the international organization UNESCO Turkestan after the Government of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2000 «About preparation and holding of the 1500 year anniversary of the city of Turkestan» to make a decision, approved the plan of measures carried out in connection with the anniversary. One of the key measures of the Government decrees:

1) with the participation of Kazakhstani and foreign scientists in the field of international scientific and practical conference in the city of Turkestan;

2) in the city of Turkestan «Turkestan – 1500 – the voice of the century» theatrical activities;

3) «in 1500, and the music of the Great Steppe Turkestan» Turkic-speaking countries, the traditional international music festival;

4) «Turkestan – 1500» Jubilee medal in the 700;

5) at UNESCO Headquarters (Paris), an international round table «Turkestan 1500» was the organization of the exhibition.

Kazakh Eli sacred and holy preparation of the 1500 anniversary of the city of Turkestan. On the 1500 anniversary of the city of Turkestan Kazakh state independence for the first time a large-scale international event, which is held under the auspices of UNESCO. Renovation of historic buildings and places in the city were taken. Even the streets of the city, landscaping, night city lights and decorative and other works. The organizers of the jubilee for foreign visitors coming from each country, the city of Almaty and Astana have paid attention to the issues of official guests. At the same time the South Kazakhstan region, patriotic citizen BM Saparbayev real business like a real organizer.

Brotherly Republic of Turkey Turkestan 1500th anniversary of the restoration of the mausoleum of Khoja Ahmed take to cope with it on the eve of the wedding.

The son of a long-awaited wedding – Once was held on 20-21 October 2000.

The delegation headed by President of the Republic, and then Ahmet Necdet Sezer of Turkey, UNESCO General Mr. Diene, Deputy Chancellor and other senior officials of the owners of the Turkic world.

October 20, the thick morning gathered at the mausoleum X.A.Yassawï country. Kazakh President Nursultan Nazarbayev, the President of Turkey Ahmet Necdet Sezer and other official guests visited the mausoleum of the great man for ärwağına read the Koran. We visited the mausoleum of the room. Kazakh Countries around the mausoleum and Turkish leaders to the construction of a large mosque as a symbol of friendship between the two countries, the first brick in the foundation of character.

X.A.Yassawï continuation of the anniversary of the city name the International Kazakh-Turkish University in tricity Palace of Culture. Turkestan 1500 for the annual celebration of the international scientific-practical conference. The first speaker – President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. The topic of his report, «national freedom in Turkestan, as well as the capital of the country», he called. In his speech, President of Turkestan place to stay as far as ancient history today outlined the way for further growth and prosperity of the city.

The aim is not only the president of the Kazakh people of Turkistan and the entire Turkish world spiritual center of rotation will be clearly reflected in the report.

1500th anniversary of the city of Turkestan in the historical buildings of the city, cultural centers on the island. Evening concert in front of the city administration, and his back was a big fireworks display. They all saw the outside qözimen Akinzhan blood and stirred in the same night, «fallen stars in the night sky», he explained.

Thus, on October 20–21, 2000 – 1500 anniversary of the city of Turkestan was held at the international level in the history of independent Kazakh state went down in history as one of the most important historical dates.

**Event 18**

**23–24 September 2003 was the first Congress of Leaders of World and Traditional Religions in Astana**

In front of the XXI century, mankind has a lot of problems. Among these efforts, violence, extremism, terrorism, drug addiction, religious conflicts, etc. UN member states, international organizations and Joint actively involved in various organizations to stop the conflict to resolve such conflicts. In turn, Kazakhstan has an active policy in dealing with international problems. Including one in 2003 in the city of Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan on 23–24 September, the first Congress of Leaders of World and Traditional Religions was held. Such a wide range of spiritual leaders in the world and a high level of the Congress in Astana – Kazakhstan is one of the most important historical events in the history of the modern world.

140 representatives of 40 ethnic and religious groups in Kazakhstan live in peace and understanding. Such peace and understanding, in which the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev has been achieved as a result of domestic policies. The role of religion in modern society and the role of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in Astana, the capital of the Republic initiated a forum of world and traditional religions.

According to the head of state, world and traditional religions, a dialogue based on mutual understanding and trust between the leaders of the opportunities for international cooperation in this field and time opens up the path of violence, extremism, terrorism will contribute a lot to overcome such negative phenomena.

First Congress of Leaders of World and Traditional Religions in Astana on 23–24 September 2003. Islam, Christianity, Judaism, Hinduism and Buddhism are the most authoritative representatives.

The purpose of the First Congress of Leaders of World and Traditional Religions in the world and the human search for profiles in the form of traditional religions, religious talks and implementation of the agreed decisions was based on the establishment of a permanent international religious institution.

The high level of the participants of the Congress helped the implementation of Kazakhstan's initiative on interfaith forum

It turned into victory. The first congress of dialogue between religions as a way to resolve the dispute, as well as the conceptual ideas of inter-religious and inter-ethnic relations were against the methods of violence and terror. in the modern world among members of any religion and the role of religion openly discuss about the universality of moral values.

Among the participants of the congress of any religion and the role of religion in the modern world of moral values, Dılıqtarınıñ the universal nature of an open dialogue achieved. During the Congress, as well as the civilization, religion, structure and harmony between peoples was a decisive step on the path to negotiations. Interreligious dialogue, social development and people's well-being is one of the keys to improving äwqatın he said.

Congress delegates deepening the dialogue of religions should be able to debate and opinion. Religious disputes on the basis of reason, social identification, to improve our inter-religious harmony. We need to unite with each other with mutual respect for the traditions of other nations. Also raised issues related to training.

The Forum has become a unique and memorable event for humanity all over the world a peaceful and dignified life and the importance of unity and cooperation among religions has shown the need for more. Annan idea of ​​George W. Bush's Congress, Margaret Thatcher, Jiang Zemin, N.Mandella J.d'Ésten and with the support of the other most influential politicians in the world.

At the end of the Congress of spiritual leaders of a harmonious world of peace and progress for mankind as a basis for the future direction of security and maintain stability in the society, the Declaration refers to the joint action. The success of the event for the first inter-religious forum at least once every three years, Congress has approved the decision to hold it on a regular basis.

First Congress of Leaders of World and Traditional Religions as a forum raised the international status of the country's history.

**Incidents 19**

**January 13, 2004 – The President of the Republic of Kazakhstan «Cultural Heritage», has signed a decree on the state program**

April 16, 2003 President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in the next address to the people of Kazakhstan in 2004, in the seventh Epistle of preserving cultural and historical heritage, but «as a crucial component of the development of spiritual and educational sphere, which combine a number of large-scale projects» Cultural Heritage «special medium-term program to develop and begin implementing suggest that there was no war.

On behalf of the President, the Government's program «Cultural Heritage» prepared.

January 13, 2004 goda. Nazarbaeva «Cultural Heritage», has signed a decree on the state program.

Its purpose was formulated as follows: the enormous cultural heritage of the population, including a modern national culture, folklore, traditions and customs, to create a complete study of the system; substantial, of particular importance to national history, cultural, historical and architectural monuments, the restoration of security; generalization of centuries-old experience of national literature and writing and detailed artistic, scientific, biographical series; of world scientific thought in the state language, the creation of a full fund of humanitarian education based on the best achievements of culture and literature.

And in 2004 launched a program designed for two years. When was created in two stages, from 2007 to 2009, since 2009 and extended to 2011.

«The state program» Cultural Heritage replace identify with the history and culture of the state is becoming a strategic national project. For the first time in the CIS Kazakhstan launched the project of such a large country.

«Cultural Heritage» in the course of implementation of the program was a lot done in the country.

Since 2004 – the beginning of the implementation of the program – restoration work, carried out with the 78 historical and cultural monuments, of which 28 (35%) – renovated in the period from 2008–2011. Two monuments: the Mausoleum of Khoja Ahmed Yassaui and archeological complex Tamgaly UNESCO World Cultural Heritage.

Over the years, thousands of artefaktylarmen bayytқan 26 scientific and applied, 40 archaeological research expedition. World famous were excavated mounds Shilikty and Berel in East Kazakhstan region (b.z.d. V-III centuries). «Scythian-Siberian hunting style» world-famous gold items to be .....

The bulk of the country and for the first time in the history of the national inventory of monuments (218 sites) and local (11 object 277) has compiled a list of monuments of history and culture.

China, Turkey, Mongolia, Russia, Japan, Egypt, Uzbekistan, Armenia, the United States and in Western Europe as well as in research expeditions, as a result of more than 5 stories on the history, ethnography, art and valuable archival documents, manuscripts and prints . Runa obtain practical results in the VIII century, a copy of the ancient Turkic stone sculptures with inscriptions expedition to Mongolia. Currently, L. and copies of the monument Kultegin Tonykok widely known name blagodarya.N.Universitete Gumilyov installed.

For the first time since independence in Kazakhstan «Cultural Heritage» in the framework of the program launched the creation of a full-fledged fund of liberal education in the Kazakh language. 537 released the book sold more than a half million people, among them, history, archeology, history, ethnography, new encyclopedic series of unique published there. Among them are many volumes of «Babalar sozi», «Library of World Literature», «History of Kazakh literature», «philosophical heritage of the Kazakh people from ancient times to modern dates», «World cultural urological thought», «Classical Economics», «World philosophical heritage» series such as.

Thorough investigations were conducted in relation to music of the Middle Ages, the traditional Kazakh song «Mangilik saryn: қazaқtyң kui 1000» 1000 songs released anthology.

Foreign successful completion of projects – in Damascus Sultan Az-Zahir Baybars mausoleum Sultan Baybars mosque restoration in Cairo, Damascus, al-Farabi historical and cultural center and mausoleum was.

"Kazakhfilm» a documentary about the film studio «20 important historic places and heritage of national culture Him -. In the history of kui», «Musical Heritage of Nomads», «architectural monuments of ancient Turkestan», «Zhusup Ata Mausoleum», «Petroglyphs of Tamgaly» and. a number of other documentaries.

Every year in our country and abroad, popularization of historical and cultural heritage in the direction of organized about 200 events.

Implementation of the project, Archaeology of the National Academy of Sciences, Literature and Art, philosophy, history and ethnography, language and so on. B. academic institutions, the National Library, the higher education institutions of the country.

The program «Cultural Heritage» humanitarian action is unprecedented in the history of Kazakhstan, Kazakh national spiritual wealth of the people around the world.

Incidents 20

December 1-2, 2010 – The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Summit of Heads of State and Government of the countries participating in the Organization

One of the most important events in the history of independent Kazakhstan International values ​​- 1-2 December 2010 – in Astana on Security and Cooperation in Europe (OSCE) was the Summit of Heads of State and Government of the countries members of the Organization.

The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) – an international organization for political dialogue. The organization at the start of the 1970's during the Cold War, the West – East, as a forum. Its main purpose – on the basis of improved process of democratic governance and regional security is the preservation of peace and registratsii.Organizatsii Europe, the Caucasus, Central Asia, North America and the Member States 56. At the meetings of heads of states-members of the organization, receives the main documents defining the main directions activities. Such meetings are held 1 time in 2 years.

January 30, 1992 Kazakhstan became a member of this Organization. 29-30 November in Madrid in 2009, the OSCE member states at the 15th Council of Foreign Ministers (CFM) meeting it was decided that the OSCE chairmanship in 2010. Kazakhstan was the first CIS country. The growing role of Kazakhstan in the international policy pursued at the international level this decision.

At the informal Council of OSCE foreign ministers in Almaty on July 16-17, 2010, at the meeting it was decided to hold the OSCE Summit in Kazakhstan.

OSCE Chairmanship countries motto four letters «T»: the confidence (trust), tradition (tradition), opacity (transparency) and tolerance (tolerance). Trust – the main resource in international relations. Mutual trust between the two countries, the relations are the basis of modern collective security system and conclusion үnқatysyp constantly. Kazakh traditions in the OSCE basic principles and values ​​symbolizes loyalty. Transparency – transparency as possible, as well as to draw attention aңdatady constructive cooperation in the security sphere. Tolerance – is feeling the importance of dialogue between civilizations and cultures, which are all the more.

The main result of chairmanship in the OSCE in Astana on December 1-2, 2010 Summit after a decade. The Summit in 1999, in Turkey, in Istanbul.

At the OSCE summit of 38 heads of states and governments, senior officials, and representatives of other international and regional organizations. Among them, OSCE Secretary General Marc Perrin de Brichambaut, Secretary General of the UN Ban Ki-moon, Russian President Dmitry Medvedev, US Secretary of State Hillary Clinton, Angela Merkel, Federal Chancellor of Germany, Prime Minister Silvio Berlusconi and etc.

Astana OSCE Summit, the heads of the SCO member states in international politics and the political will to overcome the polarization of first removing the detected symbol testament directional interaction between the participating countries.

Astana Summit, the main topics in the Euro-Atlantic and Eurasian spaces with constant security problems, the problems of Afghanistan, and began to call the police, «the peaceful way of resolving conflicts.

Kazakh President Nursultan Nazarbayev, speaking at the forum, the transition to a new security paradigm of cooperation, that is within the boundaries of the four oceans – from the Atlantic Ocean to the Atlantic and the Pacific Ocean from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean, the Arctic, said the need to form a single keңіstіktіgіn.

At the end of the meeting in the Astana Declaration was adopted by the Summit. The fact that the participants of the OSCE Summit in Helsinki, and the Charter of Paris for a New Europe in the act and other documents approved by the Organization, obligations, principles and values ​​confirmed. In addition, representatives of OSCE participating States to continue to work in all three dimensions, existing in the settlement of conflicts in the organization's area of ​​responsibility, efforts to increase the protection of human rights, the rule of law, a new way to organize the work of the Organization in the interests of countering threats pledged properly.

He received high praise from the heads of delegations of the Astana summit. Thus, the Secretary-General Marc Perrin de Brichambaut in the capital of the decisions taken by common challenges and threats, helps to create a unified strategy to counter. UN Secretary-General Ban Ki-moon of Kazakhstan's chairmanship in the OSCE was named the most successful. And US Secretary of State Hillary Clinton said that the OSCE Summit atқaratynynyң proof of a major role in the international community.

Head of State Nursultan Nazarbayev has a special «spirit of Astana» was a two-day summit sign «- a historic event for the entire OSCE community» as appreciated.

Thus, in Astana on December 1-2, 2010 Security and Cooperation in Europe (OSCE), the international authority of the summit of Heads of State and Government of the member countries of the Organization for the place dates in the history of our country in the modern world has become a very historic.

**21 event**

**In the period from January 30 to February 7, 2011 the VII Asian Winter Games Astana-Almaty.**

One of the most significant events in the history of independent Kazakhstan – in the Land of VII Winter Asian Games, Cheats. In the period from January 30 to February 7, 2011 the VII Winter Asian Games «Astana-Almaty».

Since 1986, it begins the story of the Asian Winter Games. This year, the first Winter Games in Japan Sapparo. As early as 1990 Asian Winter Games «was Sapparo Then in 1996 in Harbin, in 1999 -. Gaңvon South Korea, in 2003 – in Japan, Aomori, in 2007 – the hosts Changchun Asian Winter Games in China's cities.

Kazakhstan at the Asian Winter Games athletes participated for the first time and ranked second after China in the team event in 1996. And he took the third place in 1999.

In the Land of VII Winter Asian Games a few features. First, before the game, only China, Japan and South Korea, where the countries, makes changes in this tradition, entered the fourth country of the Winter Games. Second, in our country, starting with the games own Fire Asiad flame appeared. Third, the game not only in the city of Astana and Almaty cities.

In the night of December 31, 2010 on January 1, 2011 the Fire Asia Olympic Council, headquartered in Kuwait City from the inside, on January 2, Changchun China imported in the VI Winter Asian Games. On February 3 delivered in the city of Almaty. After the solemn ceremony of the torch relay in which the streets of the city, the region and other countries in the region.

Bypassing Fire Zone for 27 days on 30 January day in Lima. Inauguration of the VII Asian Winter Games, Asian Games the most beautiful, bright and spectacular event. At the opening ceremony of the country's leadership, the presidents of the International Olympic Committee and Olympic Council of Asia, and other distinguished guests. And in the closing procedure.

In Kazakhstan, more than 500 million people in the world followed the course of the competition, the competition and more than 2 thousand sports journalists from 17 countries and more than 20 world television channels distributed information.

The general program of the Asian Games competition was represented by 11 sports: speed skating, figure skating, ice hockey, bandy (bandy), cross country skiing, biathlon, ski jumping, alpine skiing, freestyle skiing, short track, winter sports ski adapted. The first 69 sets of medals have been played in the history of the Winter Asian Games.

At the VII Winter Asian Games was attended by more than a thousand athletes from 27 countries. Total competed for 69 sets of medals. Kazakhstan on these games record of the Asian Winter Games in the number of gold medals and took first place in the team event. Our team won 32 gold medals. Just a piggy bank of Kazakhstan 70 awards, including 21 silver and 17 bronze. The previous record of 29 gold medals, belonged to the Japanese team. He reached at the first Asian Winter Games in Sapporo in 1986. Japan, with 13 gold, 24 silver and 17 bronze medals ranked second. Third place with 13 gold, 12 silver and 13 bronze medals, South Korea. Fourth place with 11 gold, 10 silver and 14 bronze medals China.

Stars of the Asian Winter Games began, many famous athletes. Athletes from Kazakhstan two gold, one silver medal, Hrustalevany biathlete Elena, Julia reached Galyshevany gold in freestyle men figure skating Denis Ten is possible to note the gold medal in the individual. Gold medal for men and women's team of Kazakhstan on ice hockey are also pleased their fans.

The symbol of the Asian Games became barsenok Irby. Barys – is one of the symbols of the modern independent Kazakhstan. Round, with the image of the logo and the bottom of games – this is one of the elements of the material culture of the Eurasian nomads center. Flowers general movement decision and cheerful mood, enhancing red and dark blue open combination of contrasting colors. The blue color is symbol of freedom and space of infinite possibilities, and also reflects aspects of sport, such as grouping and determination. The red color will, passion and intensity of sports competitions, the symbol of fire. At the VII Asian Winter Games, the motto: «Unity of purpose – unity of spirit!» – «Unity of purpose – unity of spirit!» – «Unity of purpose – spirit of unity!». This is the motto of the Asian Games sports spirit of community, common goals to achieve unity and friendship among peoples and nations, taking into account the successes and expressed united.

In general, peace and harmony in the country VII Asian Winter Games and another proof of the credibility on the international stage as one of the leading centers of Asia and the world of sport <\*>.

Thus, at the present time special days lying at the VII Asian Winter Games in history, is now a historical date in the number of prestigious.

**Incidents 22**

**From July 27 to August 12, 2012**

**XXX Summer Olympic Games in London to become the country's achievements**

2012 Olympics in London XXX Summer Olympic Games athletes from five countries and the most fruitful. More than ten thousand athletes from 204 countries at the Olympic Games. Total medals at the Games in the study of more than three hundred pairs. Grand Prix Olympics got athletes from 85 countries.

Kazakhstan at the Olympics in London seven gold, one silver, five bronze medals in the team event 12 – th place.

To compare the achievements of Kazakhstan, athletes from the Netherlands, Ukraine, Cuba, Iran, Czech Republic, Spain, Brazil, have overcome such countries as Argentina. The second place after Russia among the CIS countries, Kazakhstan, China, Asia, the continent of South Korea and Japan look after the fourth stage. Prior to that, our athletes at the Beijing Olympics two gold medals in Athens – gold in Sydney and Atlanta – three gold.

Such victories tolagay successfully shown all over the world, the prestige of holding a dominant position of all Kazakhstanis. In today's world the most important moments in the history of the National Anthem of the Republic of Kazakhstan at the Olympics in London performed among the dates of commemorative events and victories.

The first day of competition, in a coin box team of Kazakhstan the first «Olympic gold Alexandre Vinokourov famous cycling gift.

He won at the distance of 250 km of cycling, the Olympic champion.

The second day of competitions and Olympic weightlifter Zulfiya Chinshanlo world record. The second gold medal to the athletes from Kazakhstan.

And on the fourth day of competition in the national team of Kazakhstan piggy 3 gold continued Maya Maneza weightlifting.

Another weightlifter Svetlana Podobedova fourth girl gold medals in the piggy bank of Kazakhstan national team. Because at 291 kg, has established an Olympic record.

Because 418 kg 94 kg Ilya Ilyin in the weight category up to World and Olympic records. Thus, in the bank of Kazakhstan team 5 gold medals. 185 kg in the snatch Ilya shares », – he said in the clean and jerk 233 kg, set a new world record of two scientists, 418 kg overall..

Kazakhstan athlete Olga Rypakova by jumping into the river from үshtep jump at 14.98 meters, the best result. Olga joined the treasury of another gold medal Olympics national champion.

The bronze medals of gold, woven, and continued on his way. Danial Gadzhiev in the weight category up to 84 kg, our wrestler Olympic Games, Champions, the correspondent 10th day of possession, won the bronze medal. And, the second day, August 8, Karaganda received commemorative bronze Olympic medal in London, boxer Marina Volnova. As well, non-standard equipment, our zhaңylғan not a fighter. Bronze medals put in the piggy bank for another 4 years ago at the Beijing Olympics Elena Shalygina Kazakhstan, looked dominant in the same London Guzel Manyurova. Guzel, did not opt ​​for the direction of the SME opportunity to identify vulnerable opponent. Olympic bronze medalist.

In the weight category over 91 kg Ivan Dychko boxer national team of Kazakhstan in the quarterfinals of the tournament on boxing XXX Summer Olympic Games athletes Tony Dzhoshuaғa 13:11, with the score, 4th in the treasury of the country a bronze medal.

On the last day of the London Olympics akzhurek tanatarov gray carpet Turkish wrestler Ramazan Sahinmen sheberіmіz fight for the bronze medal fight, raised in wrestling, he won.

Also, recent strength is now a boxer Adilbek adilbek niyazymbetov in the weight category up to 81 kg, in the final of Russian athlete, Olympic Mehontsevpen day Egor tүyіstіrdі gloves. As a result, the silver medalist of the London Olympics Adilbek, becoming the first silver medal for the country.

In the weight category up to 69 kg Serik Sapiev-Kazakh boxer has won British rival Freddie Evanspen zhұdyryқtasқan N 7th gold medal of the Olympic Games on the final day beautiful birth. In Japan, 28-year-old boxer to the finals, won the Russian and Venezuelan athletes. Together with the gold medals awarded to Serik Sapiev Barker Cup as the best boxer. Before him, in 2004 and the Goblet Barker Bakhtiar art, who took the 1996 Vassiliy Jirov.

Thus, it ended successfully for Kazakhstan sportsmen in London sіlkіndergen really shook the world. Particularly high mood and medalist Nazarbayev receives Kazakh Eli them. », Awarded medals. The days grew. Ranked among the most important historical dates in the history of the country, these days these days, and the spirit of dialogue of all Kazakhstanis.

**Incidents 23**

**December 14, 2012 in Astana, the President of the Republic of Kazakhstan – Nursultan Nazarbayev «Kazakhstan-2050» published**

Day of December 14, 2012 President of Kazakhstan N. a. Nazarbayev at a solemn meeting dedicated to the 21 anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan «Kazakhstan-2050» – a new policy established state strategy «Kazakhstan made an address to the nation. «Kazakhstan – 2050» in the world today belongs to one of the memorable events in the history of our country a date, the date of adoption of the strategic program. This program – the basic plan of development of the country until 2050.

"Kazakhstan – 2050» in its content consists of three sections.

The first section – «Kazakhstan took place – the economic crisis of our statehood, national economy, civil society, social harmony, regional leadership and international prestige tested in crisis» is called.

Chapter 8 analyzes the country's achievements in 21 years in this section on. These are the following headings:

1. A strong and successful state

2. The steady process of democratization and liberalization

3. A variety of social, ethnic and religious groups, agreement and peace

4. National economy. Our role in the international division of labor

5. Strong social policy to ensure social stability and harmony

6. The country is recognized by the international community

7. Our active role in promoting nuclear non-proliferation

8.Strategiya Kazakhstan – 2030. Main conclusions

Key findings In the first chapter: «Our main achievement – this case independent Kazakhstan» – told. Draw conclusions for each such section, wider than the eighth chapter of the conclusion.

In the «Kazakhstan – 2030» noted that the results of the strategic program on parole seven years. 1) National security. 14 thousand kilometers of the state border of the country at the international level and said it actually mezhelengenіn in the protocol. He did not leave descendants disputed territories with the neighbors we «- announced, the ability to create military defense and law enforcement, –,. 2) political stability and national unity in the country, where representatives of 140 nationalities and 17 confessions preserved. 3) economic growth, based on an open market economy. In 2012, the per capita GDP of 12 thousand dollars $ 1,500, part of our 1998 brought growth of more than 7 times. 4) health, education and al-әuқatynyң saying his kөsetkіshtermen shown digitally. 5) Energy resources, economy into a modern, efficient oil and gas and mining industries, created its use to generate future income economy – said Prezident.6) Infrastructure, Transport and Communications damyttyқ that resulted in concrete projects implemented in perechislennyh.7) formation Professional state, increased the quality of public services in public administration that the president of «Kazakhstan – 2030» noted that the program қөrsettі income. Next, in «the basic tasks Strategy 2030 made others in progress» – emphasized in the conclusion of his speech.

The second section – «ten global challenges of XXI century threats», the global challenges in the ten stops each threat. They are:

1. First vyzov- acceleration of historical time

2. The second vyzov- global demographic imbalance

3. The third challenge, a threat to global food security threat

4. Fourth vyzov- acute water shortage

5. Fifth vyzov- global energy security

6.Shestoy call-exhaustible natural resources

7. The seventh call-Third Industrial Revolution

8. The eighth call-growing social instability

9. Ninth vyzov- crisis our civilization values

10. The tenth challenge, the threat of a new global destabilization

The third section – «Kazakhstan-2050» – a new political course for new Kazakhstan in a fast changing historical conditions «is called. This section – «Kazakhstan – 2050» section of the main program.

The new large section in this section to gather the seven political course of the president, the head classifies within a few taraushalarғa each their own, and each of them is terminated. Each subsection explains the main priorities of the new policy on. They are:

1. Economic policy of a new course – profit, obtaining return on investment and competitiveness of a comprehensive economic pragmatism on the principles қabіlettіlіkten

1. A comprehensive economic pragmatism

2. A new personnel policy

3. Modernization of the macroeconomic policy

3.1. budgetary policy

3.2. Tax policy

3.3. Money-credit policy

3.4. management policy and public external debt

4. Development of infrastructure

5. Modernization of the State Asset Management System

6. The new resource management system

7. Plan for the next phase of industrialization

8. Modernisation of Agriculture

8.1. Development of small and medium-sized enterprises in agricultural processing and trade policy

9. Policy on Water Resources

2. – The leading forces of the national economy, business support

1. Development of small and medium-sized businesses

2. Public-private partnership the new model -

"Strong business – strong state"

3. New stage of privatization – changing role of the state

3. New principles of social policy – social guarantees and personal responsibility

1. New principles of social policy

1.1. Minimum social standards

1.2. Address social support

1.3. Addressing social imbalances in the regions

1.4. The modernization of employment and labor policy

2. Protection of maternity. Appeal to women

3. Protection of the child

4. Health of the Nation – the basis of our successful future

4.1. The main priorities in the health sector

4.2. New approaches to ensure child health

4.3. Improvement of medical education system

4.4. The quality of health care in rural areas

4.5. Development of physical culture and sports

4. Knowledge and skills – milestones of modern education, training and retraining system, the basic guidelines

1. Priorities of work in the field of education

1.1. «Balapan» program until 2020 extension

1.2. The development of engineering education

1.3. The development of social responsibility in education system

1.4. The modernization of education techniques

2. The new policy is the development of innovative research

2.1. technology transfer

2.2. Cooperation of science and business

2.3. Roadmap for the formation of promising national clusters

3.Obraschenie youth

5. Further strengthening of the statehood and development of the Kazakhstan democracy

1. A new type of governance

1.1. Improving system of state planning and forecasting

2. Decentralization

2.1. Responsibility and authority between the center and regions delimitation

2.2. The local government development concept

2.3. Election of the rural governors

3. Formation of professional state apparatus

Z.1. The second stage of the administrative reform

4. Business Association, the state apparatus and communication system

5.Vnedrenie principle of «zero tolerance» to the confusion

6. Fight against corruption

7. Reform of the law enforcement bodies and special services

6. Consistent and predictable foreign policy – the promotion of national interests and the strengthening of regional and global security

1. Priorities for the modernization of foreign policy

2. The development of economic and trade diplomacy

3.Ukreplenie regional security

4.Vklad in strengthening global security

5. Strengthening national defense capacity and military doctrine

7. New Kazakhstan patriotism – the basis of the success of our multi-ethnic and multi-company

1. New Kazakhstan patriotism

2. Equality of rights of citizens of all ethnic groups

3. Kazakh language and trinity language

4. Culture, tradition and identity

5. The role of the national intelligentsia

6. Religion in Kazakhstan of XXI century

7. How do I see the future of Kazakhstan?

8. Address to the Nation

"Kazakhstan-2050» becomes the motto of the country after the publication in a few. They – «Kazakhstan held», «new policy», «Kazakhstan patriotism», «Mangilik El». Among them, the most widely used within the country the idea of ​​"Mangilik El». «Address to the Nation» in recent taraushada «eye to the future, we, in general, our country», Murat қyldyқ software. In a way it was very different .. open! «- Concluded his speech.

The general plan of development of the country until 2050, which is the road «Kazakhstan – 2050» very important historical dates in the history of the country adopted unit program.

**Incidents 25**

**2015 – celebrating the 550 th anniversary of the Kazakh Khanate during the year.**

November 22, 2014 President of the Republic of Kazakhstan NV next year the country will celebrate the 550th anniversary of the Kazakh Khanate, at a meeting with activists of Astana, Nazarbayev first announced. 11 October the same year «Nurly Zhol – Path to the Future», President in Address to the Nation «in 2015 – with the participation of students in the daytime and assessment of achievements to date. 550th anniversary of the Kazakh Khanate, the 20th anniversary of Kazakhstan People's Assembly and the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the 70th anniversary of the Great Victory «- said.

In this connection, a commission was established to prepare and conduct the 550th anniversary of the Kazakh Khanate, the Deputy Chairman of the Government of the Republic of Kazahstan.M. Saparbayev he headed. 31 December 2015 on the preparation and holding of the 550-th anniversary of the Kazakh Khanate resolution of Kazakhstan Government approved action plan. Monitoring the implementation of decisions is entrusted to the Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan.

Celebrating the 550th anniversary of the Kazakh Khanate planned three main conceptual basis of realization:

1. Kazakh people of patriotism, love for the country;

2. Information: in the scientific – popular programs, scientific and educational documentaries, feature films, the high culture and morality of the people, property, spread across the center of the leading TV channels;

3. research: the study of the Kazakh Khanate formation problems on the conduct of scientific research, organization of scientific conferences.

In these areas patriotic movie, popular science, research and educational programs and documentaries, science-based dәyekterge, international scientific-practical conferences, patriotic events, games, festivals, exhibitions, and so on. B. planned. With commemorative dates and public holidays (Nauryz, Victory Day, Day of the state symbols, the day of the capital and so on. B.) All events are held in the framework of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate. 550th anniversary of the Kazakh Khanate commemorative events in the regions and areas will continue until the end of the year. In general, for the anniversary of 550-anniversary of the Kazakh Khanate in 2015, about 100 major events planned.

Continued until the last day of 2015, the Land entered into force from the day of the celebration of 550 anniversary of the Kazakh Khanate. This – in memory each asқaқtaғan national spirit, in the depth of historical consciousness, pride and played in practice, the participants of the seminar breast joy. Start villages and towns, cities and regions, areas, cities of the country in connection with the anniversary of the measures 550 th anniversary of the Kazakh Khanate Astana and Almaty, almost everything.

Relations with the celebration of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate in the direction of the patriotic number of activities carried out cultural and sports events, including the 300-five.

Scientific direction only one connection with the celebration of 550 anniversary of the Kazakh Khanate in the country, participation in international, national, regional, regional, city-level scientific events – scientific conferences, online conferences, scientific meetings, «round tables» have exceeded the amount of one hundred. In this case, universities, libraries, museums, academic institutions and other research institutions and archives, and is still very active. Specialist historians, «history of the Kazakh Khanate», «Kazakh khans», «strengthening of the Kazakh Khanate», as the fundamental cognitive research publications and public.

Information on the direction of information means of communication in the country, scientific – popular programs, scientific and educational documentaries, meetings with specialists, a historian, an interview with one organization, leading the central television channels showed gone through.

Peak torque of 550 anniversary of the Kazakh Khanate celebration in Astana from 11 to 13 November 2015, the most. Wedding curtain in three days stolitse.Nazarbaev opened with a solemn meeting in the Palace of Independence. At the summit of the Turkic Cooperation Council of Turkic Speaking States, the heads of delegations attending the solemn assembly, including the President of the Kyrgyz Republic Almazbek Atambayev, President of Azerbaijan Ilham Aliyev, Turkey Ismet Yildiz, Chairman of Mazhilis participated as guest of honor. The participation of delegations from all regions of the country, the state, society, science, education, culture, literature, art, sports figures.

In a solemn line in the report, in particular, he said: Kerey and Janibek Handarov was uproar, among Talastyң Kazakh Khanate in Almaty. Alty Alash anttasyp, in collusion with ayrylmasқa, wrote in Ulytau brand jiu-jitsu. Thus, the stage of history of the Kazakh people, the Kazakh land was named grand expanse. After Khanate War Valiant path Kasim Khan claims kerdі homes. A fabulous journey along the Volga to keңeytse border Khan Kazakh Khanate Turkestan Risk қaratty region in general. The name, of course, popular in the struggle for the establishment of the command Eңsegey growth. If hit in the Battle of Moscow defeated Jungars Orbұlaқ known. Zhangir Khan Tauke «Zheti Charter» introduced. » At the end of completed performances President said: «The book presented in Rome, It is holy, he -In Barrens. The saint on the road in the desert, we kind established in the will of ancestral homeland. He – Independent Kazakhstan. In baғymyz local tenderness, should keep forever. What are the difficulties in the homeland's holy spirit in deserved қ ambitious, Azat, intelligent, creative. He – the brave Kazakh people. The hero is a good set of the US population. He – The State “Eli” chest Dala created them. So, our country has always, even while maintaining high economic growth rates. Let you and we started the country's independence Kazakhstan!

550th anniversary of the Kazakh Khanate in the evening of the same day a holiday in the Ice Palace «Barys» – «El Mangilik» continued theatrical staging. Many creative collectives of the country. Theatrical performance «Mangilik El» remarkable performance very much and the general public.

7-10 October 2015 2000th anniversary of the Kazakh Khanate, 550 anniversary, the Kazakh Khanate, one of the oldest cities in Kazakhstan and put into effect the tіkken center of the region – in the city of Taraz.

President of Kazakhstan N.Pri entrance to the city installed Nazarbayev «Kazakh Khanate» state programs opening of the monument monument officially began 27 meters tape.

In Taraz on the site of the ancient city on the day of «Kөne Taraz» open archaeological park. It consists Museum, House of Friendship, ethnic and cultural centers, conference hall.

"Taraz-Arena» at the Palace of Sports in kazahsha kures for the prize of the President of the Republic of Kazakhstan played «Eurasia Barys» international competition »». Mangilik El «has gathered the best masters of art, Republican aitys akyns, conversational». Jockeys at the racecourse «in Zhambyl region, the club IT Polo opening of the first in Kazakhstan.

The park of the First President in Taraz «the world of the Kazakhs» – a unique historical and ethnographic. As part of the anniversary in the Chinese city of Xi'an, which are about the expedition along the route of the Silk Road caravan tea.

In contrast to the same wedding, events organized in it historical – cognitive, patriotic, educational value, a broad mass character.

Thus, in 2015 – the year marking the 550th anniversary of the Kazakh Khanate in the history of the Kazakh people in the world today is for one year.

**Event 26**

**In 2016 - 25 years of Independence of the Republic of Kazakhstan**

2016, the year of 25th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. By this significant date, Kazakhstan has achieved great achievements, has become successful in the socio-economic, political and cultural spheres. In connection with the celebration of the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, the First President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, issued Decree No. 220 dated March 28, 2016, where he approved the concept of celebrating the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan "25 years of Unity and Creation" and the composition of the state commission for holding 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan. Instructed the Government of the Republic of Kazakhstan to draw up plans for the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan within a month.

Soon, according to the instructions of the President, the Government of the Republic of Kazakhstan developed the "Conceptual framework for the celebration of the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan, adopted and approved a document consisting of the chapters: "Anchor values" of the celebration of the 25th anniversary of Independence. The purpose and main tasks of the celebration, The main stages of implementation Concepts, Seven Treasures of Independence, Calendar of celebration of the 25th anniversary of Independence, External attributes of the holiday, Expected results."

In the introductory part of the approved official concept, all the achievements of Independent Kazakhstan for a quarter of a century were listed. The country has achieved the following successes. On December 16, 1991, the Constitutional Law "On the State Independence of the Republic of Kazakhstan" was adopted. For the first time, Kazakhstan acquired the legal status of an independent state recognized by the world community. This epoch-making event is the result of the fulfilled hopes and hopes of many generations of our people. Over 25 years of independent development, Kazakhstan has become one of the 50 most developed countries in the world, implemented the Strategy-2030 ahead of schedule, began implementing the Strategy-2050, the Plan of the Nation “100 concrete steps: a modern state for all”.

Today Kazakhstan is the leader of modernization transformations among the countries of the Commonwealth of Independent States. The chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Astana Summit, the chairmanship of the Organization of Islamic Cooperation, the Shanghai Cooperation Organization, the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, the Eurasian Economic Union are significant events that became possible thanks to the policy pursued by Kazakhstan.

The concept of celebrating the 25th anniversary of Independence was based on four key pillars. These are: Conceptual and philosophical value, historical, ideological, international. Also, within the framework of the celebration of the 25th anniversary of Independence, the following basic values were used as "Anchor values" - freedom, unity, stability, creation and prosperity.

The main goal of celebrating the 25th anniversary of Independence was the further strengthening of statehood, the unity of the people and the consolidation of all Kazakhstanis around the values ​​of "Mangilik El". The main tasks were - demonstration of the achievements and successes of Kazakhstan for 25 years of Independence; promotion of the national patriotic idea "Mangilik El" of its values, which are the core of the consolidation of Kazakhstani society for further successful development; strengthening identity and unity; strengthening a sense of pride in the country; involvement of all citizens of the country in the implementation of the head of the strategic task of the state - joining the top 30 developed countries of the world.

A calendar of celebrations of the 25th anniversary of the country's independence was adopted, where the main ideas of the events held every month from March to December 2016 were planned. The calendar looked like this:

1. March - Nation of a united future. Traditions of the Great Steppe.

2. April - Intellectual nation. Bright future.

3. May - Peace. Harmony. Friendship.

4. June - State symbols.

5. July - Astana. Homeland. New Kazakhstani patriotism.

6. August - Global Initiatives. Kazakhstan is a peacemaker.

7. September - Labor. A family. Well-being.

8. October - Eternal heritage.

9. November - Industrial and innovative Kazakhstan.

10. December - History of Independence. Kazakhstani way.

Also, from November 21 to December 15, it was planned to hold 25 thematic days dedicated to the 25th anniversary of Independence. The topics of the day were supposed to reveal the theme, its content and promote the meaning. The following topics were fixed for each day:

1. November 21 - "Constitution of the Republic of Kazakhstan"

2. November 22 - "State symbols"

3. November 23 - "State Border"

4. November 24 - "State language"

5. November 25 - "Global Initiatives"

6. November 26 - "Civil Society"

7. November 27 - "Identity and Unity"

8. November 28 - "National currency"

9. November 29 - "Nuclear-free world"

10. November 30 - "Science and new technologies"

11. December 1 - "Institution of the President of the Republic of Kazakhstan"

12. December 2 - "Family values"

13. December 3 - "Health of the Nation"

14. December 4 - "Sports Achievements"

15. December 5 - "Society of Universal Labor"

16. December 6 - "Culture and Spirituality"

17. December 7 - "Nurly Zhol"

18. December 8 - "Bright future"

19. December 9 - "Education"

20. December 10 - "Social modernization"

21. December 11 - "Green "technologies EXPO"

22.12 December - "Industrialization"

23. December 13 - "Strong Kazakhstan - strong regions"

24.14 December - "Astana"

25. December 15 - "Eternal values of "Mangilik El".

Kazakhstan especially celebrated the 25th anniversary of Independence according to the monthly calendar and thematic days. According to the approved concept, the local executive authorities organized festivities in all institutions, especially in secondary and specialized schools, in vocational and higher education organizations, in scientific and cultural institutions and achieved their goals.

December 16, 2016 Elbasy N. Nazarbayev opened the monument "25 years of Independence". At the solemn meeting in honor of the opening of the monument, N. Nazarbayev said: "... Striving upward, this monument shows an unprecedented period of the culmination of our country for a quarter of a century and the desire to enter the 30 developed countries of the world. Its 25 facets are a symbolic image of the modern history of Independent Kazakhstan. This monument will continue the common historical line with the first monument of Independence in Almaty, which opened on the fifth anniversary of the Republic of Kazakhstan, the symbol of the city of Astana “Baiterek”, the memorial complex “Kazakh Eli” in honor of the 20th anniversary of Independence and the triumphal arch "Mangilik El".

Thus, the celebration of the 25th anniversary of Independence was a particularly important event in the modern history of Kazakhstan and is considered one of the most significant events in the period of Independence.

**Event 27**

**EXPO - 17**

**In the period from June 10 to September 10, 2017, Astana hosted the International Exhibition "EXPO-2017"**

One of the most significant events during the period of Independence in the modern history of Kazakhstan is the holding of the International Specialized Exhibition "EXPO-2017" under the auspices of the International Bureau of Exhibitions in Astana. As we noted earlier, on November 22, 2012, at the 152nd session of the General Assembly of the International Bureau of Exhibitions in Paris, the city of Astana won the right to host the International Exhibition in 2017. The EXPO-2017 in Astana was the first International exhibition organized not only in Central Asia, but also in the CIS countries. Considering that before that international exhibitions were held in Great Britain, France, USA, Australia, Austria, Belgium, Italy, Canada, Spain, Brazil, South Korea, Portugal, Germany, China and Turkey, then this was an honor for Kazakhstan. Taking responsibility for such an event, which is watched by the whole world, for Kazakhstan was a trial, a big task and a huge responsibility.

In this regard, on January 15, 2013, the Government of Kazakhstan created a Joint Stock Company to organize and hold the international exhibition EXPO-17 "National Company "Astana EXPO-17", and adopted the National Plan.

The total area of the EXPO-17 exhibition complex was 174 hectares, of which 25 hectares were allocated for the exhibition area.

Since the 21st century, the host countries of the international exhibition have formed a tradition of choosing global problems as the main topic. For example, the theme of the exhibition in Hannover in 2000 was "Humanity, nature and technology", in 2005 in Aichi the theme of the exhibition was "Wisdom of nature", 2008 Zaragoza - "Water and sustainable development", 2010 Shanghai - "Better city - better life ", 2012 Yosu city in South Korea -" Living ocean and coast ", 2015 Milan -" Feed the planet. Energy for life. "In 2017, the theme of the exhibition in Astana was "Energy of the Future". The symbols of the EXPO-2017 exhibition were Power, Transparency, and Ray. Strength (power) is the energy received from the earth. Transparency (purity) is the energy obtained from water. Ray is the energy received from the sun.

All objects built under the Expo-17 program were associated with the theme of the exhibition “Energy of the Future”.

According to history, the host countries of the exhibitions tried to show their technological capabilities and built memorable building objects that became the symbols of the exhibition. For example, the Crystal Palace was built at the first EXPO in London, but it was destroyed by fire in 1936. The Eiffel Tower in Paris, the Atomium in Brussels, and the Habibat residential complex in Montreal were built. For Astana, the main object of "EXPO-2017" was the spherical building "Nur-Alem". Height - 100 m, diameter - 80 m. 13 thousand tons of metal were used for the ball. Also, the surface of the bowl is lined with 2,800 frost-resistant glass panels. The total area of ​​the spherical building is 22 thousand square meters.

According to the author of the Nur-Alem, the German architect Albert Sper, the appearance of the building is like “the last drop of oil” and means that in the near future all humanity will move into the era of future energy. Along with this, "Nur-Alem" reflects the beginning of a new life and eternal life.

The spherical "Nur-Alem" inside consists of eight floors. Each floor covers a specific topic in detail. The first floor of the building is fully equipped as the National Pavilion of Kazakhstan, guests can get acquainted with the national culture, history and traditions of the Kazakh people. Also, it provides information on modern scientific discoveries of domestic scientists.

The second floor is dedicated to the energy of water, and the third floor is about kinetic energy. Here you can see how you can collect energy from your body movement by doing cycling. On the fourth floor, there is an interactive laboratory dedicated to the power of biomass. The fifth floor is dedicated to wind energy. Here they will talk about the aurora, the causes of tornadoes, and the impact of air currents on meteorological conditions. There is a large sun model on the sixth floor. Here you can watch a 3D show about processes in the sun, about energy power. The seventh floor is dedicated to the energy of the cosmos. On the eighth floor, you will see projects on alternative energy sources used in Astana.

The total area of ​​the Nur-Alem building is 22 thousand square meters. Now this architectural structure has become one of the sights of the capital and a tourist attraction, as expected.

115 countries and 22 international organizations took part in the International Exhibition EXPO-17. The participating countries also placed their exhibits in their pavilions and acquainted guests with their achievements. According to statistics, over 3 months the international exhibition was attended by about 4 million guests from 180 countries of the world. Among them, the Kazakhstan pavilion was attended by one million three hundred thousand people.

During the Astana EXPO-2017 exhibition, 105 official events were organized in the city of Astana, in which took part the heads of 53 countries, 72 prime ministers, 20 speakers of Parliament.

At the closing of the EXPO-2017, the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev said the following: "... I express my deep gratitude for the successful holding of the EXPO-2017 exhibition at the highest level. This exhibition made our country famous all over the world. We showed our guests our hospitality. We were able to focus all the world's experiences on our land. Note that the exhibition was attended by 4 million people. Every day the exhibition was visited by 40-50 thousand people. The most popular center of the exhibition was the Nur-Alem pavilion".

Thus, the successful holding of the International Exhibition EXPO-2017 from June 10 to September 10, 2017 in Kazakhstan, in Astana has become a significant event in the history of Kazakhstan during the period of Independence.

**Event 28**

**June 9, 2019 Kassym-Jomart Tokayev was elected the second President of the Republic of Kazakhstan**

One of the important political events in the modern history of Kazakhstan during the period of independence is the early presidential elections on June 9, 2019 and the election of Kassym-Jomart Tokayev, chair of the Senate, as President of the Republic of Kazakhstan.

On April 24, 1990, at the session of the Supreme Soviet of the Kazakh SSR, the post of the President of the Kazakh SSR was approved, and N.A. Nazarbayev was elected president. Since then, the presidential elections in our country have been held five times - in 1991, 1999, 2005, 2011 and 2015, N. Nazarbayev won all of them. All the successes of Kazakhstan during the period of Independence in the socio-economic, political, cultural and international spheres were achieved under the leadership of N.A. Nazarbayev.

On March 19, 2019, President N. Nazarbayev spoke through the media and announced the resignation of the President of the Republic of Kazakhstan. He also announced that, according to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the chair of the Senate Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev would temporarily act as president. At the same time, he noted that he retains the post of chair of the Security Council of the Republic of Kazakhstan, member of the Constitutional Council, chair of the ruling political party "Nur Otan", chair of the Assembly of the People of Kazakhstan.

On April 9, 2019, decree No. 18 of the President of the Republic of Kazakhstan was issued, which stated "Extraordinary presidential elections will be held on June 9, 2019". In turn, the Central Election Commission at a regular meeting on April 10, 2019 approved a plan for the preparation and holding of events for the early presidential elections in Kazakhstan. According to the plan, from April 10 to April 28 - the nomination of presidential candidates, May 11 - registration of presidential candidates, from the date of registration of the candidate to June 8 - the election campaign, May 28 - tele-debate, June 8 - the day of silence, June 9 - voting day, June 10-11 - preliminary vote count, June 11-16 - summing up the election results and registration of the elected president.

After this decree, political parties and public organizations, associations resumed their work, held congresses, and began to nominate representatives for presidential candidates. The Central Election Commission has registered seven presidential candidates from political parties and public organizations in Kazakhstan. These are: Akhmetbekov Zhambyl Auzhanuly - the Communist People's Party, Espaeva Daniya Madikyzy - from the Akzhol party, Kosanov Amirzhan Sagidrakhmanuly - the national patriotic movement “Ult tagdyry”, Rakhymbekov Toleutai Sataiuly - from the party “Auyl” , Tokayev Kassym-Jomart Kemeluly - from the Nur Otan party, Tugel Sadi-Bek - from the Republican public association "Uly Dala Kyrandary".9 июня 2019 года состоялись выборы президента в Республике Казахстан, его итого по данным ЦИК были следующими:

1) In the national electoral district, 11,960,364 people were included in the voter list, of which 9,274,110 people or 77.5 percent of voters participated in the voting.

2) According to the results of the elections, the top three were: the candidate from the Nur Otan party, Kassym-Jomart Tokayev, won 6,539,715 votes or 70.96 percent of the total number of voters and won.

3) Amirzhan Kosanov, from the national patriotic movement “Ult Tagdyry”, was the second in the elections. 16,23% of voters voted for him. Dania Espaeva from the Akzhol party won 5,05% of the vote.

On June 12, 2019 at 11:00 local time in the Palace of Independence in the city of Nur-Sultan, began the inauguration of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. According to official information from the Central Election Commission, more than 70% of voters, or rather 6.5 million citizens, voted for him.

After the solemn oath to the people of Kazakhstan K.-J. Tokayev, Chair of the Central Election Commission Berik Imashev presented him with a certificate of the President of Kazakhstan.

Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev was born on May 17, 1953 in the city of Almaty. K.-J. Tokayev graduated from the Moscow State Institute of International Relations in 1975. Graduated from the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in 1992. He began his career in 1975 at the USSR Ministry of Foreign Affairs, was sent as the USSR Ambassador to Singapore. In 1979, he returned to the staff of the USSR Ministry. In 1984-1985, he worked at the Ministry of Foreign Affairs, after that he was the USSR Ambassador to the People's Republic of China. There until 1991 he served as second secretary, first secretary and counselor.

In 1992, he was the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, in 1993 he became the First Deputy Minister of Foreign Affairs. In 1994, he was appointed Minister of Foreign Affairs. In March 1999, he became Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, in October 1999, with the consent of the Parliament, by decree of the President of the Republic of Kazakhstan, he was appointed Prime Minister.

In January 2002, he was the State Secretary - Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. In 2003-2007 - Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. In January 2007, he was elected Chair of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. In 2008, as the speaker of the upper house of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, he was elected vice-president of the OSCE Parliamentary Assembly.

In March 2011, he was appointed Deputy Secretary General of the United Nations, Director General of the United Nations Office in Geneva, and was also selected as the Personal Representative of the Secretary General of the United Nations at the Disarmament Conference. Elected Chairman of the Council of Foreign Ministers of the CIS and the Shanghai Cooperation Organization. On October 16, 2013, he was re-elected as the Chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. K.-J. Tokayev is the author of 10 books on the problem of international relations.

Thus, on June 9, 2019, Kazakhstan elected a second president in the elections, while showing the whole world a stable tradition of statehood and continuity. Therefore, this day refers to significant events in the modern history of Kazakhstan during the period of independence.

**Event 29**

**In 2020, Kazakhstan celebrated the 1150th anniversary of Al-Farabi, the 750th anniversary of the Golden Horde and the 175th anniversary of Abai**

2020 is a significant year in the modern history of Kazakhstan. This year, along with the history of Kazakhstan, there was a celebration of historical figures and important events that occupy a special place in world history. It was the 1150th anniversary of Al-Farabi, "the second teacher of the world", the 750th anniversary of the Great Eurasian Empire - the Golden Horde and the 175th anniversary of the great Abai.

On May 30, 2019 the President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev signed a decree "On the celebration of the 175th anniversary of Abai Kunanbayev". Speaking on August 24 at the International Tourism Forum "Ulytau-2019", the President noted that the Ulytau region is a historical, sacred and holy place, and stressed the need to make the region the center of ethnographic tourism at the international level. He said that work will begin as part of the celebration of the 750th anniversary of the Golden Horde. Two days later, on August 26, 2019, the President of the Republic of Kazakhstan issued Decree No. 133, which stated "On the establishment of a state commission for the preparation and holding of the 1150th anniversary of Abu Nasr al-Farabi" in 2020.

Taking into account the pandemic of the COVID-19 epidemic in the world and the numerous obstacles and prohibitions that have arisen because of it, the Kazakh people decide to celebrate anniversaries, and not ignore such historical events. The commissions created by the Presidential Decree include: Chairman - State Secretary of the Republic of Kazakhstan, Deputy Chairman - Head of the Presidential Administration, Deputy Chairman - First Deputy Prime Minister - Minister of Finance and other high-ranking officials. The presence of such high-ranking officials indicates that the Kazakh people began to celebrate these anniversaries at a high level.

On September 2, 2019, the President of the Republic of Kazakhstan delivered an annual Address to the people of Kazakhstan "Constructive public dialogue is the basis of stability and prosperity in Kazakhstan." He noted that in 2020 the country will celebrate the 1150th anniversary of Al-Farabi, the 175th anniversary of Great Abai and the 750th anniversary of the Golden Horde. In this regard, on September 10, 2019, the President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev approved the "National Action Plan" for 2020. The plan highlights points 8, 9 and 11 for these three anniversaries, as well as specifies the specific institutions and time frames responsible for the activities. There is also an individual plan for each anniversary. The plans show the most valuable thing that will remain a historical monument after the anniversary. For example, the complex reconstruction of the state historical, cultural and literary-memorial reserve-museum of Abai "Zhidebay-Borili", the name of one of the streets of the capital in honor of Abu Nasr al-Farabi, the installation of a monument to Abu Nasr al-Farabi, translation and publication of the works of Abu Nasr al -Farabi (from oriental languages ​​into Kazakh and Russian), opening of a seasonal historical and cultural object in the Turkestan region, carrying out scientific and restoration work in the mausoleums of Jochi Khan and Alasha Khan, etc.

**Celebration of the 1150th anniversary of Al-Farabi**

The official celebration of the 1150th anniversary of Abu Nasir al-Farabi began on January 29, 2020 in Almaty, in the Palace of Students of the Al-Farabi Kazakh National University. The official opening ceremony of the 1150th anniversary of the "second teacher" of the world was attended by representatives of the UN, UNESCO, the Organization of Islamic Cooperation, a number of prestigious international organizations and diplomatic missions such as TURKSOY, as well as prominent scientists and artists, university rectors. Secretary of State, Chairman of the Commission K.E. Kusherbayev said in his report that "the main purpose of celebrating the anniversary of Al-Farabi is to give a new impetus to the study of the scientist's heritage, define his role in world history and glorify his name as a scientist" and noted the activities that will be implemented. These include: 1) measures to restore the heritage of al-Farabi in the Turkestan region and the restoration of the city of Otrar as a tourist cluster; 2) Improvement of the Cultural and Historical Center and the House-Museum of Al-Farabi in Damascus, Syria; 3) creation of a general consulate of independent Kazakhstan and a branch of the Kazakh National University named after al-Farabi on the basis of the Al-Farabi Center in Damascus; 4) holding scientific conferences and meetings dedicated to the great thinker in several countries of the world, in addition to Kazakhstan, in Paris, Italy, Jordan, Turkey, China, Syria as part of the anniversary of the great thinker; 5) Organization of an international scientific expedition "In the footsteps of Al-Farabi".

Thus, the anniversary, which began in early 2020 at the university named after the "second teacher" of the world, took place throughout the year in Kazakhstan, in many countries of the world in various formats. The leadership of the Al-Farabi Kazakh National University and the works of our Farabi scholars were especially popular. In addition, the country's mass media regularly broadcast information that promotes the views of scientists studying the life and scientific works of the great thinker.

On October 16, 2020, the Secretary of State of the Republic of Kazakhstan, Chairman of the State Commission for the preparation and holding of the 1150th anniversary of Abu Nasr al-Farabi Krymbek Kusherbayev took part in the closing events of the anniversary of Al-Farabi at the International Center named after al-Farabi Kazakh National University named after al-Farabi in the city of Almaty. He took part in the opening ceremony of the bust of the famous Farabi scholar Akzhan Mashani, who made a significant contribution to the reunification of the name "Second Teacher" with his native land and the presentation of the encyclopedia "Al-Farabi". The chairman of the commission also met with leading Farabi scholars of the country.

At the end of the anniversary, about 30 online conferences, round tables and scientific seminars were held throughout the country, a nationwide action "Hour of Reason", a video lecture "Al-Farabi and a virtuous society" and a series of online webinars "The Second Teacher ”, About 14 thousand students of higher educational institutions of Kazakhstan, including foreign students from 7 countries of the world, took part in the “ Virtuous Society ” competition.

In addition, 7 monographs dedicated to Al-Farabi, a collection of quotes from Al-Farabi, a collection of "Virtuous" thoughts, and words of edification in Kazakh, Russian and English have been published. Most importantly, three previously unpublished treatises by Al-Farabi have been translated from Arabic into Kazakh.

In conclusion, although the remains of the great thinker are far from his homeland, in 2020 his spirit soared in the sky over our country, expressing warm words and heartfelt gratitude to the current generation of the independent Kazakh people.

**Celebrating the 750th anniversary of the Golden Horde**

The Golden Horde is a great empire that existed in the steppe part of Eurasia in the 13th-15th centuries. The modern Kazakh land was the left wing of the empire. It is known that as a result of the collapse of the Golden Horde, the Kazakh Khanate entered the historical arena. Therefore, the Kazakh Khanate is one of the heirs of the Golden Horde.

As we have already noted, at the forum in Ulytau in 2019, President K.-J. Tokayev noted that the 750th anniversary of the Golden Horde will be celebrated in 2020, and in this year's Address he focused on this holiday.And in the "national action plan for 2020", approved by the President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev on September 10, 2019, the celebration of the 750th anniversary of the Golden Horde was given as a separate item and was accompanied by the 1150th anniversary of Al-Farabi, the 175th anniversary of Abai Kunanbayev.In this connection, at the end of the year, the Government of the Republic of Kazakhstan approved an action plan for the preparation and celebration of the 750th anniversary of the “Great Ulus” of the Golden Horde. The plan provides for five directions: "Research, analytical support", "Restoration and construction of objects of historical and cultural heritage", "Information support", "Development of tourist routes, creating conditions for the comfort of tourists" and "Transport and logistics infrastructure", each of which consisted of actually implemented activities.

In the first direction, it is envisaged - to conduct scientific conferences dedicated to the historical date, in the second - to carry out scientific and restoration work on the monuments of the Golden Horde - the mausoleums of Jochi Khan, Alash Khan and the city of Saraishyk, completion of the construction of an excursion center of the National Historical, Cultural and Natural Reserve - Museum "Ulytau", completion of the construction of the local history museum "Ulytau". Measures consistent with the rest of the areas were clearly identified.

As part of the implementation of the planned activities of the first direction, universities and research institutes of Nur-Sultan, Almaty and Shymkent held several international and republican conferences dedicated to the history of the Golden Horde. The author of these lines took part in some conferences, made presentations. Work in the second direction was also in full swing, historical monuments were repaired, and, as the President said, the Ulytau region became the epicenter of international historical tourism.

All events related to the holiday in the direction of "Information support" were covered in the media. Many films about the era of the Golden Horde were shot with the participation of researchers and shown to the general public on television. Many articles on the history of the Golden Horde were also published on the pages of newspapers and magazines.

In general, in 2020, Kazakhstanis joined the history of the Golden Horde and recognized it as one of their historical and spiritual treasures.

**Celebration of the 175th anniversary of Abai Kunanbayev**

The official celebration in the country of the 175th anniversary of Abai Kunanbayev, one might say, began after the publication of the article "Abai and Kazakhstan in the XXI century" by the President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev in the newspaper "Egemen Kazakhstan" on January 8, 2020. The head of state noted in this article that more than 500 international, republican and regional events will be organized within the framework of the anniversary of Great Abai. Among all the events, he singled out the main international scientific and practical conference "Abai's Heritage and World Spirituality", which will be held jointly with UNESCO in August 2020 in the city of Semey. He also noted that in October in the city of Nur-Sultan an international conference "Abai and issues of spiritual revival" will be held. At the same time, the head of state said that Abai's works will be translated into English, Arabic, Japanese, Spanish, Italian, Chinese, German, Russian, Turkish, French, several documentaries will be made about life, heritage, and the role in the development of Kazakh culture. poet and television series "Abai". He also drew attention to the fact that the State Historical-Cultural and Literary-Memorial Reserve-Museum of Abai "Zhidebay-Borili" needs to be turned into a scientific and educational center.

In general, the celebration of the 175th anniversary of Abai Kunanbayev in our country was of national importance. In kindergartens and secondary schools, colleges, universities of the three largest cities and regional centers, districts, organizations of branch ministries, competitions for reading Abai's poetry abroad, creative meetings were also held. The relay race for reading Abai's poems has even spread through social networking sites. This tradition has spread widely on the eve of Abai's birthday on August 10, 2020.

By the end of the year, all the planned events dedicated to the 175th anniversary of the Great Abai were implemented. The responsible organizations reported this through the domestic media. In conclusion, the 175th anniversary of Great Abai was held at the highest level, had a nationwide significance.

Summing up, 2020 was a successful year for Kazakhstan in the spiritual sense. The celebration of the 1150th anniversary of Al-Farabi, the 750th anniversary of the Golden Horde The 175th anniversary of Great Abai, together with the top leadership, helped to strengthen the historical consciousness and raise the spirit of the people, especially the youth. Thus, the celebration of the three events in 2020 will remain in history as significant events in the modern history of Kazakhstan.

**Event 30**

**2021 - 30 years of Independence of the Republic of Kazakhstan**

This year, or rather December 16, 2021, will mark the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. Exactly 30 years ago in the city of Almaty, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan adopted the Constitutional Law "On State Independence of the Republic of Kazakhstan". By this law, Kazakhstan declared itself a separate, free, independent state to the whole world. From that day until now, December 16 is celebrated as the most important historical Independence Day in the history of modern Kazakhstan.

Preparations for the celebration of the 30th anniversary of Independence in the country began two years before the holiday. For the first time, the President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev on September 2, 2019 in his address to the people of Kazakhstan "Constructive public dialogue is the basis of stability and prosperity in Kazakhstan." The President made a report: «... we must carry out appropriate measures related to the most important holiday - **the 30th anniversary of Independence**. I believe that such significant events in the life of the country will open the way to educating the young generation of **true patriotism**».

To prepare and conduct the holiday of the 30th anniversary of Independence, the President issued a Decree "On the establishment of a state commission for the preparation of the celebration of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan" dated September 30, 2019. It said: about the creation of a state commission in order to organize the celebration of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, the commission includes a chairman, deputy chairman, secretary and members of the State Commission. Also, the President of the Republic of Kazakhstan was the chairman of the State Commission and the State Commission included well-known state and public figures, representatives of political parties, non-state sectors.

The official celebration of the 30th anniversary of Independence in the country began with an article by the President of the Republic of Kazakhstan K.-J. Tokayev "Independence is above all" in the newspaper "Egemen Kazakhstan" on January 5, 2021. In this article, the Head of State mentioned all the achievements over 30 years of the country's independence, divided 30 years into three conditional periods by decades, described each of them. He further emphasized the main task of the country with the following words: “The main goals of the fourth decade are a strong state and a competitive nation. To do this, we need to continue political and economic reforms and the process of modernizing public consciousness, to form a qualitatively new national identity adapted to the challenges of the time. " He determined the direction of the work performed within the framework of the anniversary of Independence. This is the formation of a new national identity, continuing the process of modernization of public consciousness. For this, he noted that it is necessary to rationally convey to the people all the assets achieved as a result of the "Cultural Heritage" program. The President also noted that works on the topic of history are in high demand in the world film industry, therefore he instructed to carry out a number of works in areas - through feature films and documentaries from the point of view of the state idea to popularize history, historical figures, publication in accordance with the modern requirements of historical and academic many languid books, a volume of history for foreigners, about the famine in 1921-1922 among our people, etc.

Further, on February 5, 2021, the Head of State, Kassym-Jomart Tokayev, at the first meeting of the state commission on preparation for the celebration of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, made the following conclusions.

"Avoid fuss and waste."

"This is not the time to waste money on grandiose celebrations."

"There is no need to hold useless forums and conferences."

"During a pandemic, all security measures will be followed."

"Particular attention should be paid to instructive activities."

"Our main task is to improve the social welfare of the people."

"Without improving the well-being of the people, one cannot talk about the country's achievements."

"Each event should grow into a useful deed for the people."

Further K.-J. Tokayev instructed to take control of the following work in the framework of the celebration of the 30th anniversary of the country's independence.

a) Within the framework of the 30th anniversary, lay the foundation for important reforms through the continuation of reforms towards the democratization of society and the adoption of a number of laws;

b) Successfully carry out economic, political and social modernization;

c) Activities to celebrate the 30th anniversary should mainly be aimed at young people;

d) The indicators for assessing local government bodies will include the "Youth Development Index";

e) Develop a single national project on youth policy "Generation of Independence".

At the same time, he recalled that appropriate honors will be given to citizens who have contributed to the strengthening of statehood, the development of the country, and on the eve of the holiday a jubilee medal "30th Anniversary of the Republic of Kazakhstan" will be issued.

Thus, the celebration of the 30th anniversary of Independence in a new format, which began at the beginning of the year, continues to this day. All events aimed at modernizing public consciousness are dedicated to the 30th anniversary of Independence. All mass media publish articles, TV footage with the logo "30 years of Independence of Kazakhstan". Especially, “Egemen Kazakhstan”, “Ana tili”, “Turkistan”, “Almaty akshamy” and other republican, regional, regional newspapers, as well as national TV channels use the logo of the 30th anniversary of independence every day, thereby showing that the celebration is taking place in another format.

Thus, taking into account the quarantine measures in connection with the global pandemic, the celebration of the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan has been going on since the beginning of the year. In 2-3 months, Kazakhstan will celebrate the 30th anniversary of freedom and take a step towards the fourth decade. As the President said, its foundations were laid by the present days.

Summing up, 2021 will remain a bright event in the modern history of Kazakhstan, as the year of the celebration of the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan.