Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘОЖ 94 (574) Қолжазба құқығында

**АХМЕТШИНА ГУЛЬДЕН УАЛИХАНОВНА**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Архивінің**

**қорларындағы тәуелсіздік тарихының мәселелері**

6D020300 – Тарих

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми жетекші

тарих ғылымдарының докторы,

Алпысбес М.А.

Шетелдік ғылыми кеңесші

тарих ғылымдарының докторы

Жеребцов И.Л.

Қазақстан Республикасы

Астана, 2023

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **АНЫҚТАМАЛАР**.............................................................................................. | 3 |
| **БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР**...................................................... | 5 |
| **КІРІСПЕ**.............................................................................................................. | 6 |
| **1 ЗЕРТТЕУДІҢ ТАРИХНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ**................................................................................................... | 18 |
| 1.1 Тәуелсіздік тарихының әдіснамалық негіздері.......................................... | 18 |
| 1.2 Ұлттық архив құжаттар қорының зерттелуі, тарихнамасы ..................... | 27 |
| 1.3 Ұлттық архив қорларының деректемелік сипаты...................................... | 34 |
| **2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ АРХИВІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ**............................................................................. | 47 |
| 2.1 Ұлттық Архивтің құрылуы және қорлардың құрамы................................ | 47 |
| 2.2 Ұлттық Архив қорларындағы құжаттардың ғылыми айналымға енуі.... | 59 |
| 2.3 Ұлттық Архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастығы......... | 69 |
| **3 ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРИХЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ АРХИВТІҢ РОЛІ**......... | 81 |
| 3.1 «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында архивтік мұраның насихатталуы....................................................................................................... | 81 |
| 3.2 «Архив - 2025» бағдарламасы аясында тарихи құжаттардың жинақталу мәселесі............................................................................................. | 98 |
| 3.3 Ұлттық Архивтің тәуелсіздік кезеңдегі тарихи сананы нығайтуы ........ | 107 |
| **ҚОРЫТЫНДЫ**.................................................................................................. | 121 |
| **ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБЕИТТЕР ТІЗІМІ**............................................. | 128 |
| **ҚОСЫМША А** – Ұлттық Архивтің Халықаралық Архивтер Кеңесімен ықпалдастығы жайлы құжаттар......................................................................... | 142 |
| **ҚОСЫМША Ә** – Шетелдік архивтерден Қазақстан тарихына қатысы бар жәдігерлерді іздестіру топтарының хаттамалары........................................... | 145 |

**АНЫҚТАМАЛАР**

Диссертациялық жұмыста төмендегідей анықтамаларға сәйкес терминдер қолданылды:

**Ақпараттық Қазақстан –** Қазақстан Республикасының 2013 жылыақпараттық қоғамға толыққанды ауысуды жүзеге асыру үшін қабылдаған мемлекеттік бағдарлама.

**Археография -** тарихи актілер мен құжаттарды, қолжазба деректерді жинаудың, сипаттаудың және жариялаудың теориясы мен тәжірибесі жөніндегі ғылым саласы.

**Архивтану –** архивтерге байланысты білімдердің кешенді жиынтығы.

**Архивариус –** архив қызметшісі.

**Архив-2025** – Қазақстан Республикасының 2019 жылы мұрағаттар дүниесіне елеулі іргелі зерттеу жүргізу мақсатында қабылдаған мемлекеттік бағдарламасы.

**Ведомостволық Архив –** ұлттық архив қорының құжаттарын сондай ақ, оның құрамына кірмейтін құжаттарды жтнау, уақытша сақтау және пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі.

**Жеке қорлар** – жеке адамдардың архивке өткізген құжаттық қорлары.

**Мәдени мұра –** Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған тарихи-мәдени мұраны қорғау және сақтау жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы.

**Кеңсе құжаттары** – іс-қағаздарына арналған кеңсе тілінде жазылатын құжаттар: анықтама, сенімхат. Өтініш, келісімшарт, мінездеме, т.б.

**Қор** – архивке сақтауға берілген құжаттар қоры.

**Құжат** – куәлік, құрамына қарай мәтіндік, графиктік, кескіндемелік, аудио, аудиовизуалдық болып ажыратылады.

**Құқықтық актілер** – мемлекеттік орган шығаратын, жалпы нормативтік және бейнормативтік міндеттеу мазмұнындағы ресми жазбаша құжат.

**Мемлекет** – белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғары дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

**Нотариалдық қызмет** – бұл нотариустың Заң бойынша Қазақстан Республикасында өзге де заңнамалық актілерінде көзделген нотариаттық іс-әрекеттерді жасауы.

**Тізім** – архив істерінің тізімі.

**Іс-қағаздар айналымы** –іс-қағаздық құжаттардың айналымы алынған уақыттан бастап, құжаттың қозғалысы немесе орындалғанған дейінгі жасалуы, қағаз жинағына жіберу немесе өткізу.

**Цифрлы Қазақстан –** Қазақстан Республикасы Үкіметінің цифрлық технологияларды пайдалану мен дамыту арқылы мемлекет экономикасының бәсекелестігін және халық өмірінің сапасын арттыру үшін 2017 жылы қабылдаған мемлекеттік бағдарламасы.

**Электронды Үкімет –** ақпараттық технологиялар көмегімен ішінара келісушіікті қамтамасыз ететін, мемлекет пен азаматтар арасындағы, сондай ақ мемлекеттік органдардың өзара әрекеттестігінің бірыңғай механизмі.

**БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР**

|  |  |
| --- | --- |
| ГАРФ | – Ресей Федерациясының Мемлекеттік Архиві |
| ЕВРАЗИКА | **–** аймақтың Еуро-азиаттық бөлімдері архивистерін біріктіретін кәсіби қауымдастық |
| КСРО | – Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы |
| Қазақ КСР | – Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы |
| ҚР | – Қазақстан Республикасы |
| ҚР БҒМ ҒК | – Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Ғылым Комитеті |
| ҚР ОМА | – Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві |
| ҚР ОМА КФДЗ | – Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Архивінің Кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архиві |
| ҚР ҰА | – Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві |
| МО ЭМЖ | – мемлекеттік органдардағы электронды мұрағат жүйесі |
| МІ АБАЖ | – мұрағат ісінің автоматтандырылған бірыңғай ақпараттық жүйесі |
| МЭК | – мемлекетаралық экономикалық комитет |
| ӨР | – Өзбекстан Республикасы |
| РФ | – Ресей Федерациясы |
| РАН | – Ресей Ғылым Академиясы |
| РГАДА | – Ресей Мемлекеттік көне актілер архиві |
| РГВИА | – Ресей Мемлекеттік Әскери-тарихи архиві |
| РГАСПИ | – Ресей Мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарих архиві |
| РГВА | – Ресей Мемлекеттік Әскери архиві |
| РГАЛИ | – Ресей Мемлекеттік Әдебиет және Өнер архиві |
| РГАКФД | – Ресей Мемлекеттік кино-фото құжаттар архиві |
| ТМД | – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы |
| ХАК | – халықаралық архивтер кеңесі |
| ЮНЕСКО | – Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым және Мәдениет жөніндегі ұйымы |

**КІРІСПЕ**

**Жұмыстың жалпы сипаттамасы.** Тарихымыздың мыңдаған қатпар – қатпар беттері ХХІ ғасырға жетіп, тәуелсіз ұрпақ игілігіне айналуы, сол арқылы ерлік пен елдікке толы халқымыздың өткенін меңгеру – бүгінгі күн талабы болып табылады. Зерттеудің тарихнамалық және теориялық аспектілері, Тәуелсіздік тарихының әдістемелік негіздері, Ұлттық архив қоры құжаттарының зерттелуі, тарихнамасы, Ұлттық архив қорларының деректемелік сипаты Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінің қалыптасу жолдары, Ұлттық Архивтің құрылуы және мұрағаттық қорлардың құрамы, Ұлттық Архив қорларындағы архивтік құжаттардың ғылыми айналымға енуі, Ұлттық Архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастығы, Ұлттық архив қорларындағы тәуелсіздік тарихы мәселелері, «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында архивтік мұраның насихатталуы, «Архив-2025» бағдарламасы аясында тарихи құжаттардың жинақталуы, Ұлттық Архивтің Тәуелсіздік кезеңдегі тарихи сананы нығайтудағы роліне байланысты деректер қарастырылады.

**Зерттеу жұмысының өзектілігі.** Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуымен қатар, Отан тарихындағы көптеген өзекті мәселелер жаңаша тұрғыдан қаралып, тереңінен зерделене бастады. Ұлттың өзін-өзі тануының бір жолы – төл тарихын білу. Сондықтан тәуелсіз ұлтқа тәуелсіздік тарихынан объективті ақпарат бере алатын танымдық маңызы жоғары тарих қажет. Ондай тарихты зерттеп жазу тәуелсіздік жағдайында Қазақстан тарихы ғылымының тікелей міндеті болды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы өміріміздің барлық саласына, әлеуметтік-экономикалық, саяси, рухани тұрғыдан дамуымызға оң әсерін тигізді. Соған қарамастан тәуелсіздік жалпы адамзат құндылықтарын қайтарып қана қоймай, оның орнығуына, өткен өмірімізге сыни тұрғыдан қарап, сабақ алуға, дамыған елдер қатарына ұмтылуға жағдай жасады. Тәуелсіздік алған жылдардан бері, тарихшы қауымы мен тарих ғылымы алдында аса зор міндеттер пайда болды. Тәуелсіздік тарихын обьективті тұрғыдан жазып, келешек жастарға аманаттап, тәуелсіздіктің жауапкершілігін ұлтымыздың қанына сіңіре білу- игі істердің бірі деп санаймыз. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы жылдары бастан кешірген оқиғалары туралы берілген материалдардың танымдық ерекшелігі зор. Ел тәуелсіздігінің басты тараулары тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қадамдарынан басталуы тиіс.

Ел президенті Қасымжомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2021 жылы 5-қаңтарда жарық көрген, «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы да тақырып өзектілігін айқындай түседі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында жарияланған бұл мақаланың өн бойында тәуелсіздікті ұлықтап, қастерлеуге, дәріптеуге бағытталған іс-шараларды іске асыру берілген. «Азаттық таңын өз көзімен көрген алдыңғы буын болмаса, кейінгі жастар өткен ғасырдың 90-жылдарындағы тарихи оқиғалардың тереңіне бойлап, мәнін жете түсіне бермейді. Тәуелсіздікке тағдырдың бере салған сыйы ретінде қарайды. Шын мәніндегі ахуал олай емес. Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаев сол кездегі саяси, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық және басқа да жағдайларға байланысты жеті рет емес, жетпіс рет өлшеп, бір рет кесуге мәжбүр болды. Біз тығырықтан шығар жолдың саңылауы да көрінбейтін қиын күндерден қақтығыс пен қантөгіске ұрынбай аман шығып, елімізді жібермей, жаңа сипаттағы Қазақ мемлекетін құрдық. Сол үшін Қазақстанның жаңа тарихын да жүйелі зерттеген жөн» [1]. Міне, осы айтылып отырған мәселелердің өзі тақырыбымыздың өзектілігін ашып, ғылыми сұранысқа ие екендігін көрсетеді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 1998-жылғы «Ұлттық мұрағат қоры мен мұрағаттар туралы» Заңы мен Президент Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласындағы [2] «Архив-2025» бағдарламасы да тақырып өзектілігін айқындай түседі. Әрине, тәуелсіздік алған жылдардан бері мәдени мұраны қорғау мен дамыту саласында қалыптасқан ахуал осы бағыттағы қызметті одан әрі дамыту мен жандандыруда кезек күттірмейтін кешенді шараларды қолдануды талап етіп отыр. «Архив-2025» бағдарламасы 2004-2006 жылдарға арналып қабылданған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының заңды жалғасы. «Мәдени мұра» бағдарламасының басты мақсаты – рухани және білім беру саласын дамыту, елдің мәдени, мұрағаттық мұрасының сақталуы мен тиімді пайдалануын қамтамасыз ету болып табылды. Осы жағдайларға байланысты тарихи құжаттар мен деректер сақталатын Ұлттық Архивтің қалыптасу тарихын, Ұлттық Архив қорлары деректеріндегі тәуелсіздік тарихы мәселелерін зерттеп, зерделеу қоғамдық сұраныстан туындайтын, теориялық, практикалық тұрғыдан өзекті тақырып екендігі анық.

Тәуелсіздік тарихын зерттеп, жазу барысында әрине Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві қорларындағы деректерді пайдаланудың маңызы зор. Архивтерде сақталатын ақпараттар мемлекеттің қоғамдық – саяси, экономикалық-мәдени дамуында ерекше орын алатын ұлттық стратегиялық байлық болып есептеледі. Сонымен бірге, архив ісінің әр кезеңдердегі өсіп-өркендеу ерекшеліктері мен қоғамдағы орнын зерделеудің тарихи сананы қалыптастыруға тигізер ықпалын қоса айтуымыз керек. Қазақстан Республикасы Ұлттық Архиві қорларындағы тәуелсіздік тарихы мәселелерін жүйелі түрде зерттеудің архив ісінің де, тарих ғылымының да дамуына қосар үлесі мол.

Орындалған зерттеу жұмысы өзекті болып табылады, себебі, тәуелсіздік тарихына байланысты осы уақытқа дейін кешенді түрде зерттелмеген деректер қорының мазмұны мен құрамы туралы мағлұматты ғылыми айналымға енгізіп отыр. Ұлттық архив қорында тәуелсіздік тарихына қатысты сақталып тұрған құжаттар кешенін анықтап, талдау қоғамды құнды ретроспективті ақпаратпен қамтамасыз етеді.

**Тақырыптың зерттелуі:** Зерттеу тақырыбымыз тәуелсіздік тарихының тарихнамасына тоқталар болсақ, тәуелсіздік алғаннана бері бұл тақырыпта әртүрлі ғылыми конференциялар ұйымдастырылып, ғалымдар өз пікірін білдіріп, мақалалар, кітаптар жарияланып келуде. Бұл тақырыптың зерттелу аясы өте кең. Әрине, бұл орайда әрбір тарихшы тәуелсіздік тарихының өзекті мәселелерін қазақ тарихының өткенінен іздеп, кейінгі тарихымен сабақтастырады. Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау кезеңінде тіл мен дінге, салт-дәстүрге, ұлттық санаға тигізген зардаптары әлі күнге дейін толық жойылған жоқ. Құлдық қамытын киіп, жат мәдениетті бойына сіңірген еліміз тек тәуелсіздік алған жылдардан бері халқымыздың рухани дамуын зерттеуге мүмкіндік алды.

Тәуелсіздік тарихына байланысты қалам тербеп, зерттеу жүргізіп, ғылыми еңбектер жариялап жүрген ғалымдар баршылық. Отандық ғалымдардың ішінде тәуелсіздік тарихын Ұлттық Архив қорларындағы деректер арқылы зерттеп жазып жүрген ғалымдар, ол әрине бірінші кезекте Мемлекет Тарихы институты ғалымдарының еңбектері болып табылады. Мемлекет Тарихы Институты ғалымдары шығарған еңбектерді тізбектесек: Аяған Б.Ғ. Әбжанов Х.М., Махат Д.А. «Қазіргі Қазақстан тарихы» [3], «Егемен Қазақстан тарихы: Тәуелсіздікке 20 жыл» [4], «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы» [5], «Политические партии современного Казахстана» [6], «Қазақстандағы Президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе» [7], «Ключи к успеху: Казахстан и мир в преодолений кризиса (2007-2010)» [8], «Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері» [9], «Тәуелсіз Қазақстан туралы еңбектердің библиографиялық көрсеткіштері 1991-2011 жж.» [10], «Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель строительства государства» [11], «Внешнеполитические инициативы президента РК Н.А. Назарбаева» [12], «Мир о Нурсултане Назарбаева» [13], «Назарбаев Нурсултан Aбишевич - основатель независимого Казахстана» [14], «Nursultan Nazarbaev the founder of the independent state» [15], «Независимый Казахстан и лидер Наций» [16], «Независимый Казахстан день за днем. Хроника событий (1990-1995). Сборник документов» [17] атты іргелі ұжымдық еңбектер жарық көрген. Бұдан басқа, аталмыш институт ғалымдарының тәуелсіздік тарихына қатысты жеке және бірлесіп жазған еңбектерін де атап өткен жөн: Аяған Б.Ғ., Қашқымбаев А.Н. «Россия-Казахстан: история взаимоотношений и современность» [18], С.В. Селиверстов. «Казахстан. Россия. Турция. По страницам евразийских идеи ХІХ-ХХІ веков» [19], Лапин Н.С. «Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и формирование исторического сознания казахстанцев» [20].

Тәуелсіздік тарихына байланысты А.Күзембайұлы., Е.Әбілдің жоғары оқу орындары студенттеріне арналған «История Казахстана» [21] еңбегі жаңа көзқараста жазылған еңбектердің бірі болып саналады және Г.В. Кан., Н.У. Шаяхметовтың «Қазақстан тарихы» [22] еңбегі де тәуелсіздік тарихына арналған шығармалардың бірі. Егемен еліміздің қалыптасуы мен даму тарихын жазған отандық тарих ғылымының жетекші ғалымдары Б.Ғ. Аяған, А.М. Ауанасова [23], Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Г. Нурумбетова [24], О.К. Шариязданов [25] еңбектерін ерекше атап өту қажет.

Мемлекет тарихы институтының 2008 жылдан бастап тоқсан сайын шығаратын «Мемлекет тарихы. История государства» [26] ғылыми журналы бар. Мемлекет тарихы институтының ғылыми журналында «Қазіргі тарихтың теориялық-методологиялық проблемалары», «Тәуелсіздік және Конституция», «Мемлекет және қоғам», «Тарих және Тұлға», «Шетел тарихнамасы», «Жас ғалымдар мінбері» айдарларында Қазақстанның демократиялық мемлекет ретіндегі қалыптасуы проблемалары, президенттік институттың құрылуы, сондай-ақ саясаттағы ұқсастық, ұлттық құрылыс пен оның бірегейлік мәселелері, ұлттық сана мен Конституциялық реформалар зерттеледі, білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы реформалар, саясаттану ғылымы мен қазіргі тарихтың теориялық-методологиялық проблемаларына ерекше назар аударылады.

Сонымен бірге, Мемлекет Тарихы Институты ғалымдары тәуелсіздік кезеңінің тарихына байланысты мектеп оқушыларына арнап оқулықтар да жазған: Б.Ғ. Аяған., М.Ж. Шәймерденова. «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» [27] атты 9-сыныптарға арналған оқулығы, Б.Ғ. Аяған «Қазақстанның қазіргі заман хрестоматиясы» [28] 9-сынып, мұнда тәуелсіз Қазақстан жайлы құжаттар жинақталған. Тәуелсіздік тарихына қатысты мектеп оқулықтарын еліміздің басқа да көрнекті тарихшылары жазған, атап кетсек, М.Қ. Қозыбаев., К. Нұрпейіс., К. Жүкешев 9-сыныпқа аранлған «Қазақстан тарихы» оқулығы [29], Т.С. Садықов, Р.Р. Қайырбекова, С.В. Тимченко 11-сыныптарға арнап жазған «Дүние жүзі тарихы» [30] оқулығында да Кеңес Одағының ыдырап, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы жайлы құнды мәліметтер берілген. Сонымен қатар, Б.Ғ. Аяғанның, А.М. Ауанасованың, Г. Нұрымбетованың, О.К. Шарияздановтың еңбектерінде тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму тарихы туралы жаңа көзқарастар мен әдістер, жаңа тұжырымдар берілген. Профессор Б.Ғ. Аяғанның еңбектерінде Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени-рухани жүйесіндегі негізгі бағыттар мен тармақтар қарастырылған. Ғалым А.М. Ауанасованың «Нұрсултан Назарбаев: человек у власти» атты еңбегінде Президент Н.Ә. Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы атқарған қызметі ғылыми негізде сараланып, жан –жақты талданған. Сонымен қатар, Г. Нұрымбетованың «Президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе» атты еңбегінде еліміздің саяси басқару жүйесінің дамуы зерттелген.

Екінші кезекте, осы тақырыпқа қатысты жазылған диссертациялар мен ғылыми еңбектерді сараладық. Бұл еңбектерде жаңаша көзқарастар мен тұжырымдар жасалынған. Тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы, білім мен ғылым саласы туралы жұмыстар қатарына Ч. Мусин [31], К.М. Бурханов [32], Д.Қ. Қыдыралиев [33], Б.О. Тұяқов [34], С.З. Баймағанбетов [35], А.Т. Қапаевалар [36] еңбектерін жатқызуға болады. Белгілі тарихшы, профессор Х.М. Әбжанов еңбектерінде ұлт зиялыларының еліміздің мәдениеті мен экономикалық әлеуетін арттыруға қосқан үлестері, олардың осы салалардағы алатын орны мен рөлі баяндалады [37]. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеуде Президент Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерін ғылыми негізде саралаған С. Салқыновтың [38] ғылыми зерттеу жұмысы да ерекше. Ұлттық әдебиетіміз бен мәдениетіміздің, рухани мұрамыздың даму белестерінен хабар беретін еңбектер қатарына С. Асылбекұлы [39], Н.Т. Жанақова [40], С. Кенжеахметов [41] зерттеулерін жатқызуға болады. Қазақстанның әлеуметтік өміріндегі басты мәселелер туралы тарихшы ғалымдар М. Қозыбаев [42], М. Қойгелдиев [43], Ә. Ғалиевтердің [44] еңбектерінде қарастырылған. Бұл бағыттағы зерттеулерді мәдениеттанушылар Ә. Сығай [45], М. Құлмұхамед [46] жүргізген. Тәуелсіз еліміздің алыс-жақын шетелдермен қарым-қатынасы, сыртқы саясаты туралы М.О. Иембекованың [47] еңбектерінде қарастырылған. Ч. Мусин, К.Н. Бурханов, Д.Қ. Қыдыралиев, Б.О. Тұяқов, С.З. Баймағамбетов, А.Т. Қапаева еңбектерінде тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси үдерістер, жаңа қалалардың дамуы туралы мәліметтер берілген. Ч. Мусин зерттеулерінде Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық процесстер қарастырылса, К.Н. Бурханов Н.Ә. Назарбаевты посткеңестік елдер арасындағы тұлғалардың ішінде стратегиялық шешімдер мен батыл қадамдар қабылдағанын ерекше құбылыс ретінде бағалайды. С.З. Баймағанбетов «Современная социально-культурная политика» еңбегінде тәуелсіз еліміздің қазіргі таңдағы әлеуметтік-мәдени саясаттың қалыптасуын талдаған. Бұл еңбекте егемендік алғаннан кейінгі уақытта еліміздегі жалпы оқу-ағарту саласындағы қиыншылықтар мен оларды шешудің жолдары, саланы басқарудағы құқықтық негіздердің жасалынуы, нарықтық қатынастарға көшу кезеңіндегі реформалар нәтижелері кеңінен сарапталған. А.Т. Қапаева еңбектерінде Қазақстанның мәдени құрылысы, білім мен ғылым саласындағы қиыншылықтарды сипаттайды және ғылымның дамуындағы мемлекеттік саясаттың мазмұнына зор баға берген.

Үшінші кезекте, тәуелсіздік тарихының әдіснамасына арналған отандық тарихшылардың еңбектерін қарасытрдық, атап айтсақ, М.Қ. Қозыбаев, М. Қойгелдиев, Ә. Ғалиевтердің зерттеулерінде тарихи ақтаңдақтарды зерделеу, ұлт зиялыларының шығармашылық және ғылыми мұраларын насихаттау басты назарға алынды. Академик М. Қозыбаевтың еңбектерінде қазақ зиялыларының тарихын Кеңес заманында бұрмалап оқытқан, бұрынғы догмалардан арылтып, жаңа көзқараспен зерттеуге мән берілді. М. Қойгелдиев еңбектерінде, ұлт зиялыларының қоғамдық-саяси және мәдени саладағы қызметі жаңа әдіснамалық тұрғыдан талданған, деректер негізінде зерттеп, зерделенді. Ә. Ғали өз зерттеулерінде тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік-демографиялық үрдістерді талдап, халықтың білім деңгейінің өсуін сандық мәліметтер арқылы таразылап көрсеткен. Отандық көрнекті ғалым Х.М. Әбжанов еңбектерінде ұлт зиялыларының ел мәдениетінің өркендеуі мен экономикалық әл-ауқатын арттыруға қосқан үлестері қарастырылған [48]. Бұл еңбегінде ғалым еліміздегі жоғары білім беру мен ғылымның дамуына тоқталып, кемшіліктеріне баға берген. Сондай-ақ, бұл бағытта жазылған еңбектердің қатарына Қ.А. Еңсенов, А.Т. Серубаева, Қ.М. Саманбеков сияқты ғалымдардың «Жаңа Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы ұлттық тарихтың рөлі (1991-2016)» деген еңбегін жатқызуға болады [49]. Бұл еңбекте тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси және жоғары білім беру, ғылымның табыстарына, туындаған қайшылықтарға, оны шешу жолдарына сараптама жасалып, ғылымды өркендетудегі мемлекеттік саясатқа мән берілген. Осыған ұқсас, Ш.В. Тлепинаның «Национальные культурные центры РК: становление, деятельность, проблемы (1985-1995)» атты еңбегінде Қазақстандағы ұлттық-мәдени орталықтардың жұмыстарына сараптама жасалған [50]. Сонымен қатар, А.М. Рахимжановтың «История развития системы образования РК в 10-летний период ее становления и независимости (1991-2010)» деген зерттеуінде еліміздің білім мен ғылым саласының дамуы туралы мәселелер қарастырылады [51].

Н.Ә. Назарбаевтың тәуелсіздік жылдарындағы қабылдаған батыл шешімдерінің бірі болған Еуразиялық идеясы туралы зерттеулер жүргізген ғалымдар С.М. Сыздықов, С.В. Селиверстов, Н. Джаферсой, З.Е. Қабылдиновтар «Н.Ә. Назарбаевтың еуразиялық идеясы және түркі кеңістігі» атты ұжымдық зерттеуінде түркі халықтарының рухани-мәдени ықпалдастық үдерісін жаңғырту мәселесін де қарастырып өткен [52].

Төртінші кезекте, тәуелсіз Қазақстанның халықаралық қатынастары туралы жазылған ғылыми еңбектерге саралау жүргізілді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері ел өміріне айтарлықтай өзгеріс енді. Егемен еліміздің еңсесі көтеріліп, мәдени құрылыс қарқынды дами бастады. Төл мәдениетімізді шет елдерде де насихаттауға мүмкіндік туды. Осы бағытта Қазақстан мен басқа елдердің арасындағы қарым-қатынас тарихынан мағлұмат беретін ғылыми зерттеулер дүниеге келді. Атап айтсақ, Г.А. Сармурзина «История экологических и культурных связей Казахстана и Монголии в ІІ-половине ХХ столетия (1950-2000) [53] деген еңбегі, М.О. Иембекованың «ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы Қазақстан – Түркия қатынастары», Т.М. Айдостың «ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы Польша мен Қазақстан қарым-қатынастарының тарихы» [54] жұмыстарын айтуға болады.

Бесінші кезекте, тәуелсіз Қазақстан туралы шетел ғалымдарының еңбектері де қарастырылып өтті. Жалпы, қазіргі заманғы Қазақстан туралы шетелдік тарихнама қарам-қайшылықты сипатта. Шетелдік ғалымдардың көпшілігі тәуелсіз Қазақстанның дамуын Орталық Азия аумағында, яғни тек аймақтық деңгейде қарастырады. ХХ ғасырда алып державалардың бірі болған КСРО-ң ыдырауы, орнына жаңадан жас тәуелсіз мемлекеттердің құрылу мәселесі шетел ғалымдарының да қызығушылығын туғызды. Мысалы: 1992-жылы Мәскеуде өткен «Кеңестік сыртқы саясат: 1971-1991 жылдар, өткенге шегініс» деп аталған халықаралық конференцияда АҚШ-ң Стэнфорд Университетінің профессоры А. Даллин былай деді: «... уақыт біздің алдымызға жаңа сұрақтар қоюда: тоталитарлық режим өзгере ме? Бір қоғамдық құрылыстан екіншісіне бейбіт түрде өту мүмкін бола ма? Бүгінгі Тәуелсіз мемлекеттер Достастығы көп сұрақтар қойып отыр» [55]. Осы мәселені жан-жақты қарастыру үшін, тарихшылар мен саясаткер ғалымдар Қызыл империяны күйреу себептері мен факторларын, ішкі, сыртқы саясатындағы жетістіктері мен сәтсіздіктерін саралап, зерттеді. Шетел зерттеушілері, атап айтқанда, П. Гобль, М. Олкотт, Г. Глисон, С. Клотцли, Р. Фердинанд, Я. Бремер, Г. Велт, Дж. Кричлоу еңбектерінде Кеңес империясының қазақстандықтарға қалдырған мұрасы, экономиканың шикізаттық сипаты, экологиялық проблемалар, кадр және қаржы жетіспеушілігі туралы мәселелер жан-жақты зерттеліп, зерделенген. Сонымен бірге, тағы да бірқатар шетелдік ғалымдар тәуелсіз Қазақстан туралы зерттеулер жүргізген, атап айтсақ, Збигнев Бжезинский, Линда Бенсон, Ингвар Сванберг, Катрин Пужоль, Мари Карин фон Гумппенберг, Роберт Легволд, Ариэль Коэн, Бхавна Дейв еңбектерін атап көрсетуге болады.

Збигнев Бжезинскийдің «Великая шахматная доска. (Господство Америки и его геостратегические императивы) еңбегінде Қазақстан туралы мәліметтер айтылып, Н.Ә. Назарбаевтың еуразияшылдық идеясына оң баға берілген, бұл идеяны прагматикалық еуразияшылдық деп бағалаған [56].

Швед шығыстанушылары Линда Бенсон және Ингвара Сванбергтің «Последние кочевники Китая: история и культура китайских казахов» [57] еңбегінің «Казахстан и китайские казахи в ХХІ веке» деп аталатын соңғы 7-тарауында соңғы жылдары Орталық Азияда КСРО-ның ыдырауы қазақстардың өз мемлекетін құруға мүмкіндік бергенін атап келе, авторлар қол жеткізген архивтік құжаттар арқылы бұрынғы ұстанымдарын өзгертті. Бұл еңбекте соңғы 150 жылда екі алып көршілері Ресей мен Қытайдың империялық саясатының объектісі болған қазақтар туралы айтылады.

Француз шығыстанушысы доктор Катрин Пужольдің «Казахстан» деп аталатын еңбегі толықтай тәуелсіз Қазақстанға арналған [58]. Онда Қазақстанның келешегі, қазақтың дәстүрлі әлеуметтік қоғамының қазіргі заманғы жаһандық қоғамға қарай бейімделіп, даму жолынана өтіп, батыс үлгісі бойынша жаңғырумен аяқталғанын көрсетеді.

Ел тәуелсіздігін алу батыс ғалымдарының қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне арналған зерттеулерінің құрылымының өзгеруіне, басқаша көзқарастың қалыптасуына әкелді. Батыс ғалымдарының еңбектерінде ендігі жерде жас мемлекеттің мәселелерін жаңаша тұрғыдан бағамдау үрдісі көрініс тауып отыр.

Тәуелсіздік туралы зерттеу жүргізгенде, әсіресе, алдымен ауызға оралатын жайт: 1986-жылғы Желтоқсан көтерілісі. 1996 жылы осы Желтоқсан көтерілісінің 10-жылдығына байланысты Алматы қаласында ғылыми конференция өтті. Осы конференцияда сол кездегі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Хатшысы Әбіш Кекілбаевтың кейіннен «Егемен Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттерінің беттеріне жарияланған «Суровое испытание накануне перемен» атты мақаласында автор осы Желтоқсан оқиғасын сипаттау үшін мынадай сұрақтарға жауап алуға тырысады: «Бұл төңкеріс пе? Қозғалыс па? Әлде күнделікті қатардағы оқиға ма?».

Қорытындылай келе, автор мынадай тұжырымға келеді: «1986 жылғы оқиғаға көтеріліс ретінде баға беруге болады. Әрине, көтерілістің классикалық сипаты бойынша, оның жаппай белең алу, көтеріліске шыққандардың іс-әрекеттерінің ұйымдасқан түрде болуы, көтерілісшілердің штабтары, материалдық, техникалық, әскери дайындығының болуы деген сияқты сипаттары болуы керек. Солай бола тұрса да, желтоқсан оқиғаларын көтеріліс деп бағалау қажет. Бұл көтеріліс ұйымдаспаған бытыраңқы сипатта болса да, әрі қарайғы қоғамдық-саяси үрдістердің даму барысын анықтап берді. Көтеріліс кеңінен тараған әлеуметтік қозғалыстың бастамасы болды» [59].Осылайша, Ә. Кекілбаев алғаш рет әдебиетте Желтоқсан оқиғасының себебін ашуға тырысады. Автор «демократияландыруға бағытталған қоғамды саясиландыру адамдардың ойында ұлттық сананың оянуына жағдай жасады», – деп санайды.

Ә. Кекілбаевтың бұл тұжырымы сол кездегі Президент Н.Ә. Назарбаевтың да пікірімен үндес болып шықты; «1986 жылғы желтоқсан оқиғалары қазақ жастарының ұлттық санасының қаншалықты оянғандығын көрсетті. Олар бір ғасырға жуық уақыт халықты казармалық тәртіппен өмір сүруге мәжбүрлеген тоталитарлық жүйенің алдындағы қорқынышты тұңғыш рет жеңе білді. Қазақ жастары өз халқының атынан әрі қарайғы кезеңде кез-келген ұлтқа тән ұлттық мақтаныш сезімдерін таптатпайтындықтарын ашық түрде мәлімдеді» [60].

Желтоқсан оқиғасын жаңа қырынан зерттеп, зерделеуді ел президенті Қ. К.Тоқаев та өзінің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деген мақаласында баса назар аударып көрсетті:

«Биыл әйгілі Желтоқсан оқиғасына 35 жыл толады. 1986 жылы өрімдей ұл-қыздарымыз Кеңес Одағының қаһарынан қаймықпай, ұлт намысы үшін алаңға шықты. Осы күннен соң тура бес жыл өткенде Тәуелсіздігімізді жариялауымыздың символдық мәні зор. Бұл орайда, азаттықтың алғашқы қарлығаштары – Желтоқсан қаһармандарының азаматтық ерлігі лайықты бағасын алып, жоспарлы түрде насихатталуы керек.

Тәуелсіздік тарихы туралы зерттеулерге Президент Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерін де жатқызамыз. Себебі, тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бері қаншама тарихи шешімдерді қабылдап, егемен еліміздің стратегиялық бағыттарын айқындап, осы жолда ерен еңбек етіп, өзі куәгер болған тарихи сәттерді сипаттап жазған бұл еңбектердің құны өлшеусіз. Н.Ә. Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» [61], «Тарих толқынында» [62], «Сындарлы он жыл» [63], «Бейбітшілік кіндігі» [64], «Тәуелсіздік белестері» [65], «Жылдар мен ойлар» [66] тағы басқа еңбектерінде тәуелсіз еліміздің басынан өткерген тарихи белестер нақты сипатталып, көрсетілген

Мәселені қорытындыласақ, Қазақстанның тәуелсіздік тарихына байланысты бүгінгі таңда біршама еңбектер жазылып, жарық көрген. Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорларындағы осы мәселеге байланысты көптеген деректер жинақталып, сұрыпталды.

**Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері.** Қазақстан Республикасы Ұлттық архиві қорларындағы деректерге кешенді түрде тарихи зерттеу жасап, олардың ақпараттық қуатын Тәуелсіздік тарихының деректері ретінде талдап, ғылыми айналымға тартып, объективті түрде ашып көрсету, өзіндік тұжырым жасау – зерттеу жұмысының басты мақсаты болып табылады. Осыған сәйкес мынадай міндеттерді шешу назарға алынды:

1. Тақырыбымыздың теориялық, әдістемелік және ғылыми аспектілерін ашып көрсету.
2. Ұлттық архив қорындағы тәуелсіздік тарихына қатысты құжаттар кешенін зерттеу, деректемелер сипатын саралау.
3. Ұлттық архивтің қалыптасу жолдарын зерттеу, мұрағаттық қорлардың құрамына тоқталу, архивтік құжаттардың ғылыми айналымға енуін қарастыру.
4. Ұлттық архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастығы тарихын анықтау.
5. Ұлттық архив қорларындағы тәуелсіздік тарихы мәселелері, «Мәдени мұра», «Архив-2025» бағдарламасы аясында архивтік мұраның жинақталуын зерттеу, Ұлттық Архивтің Тәуелсіздік кезеңдегі тарихи сананы нығайтудағы роліне тоқталу.
6. Ұлттық Архив құжаттарының Тәуелсіздік тарихының басты деректер кешені ретіндегі ақпараттық құндылығын ашу.

**Зерттеу жұмысының деректік негіздері.** Жалпы**,** Қазақстан Республикасы Ұлттық Архивіндегі тәуелсіздік тарихына қатысты деректерді қарастыра отырып, бірнеше топтарға жіктедік. Негізі, 2023 жылдың 10-қаңтарындағы мәлімет бойынша, Ұлттық Архив қорында барлығы - 279 қор, оның ішінде басқарушылық құжаттар - 223, ҒТҚ - 4, жеке тұлғалар қоры - 53 болып табылады.

*Деректердің бірінші тобына* іс-қағаз құжаттарын енгіздік. Ұлттық архивте сақталған іс-қағаз құжаттарының өзін бірнеше түрге топтастырып қарастырдық:

а) нормативті-ұйымдастыру құжаттамасы бұл топтағы құжаттарға ережелер, жарғылар, нормативтер, контрактілер, еңбек шарттарын жатқыздық. Себебі, еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы дамуын қарастырғандықтан, бұл топтағы құжаттар айрықша маңызды болып саналады. Бұл бағытта Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси және рухани өмірі туралы нормативтік-құқықтық актілері, стратегиялық бағдарламаларды қарастырдық;

ә) әкімшілік сипаттағы құжаттар – ол өз кезегінде нормативті ұйымдастыру құжаттамасының жалғасы болып табылады, айырмашылығы шамалы ғана, дегенмен өзін жеке бөліп қарастырғанымызда бұл топтағы құжаттарға шешімқараралар, бұйрықтар, жарлықтар, нұсқаулар, мәжіліс хаттамалары жатқызылды;

б) алмасу хаттары – өнеркәсіп, мекеме, ұйымдар өкілдерінің өзара жазысқан хат-қатынастары жатады. Оның ішінде жеке азаматтардың да хаттары да кезедеседі;

в) есептік құжаттар – оған анкеталар, есеп журналдары, реестрлер, табельдер, тарифтер жатады.

*Деректердің екінші тобын* Қазақстан Республикасы Ұлттық Архивіндегі жеке тұлғалардың қорлары құрайды. Бұл ретте қоғам қайраткерлерінің, көрнекті ғалымдардың жеке қорларын қарастырдық. Жеке қорларда жинақталған деректерді бірнеше түрге топтастырдық. Бұл деректердің барлығы дерлік субъективті сипатта, ө»ткені жеке адамдардың өз пікірі тұрғысынан жазылады:

1. Естеліктер – жеке адамдардың балалары, отбасы мүшелері, замандастары, ұрпағы, тарихшы қауымға аранп жазылған деректер. Мұнда автор алдына қойған мақсатына жету үшін жадында сақталған материалды жинақтап, тәртіпке келтіреді. Жалпы, естеліктер тарихи шығарма болғанымен, тарихшылар үшін құжаттық деректер бола алмайды. Себебе, құбылысьтар мен оқиғалар әңгімеленген естеліктер тарихи-аналитикалық тұрғыдан жан-жақты баяндалмайды.

2. Күнделіктер – авторлардың нақты көрген, қатысқан, өзі куә болған оқиғалары туралы жазған баяндаулары. Мұнда автордың толғаныстары, көңіл-күйі, ой сезімі дәл беріледі. Күнделік жазулары кейде бір-бірімен байланысссыз, үзік-үзік болып та кездеседі. Бұдан басқа автор қысқарған сөздерді қолдануы мүмкін, жазуы түсініксіз болып та кездеседі. Әрине, бұл жағдайда күнделіктер түсініксіз болып қалады. Күнделіктер көп жағдайда баспадан кітап болып жарияланады. Жеке адамдардың күнделіктерінен басқа ресми, қызметтік күнделіктер де болады.

3. Жеке адамның хаты – ол автордың эпистолярлық элементтерді (хаттың мәтіні, күні, қол қоюы) пайдалану негізінде нақты адамға немесе бірнеше адамға жазбаша білдіретін ой-пікірі. Хатты қандай мазмұнда жазуға автор ерікті. Хаттардың әрқилылығы мен жанрларына қарағанда және күнделіктермен салымтарғанда, олар күрделірек және әр алуан деректі болып келеді. Хаттар тарихи дерек ретінде күнделіктер сияқты субъективтілігімен, анықталмаған фактілерімен сол сияқты автор мен адресатқа ғана түсінікті тұспалдауларымен сипатталады.

**Зерттеу жұмысының нысанына** Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорларында сақталған Тәуелсіздік тарихына қатысты архивтік құжаттар кешені жатады.

**Зерттеу жұмысының пәні.** Ұлттық Архив қорларында сақталған құжаттардың негізінде, Тәуелсіздік тарихына қатысты қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени өмірдегі үрдістер жатады.

**Зерттеу жұмысының хронологиялық шегі** 1991-жылдан 2017 жылға дейінгі уақытты қамтиды.

**Зерттеу жұмысының әдіснамалық негізі мен әдістері.** Диссертацияның теориялық-методологиялық іргетасын объективтілік пен субъективтілікті сақтайтын эвристикалық әдіс және кең тақырыпты бірнеше ықшам проблемаларға бөліп қарастыратын проблемалық-мерзімдемелік зерттеу әдісі құрайды. Сонымен бірге жүйелілік, ұлттық, нақтылық принциптері басшылыққа алынды. Төл деректерге басымдылық беру және тарихтың деректанулық мәселелерін зерттеуші отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі қарастырылып отырған тақырыпты жаңа көзқарас тұрғысынан жазуға мүмкіндік беретін ой-пікірлері басшылыққа алынды. Зерттеу жұмысын жүргізуге салыстырмалы-тарихи, ретроспективтік, кезеңдеу, математикалық модельдеу, сипаттап – баяндау, днрнеьнрдң жіктеу әдістері қолданылды. Осы тәсілдер негізінде жасалынған тұжырымдар мен қорытындылардың өзара логикалық тұрғыда үйлесімді болуы басты назарда ұсталды.

**Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы:**

1. Ұлттық архив қорындағы тәуелсіздік тарихына қатысты құжаттар кешені тұңғыш рет зерттеліп, зерттеу тақырыбы бойынша табылған деректер құрамына қарай жіктеліп, талдау жасалды және еңбегімізді жазу барысында қолданылған әдістемеміздің мәні мен мазмұны ашып көрсетілді. Мәселенің мәнін ашып көрсету үшін архивтік құжаттарға алғаш рет сараптамалық жұмыстар жүргізіліп, диссертация барысында кеңінен пайдаланудың бағыттары нақтыланды.
2. Диссертацияда Ұлттық архивтің қалыптасу кезеңі анықталып, қорларға сипаттама беріліп, деректердің ғылыми айналымға ену мәселесі зерттелді.
3. Ұлттық архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастық байланысының тарихы тұңғыш рет зерттелді.
4. Ұлттық архив қорындағы құжаттар кешенін жүйелі түрде зерттеу - Тәуелсіздік тарихы мәселелерін объективті тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді.
5. «Мәдени мұра», «Архив-2025» бағдарламалары аясында архивтік мұраның, тарихи құжаттардың жинақталу барысы алғаш рет зерттеліп, бұл ақпараттар ғылыми айналымға енгізілді.
6. Ұлттық Архив қорларының материалдарын пайдалану арқылы Тәуелсіздік кезеңінде тарихи сананы нығайту үшін, жүргізген іс-шараларды саралауға қатысты құжаттар алғаш рет анықталып, талданып, ғылыми айналымға енгізілді.

Көтерілген мәселелердің маңыздылығы мен жеткілікті тұрғыдан талқыланбағаны берілген зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығын нақтылай түседі. Тақырыптың өзектілігі **-** Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорларында сақталған, тәуелсіздік тарихына байланысты құжаттар мен бағдарламаларды тарихнамалық және әдіснамалық сараптаудан өткізу, яғни бүгінгі күн биігінен өткенге баға беру жұмыстың ғылыми жаңалығын анықтауға мүмкіндік береді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері еліміздің тәуелсіздік тарихына қатысты әртүрлі сипаттағы көптеген деректер мен құжаттар архив қорларында жинақталды. Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорларындағы еліміздің тәуелсіздік тарихына қатысты құжаттар кешені алғаш рет тұтас қарастырылды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві қорларындағы тәуелсіздік тарихы мәселелерін зерттеу нәтижесінде негізгі тұжырымдар жасалды:

1. Қазақстан Республикасындағы Ұлттық архив қорындағы деректер кешені тәуелсіздік тарихымен тығыз байланысты, бұл құжаттардың көпшілігі ғылыми айналымға енбегендіктен өзіне назар аудару қажеттілігін туындатады. Тақырыптың зерттелу деңгейін ашып көрсету барысында отандық зерттеулермен қатар, шетелдік еңбектерге де тарихнамалық сараптау жүргізілді.
2. Ұлттық архив тәуелсіздік тарихын жинақтаушы мұрағат болғандықтан, оның қалыптасуы мен дамуы кезеңдерін анықтау қажет.
3. Ұлттық архив қорларындағы мұрағаттық құжаттарды талдау тәуелсіздік тарихына байланысты зерттелген деректердің өкілеттілік деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.
4. Ұлттық архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастық тарихын зерттеу тәуелсіздік кезеңіндегі халықаралық қатынастар тарихынан ақпарат береді.
5. Ұлттық архивте қорларындағы материалдарды пайдаланып тәуелсіздік тарихына қатысты жинақталған құжаттар ретороспективті сипатта, бұл өз кезегінде жаһандану дәуіріндегі тәуелсіз еліміздің күнделікті тарихынан ақпарат береді.
6. Ұлттық архивтің тарихи сананы нығайтудағы ролін бағалау-архивтер қызметінің жаңа тұжырымдамасын қалыптастыруға негіз болады.

**Зерттеу жұмысының ғылыми және тәжірибелік маңызы.** Диссертация Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорларындағы тәуелсіздік мәселелері туралы деректерді зерттеу ретінде оның теориялық және методологиялық негізін жасауға мүмкіндік беретін ғылыми еңбек болып танылады. Зерттеу жұмысының нәтижесінде көтерілген мәселелер тәуелсіз Қазақстан тарихын жете тануға ерекше мән беретін көпшіліктің өткенімізді жаңаша саралауына септігін тигізеді. Диссертацияда жасалынған тұжырымдар мен қорытындыларды жоғары оқу орындарында барлық мамандықтарда жүргізілетін «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні мен тарих мамандығы бойынша білім алушыларға «Мұрағаттану» пәні және «Мұрағат ісінің тарихы», «Мұрағатқа кіріспе» сияқты арнаулы курстар мен семинар сабақтарын өткізуде пайдалануға болады. Зерттеу жұмысының тұжырымдарын мұрағат ісі мен тарихын зерттеуге арналған ғылыми зерттеу еңбектерінде, оқу құралдары мен оқулықтарда қолдануға болады.

**Зерттеу жұмысының сыннан өтуі.** Диссертация жұмысының негізгі тұжырымдамалары мен нәтижелері, ғылыми жаңалықтары халықаралық 5 конференция: (Польша, Болгария, Өзбекстан елдерінде) жинағына, республикалық ғылыми-теориялық конференциялар жинақтарына еніп 3 мақала, ҚР БҒМ Комитеті бекіткен ғылыми журналдарда 5 мақала жарияланып, Ресейлік РИНЦ базасына енетін ғылыми журналда 1 мақала жарияланып, SCOPUS ғылыми базасына енетін журналға бір мақала жариялануға жіберілді.

**Диссертацияның құрылымы.** Жұмыстың алға қойған мақсаты мен міндеттеріне байланысты диссертациялық жұмыстың құрылымын кіріспе, 3 бөлім және қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімі құрайды.

1. **ЗЕРТТЕУДІҢ ТАРИХНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ**
   1. **Тәуелсіздік тарихының әдіснамалық негіздері**

ТМД-ң ыдырауы, жаңадан жас тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы тек қана материалдық ресурстарды бөлу ғана емес, ақыл-ой еңбегінің, оның ішінде тарихи орталықтардың да бөлінуіне әкелді. Жаңадан құрылған республикалар арасында отандық тарихын қайта зерделеу, оның қазіргі әлемдегі орнын іздеу сияқты мәселелерге көңіл бөлінді. Сан ғасыр ата-бабамыз армандаған тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін ұлттық тарихты қайта зерделеп жазу, тарихшы қауымның алдына қойған зор міндеттерінің бірі болды. Отандық тарихтың алдында күрмеуі шешілмеген көптеген күрделі мәселелер тұрды, атап айтсақ, тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Қазақстан тарихының теориялық-әдістемелік мәселелері, деректану, тарихнама бойынша көлемді еңбектердің болмауы едәуір қиындықтар туғызды. Мәселенің қиындауына себеп болған бір жағынан көптеген ғалымдардың елден көшіп кетуі болды, бұдан келіп 90-жылдары ғылыми-зерттеу институттарын ұйымдастыру мәселесі күн тәртібінде өткір қойылды. Тәуелсіз Қазақстан тарихы ғылымын қайта жаңғырту мәселесімен көптеген отандық жетекші тарихшы ғалымдар айналыса бастады. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Б.Ғ.Аяған тәуелсіздік кезеңіндегі тарихымыздың жазылуын жекелеген кезеңдерге бөлу арқылы қарастыруды ұсынады [67].

1991 жылы Қазақстанда тарих бағытында 3 ғылыми институт жұмыс істеді: Ш.Ш. Уалиханов атындағы Тарих және Этнология Институты, Р.Б. Сулейменов атындағы Шығыстану Институты, Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология Институты. Ол кездегі тарих ғылымының дамуын қазіргі уақыттағы тарих ғылымының даму тұрғысымен мүлде салыстыруға келмейді. Кеңес Одағының құрамында болған уақытымызда, Қазақстан тарихы КСРОның құрамдас бір бөлігі ретінде кеңестік идеология тұрғысынан жазылып келді.

1995 жылы ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік Саясаттың Ұлттық Кеңесі «Қазақстан Республикасындағы тарихи танымды қалыптастырудың Концепциясын» қабылдады. Бұл Концепцияда тарих ғылымын дамытудағы жаңа бағыттар, тарихты зерттеу мен оқытудың өзекті мәселелері, мамандар дайындау, тарихи зерттеулердің келешегі сияқты мәселелер көтерілді. Бұл құжатта тарих ғылымын реформалаудың жолдары көрсетілген. 1991-1993 жылдары Қазақстанның тарихшы ғалымдары жаңа типтік бағдарламалар, оқу-әдістемелік құралдар мен оқулықтар дайындады.

1995-2000 жылдар аралығында тарихи оқиғаларды сипаттау үшін жаңа инновациялық тәсілдер қажеттілігі туындады, жаңа методологиялық әдістер керек болды. Оқу бағдарламаларына әлемдік қоғамдық-саяси ойдың, оның ішінде Еуропаның «Анналдар» мектебінің, АҚШ-ң, Иран мен Қытайдың зерттеу орталықтар ғалымдарының еңбектерін зерделеуге мүмкіндік ашылды. Қазақстандық тарихшылар әлемдік ғылыми журналдарда жарияланымдарын жариялауға мүмкіндік алды. Осы жылдары шетелдік архив қорларын пайдалану, тың деректерді қолдану, 1990-2000 жылдардағы тарихи оқиғалардың өзі қоғам алдына жаңа міндеттер қойды. Ғалымдар ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы жаһандық оқиғаларды қайта зерделеуге тиіс болды. Бұл жылдары Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа жеке мемлекет ретінде енуі республика ғалымдарына ағылышын, француз, неміс, парсы, қытай тілдерінде шыққан іргелі зерттеулермен танысуға мүмкіндік берді, әрі шетел архивтерінде гранттық жобалар аясында жұмыс жүргізді. Қазақстандық ғалымдар Ұлыбритания, Франция, Италия, Польша елдерінің архивтері мен кітапханаларында деректерді іздестіру жұмыстарымен айналысты. Ватиканнан «Фро Мауро» картасының көшірмелері әкелінді, Гувер архивінің (АҚШ), Корольдіктің әлеуметтік тарихы архиві (Голландия) алынған материалдарды ғылыми айналымға енгізді. Сонымен бірге, Мәскеудің (РФ сыртқы саясат архиві), Петербургтің, Орынбордың, Қазанның архивтерінде жұмыс істеді. Туындаған мәселелердің түйінін шешу үшін, қазіргі кезде дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын ел тарихшыларының Конгресі алғаш рет 2011 жылы ұйымдастырылды. Мұндай алқалы жиындарда тәуелсіздік арқылы тарих ғылымы үшін ашылған жаңа мүмкіндіктерді пайдалана отырып, ел тарихын жүйелі түрде қайта жазу қажеттілігі мәселесі көтерілді

Тәуелсіздік таңымен отан тарихы үшін методологиялық мәселелерді жаңаша тұрғыдан зерделеу қажеттілігі туындады. Ең алдымен тарих ғылымының міндеттерін айқындап алу керек болды. Тарихты қандай көзқараспен жазамыз деген түйіткілді мәселенің шешімін табу кезек күттірмейтін іске айналды. Осы ретте көрнекті тарихшы, профессор Талас Омарбеков өзінің «Қазақстан тарихы және тарихнамасына ұлттық көзқарас» деген еңбегінде Қазақстан тарихын жазудың үш бағытын көрсеткен. Бірінші бағыт: Қазақстан тарихын адамзаттың жалпы тарихының құрамдас бір бөлігі ретінде қарастыру, яғни халықтың ұлттық, этникалық, дәстүрлі ерекшеліктерін ескермеу. Екінші тұрғыдан қарасақ, тарихты этностық негізде жазу, бұл дегеніміз қазақ тарихын түркі этносының бір бөлшегі ретінде қарастыра отырып жазу. Үшіншіден, Қазақстан тарихын жазуда қазақ халқының тарихын басты орынға қойып, қазақтың ұлттық мүддесіне, мәдениетіне, салт-дәстүріне, ұлттық мемлекет құру тарихына айрықша мән беру. Автор осындай үш түрлі тұжырымын ұсына отырып, олардың бір-бірімен қарама-қайшылықты екенін ескеруді ұмытпау қажеттілігін алға тартады [68].

Екінші бір методологиялық мәселе ол -тарихты белгілі бір жүйеге сүйеніп жазу мәселесі. Бұл орайда отандық ғалым, белгілі тарихшы тарих ғылымдарының докторы, профессор Х.М. Әбжанов өз пайымдауларын ұсынады: «Әлемдік және отандық тәжірибені зерделесек, мәні мен көздеген мақсатына жеткен-жетпегеніне қарай азаттық дәуірінің әлденеше кезеңнен тұратынын байқаймыз. Бірі-номиналды азаттық, екіншісі-сындарлы азаттық, үшіншісі-шынайы азаттық. Номиналды азат ел басқа немесе бірнеше мемлекеттің ықпалынана шыға аламайтын кіріптар күйінде қала береді. Біз әзірге дамыған, шынайы азат елдердің қатарына қосылмасақ та, озат та өміршең құндылықтарды игеруге бейімделіп, болашақ даму бағытын таңдау негізінде анықталған сындарлы қазақстандық жол басында келеміз. Номиналды азаттықпен қоштасуды бастаған күніміз, саяси тұрғыдан – 1991 жылдың 16-желтоқсаны, экономикалық тұрғыдан-1993 жылдың 15-қарашасы, стратегиялық тұрғыдан 1997 жылдың 10-қазаны. Әлемнің саяси картасында дербес мемлекет ретінде пайда болуымен Қазақ елі өркениеттің ұлы көшінен өзіне лайықты орын табуға кірісті, ал ұлттық валюта теңгенің дүниеге келуі және айналымға енуі номиналды экономикадан ұлттық экономикаға көшудің шешуші қадамы болды, «Қазақстан-2030» бағдарламасы азат елдің жасампаз интеллектуалдық әлеуетін паш етті. Бәрі стратегияда жоспарланғандай жүзеге асып жатса, ХХІ ғасырдың төртінші онжылдығына қарай, президенттік, заң шығарушы, атқарушы, сот биліктері жүйесін, шағын және орта бизнесті, білім мен ғылымды, басқаша айтқанда, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның тағдырын айқындаушы адам факторын кешегі коммунистік, кеңестік тәрбиеден мүлде ада ұрпақ жасақтайтыны ақиқат.

Қалай болғанда да, тәуелсіздік тарихын дәуірлеу, әр дәуірдің мәнді белгілері мен ерекшеліктерін тиянақтау ешқашан методологиялық өзектілігін жоймақ емес. Азаттық тарихын зерттеу методологиясына қоятын биік талаптың маңдайалдысы -тәуелсіз елімізге тән ерекшеліктерді артта қалған дәуірлермен, бүгінгі елшілік, халықаралық ахуалмен сабақтастықта, сәйкестікте, айырымда дәлме-дәл тани алуы»-деп тұжырымдайды [69].

Шынында да, елміз тәуелсіздік алған уақыттан бері, әлемнің түкпір-түкпіріне тарыдай шашылған қандастарымызды елге оралуы, ядролық державалардың Қазақстан қауіпсіздігіне кепілдік беруі, «Халық тарих толқынында», «Мәдени мұра», «Архив-2025» мемлекеттік бағдарламаларының жүзеге асуы азаттық тарихының өзіндік ерекшеліктерін көрсетеді. Сондықтан да, тәуелсіздік тарихының методологиясы бірінші орында мемлекет құраушы қазақ ұлтының факторын, сандық-сапалық, кешенді-жүйелік тәрізді принциптермен басты зерттеу пәні мен объектісіне айналдырғанда тарих ғылымының танымдық әлеуеті артады. Әрине, тәуелсіз елімізде адам факторына байланысты едәуір мәселелер туындауда: мысалы, мемлекеттік қызметкерлердің кейбір бөлігінің әлеуметтік-кәсіби біліктілігінің төмендігі, кейбір салаларда мамандардың жетіспеушілігі осының айғағы. Бұдан басқа, жемқорлық, парақорлық та ел тәуелсіздігінің болашағына қатер төндіретінін ұмытпауымыз керек. Егер билік басындағы «кейбір» мемлекеттік қызметкерлер өз міндеттерін мүлтіксіз атқарып, парақорлық пен жемқорлықтан тыйылса, болашағымыз жарқын болары сөзсіз.

Тәуелсіздік тарихы методологиясын саралағанда, тағы бір көңіл аударатын мәселе - тұлғаның ролі. Әрине, бұл халықтың тарихтағы орнын жоққа шығару емес. Ел тарихында жаңа астананы тұрғызған да, ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз еткен де – халық екені даусыз. Солай бола тұрса да, халықтың әлеуеті өздігінен жүзеге аспайды. Сондықтан да, азаттық тарихын зерттегенде, келесі бір методологиялық шарт бұл - ел басшыларының практикалық-қолданбалық және теориялық-шығармашылық әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін зерделей білу.

Бұл тұрғыда Х.М. Әбжановтың пайымдауы мынадай: «Көшбасшылар мен халыққа қатысты методологиялық ұстаным қазіргі Отан тарихындағы ұлт факторын дөп басып, тануға септеседі. Әрбір ұлт өзінің таңдаулы ұл-қыздарымен мақтануы бекер емес. Демократиясы мен нарықтық экономикасы уақыт сынынана өткен АҚШ, Англия, Франция, Германия тәрізді дамыған елдерде ұлт мәселесі ауық-ауық көтеріліп жататынын ескерсек, өтпелі кезеңдегі көпұлтты Қазақстан үшін оның тағдыранықтағыш мәні бар. Тап осы мәселеде азаттық тарихын зерттеушілердің методологиялық ұстанымы ақиқаттан қылаудай ауытқымағаны абзал» [70].

Тәуелсіздік алғаннан бері, отан тарихшылары тарихымызды жазуда кеңестік кезеңдегі идеология мен методологиялық ұстанымдардан бас тартты. Бұрынғы таптық, формациялық принциптерді қолданбайтын болдық. Тарихты жазуда көптеген тарихшылар өркениеттік методологиялық ұстанымдарға бет бұрды. Отандық көрнекті тарихшы ғалымдардың көпшілігінің пікірі - Қазақстан тарихы методологиясының басты принципі- «тарих-адамның іс-әрекеті» деген методологиялық принципті басшылыққа алуы керек деп санайды.

Осы орайда, профессор Т. Омарбеков «Тарих-адам қызметі» принципі сонымен қатар, саяси, географиялық, ұлттық, этностық жалпы адамзаттық көзқарастың бәрін аясына сыйғызып жіберетін түсінік. Бұл принцип бізді «маркстік-лениндік аурулардан» айықтыруы мүмкін. Бірақ, ұлттық санамызды көтеруге, ұлттық мемлекеттілігімізді нығайтуға тірек болады деп үміттеніп жатқанымызға бұл қағида тікелей қызмет ете алады ма? Осыны да ойласқанымыз жөн» - дейді [71].

Міне, осылайша отандық ғалымдар тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихын жазуда қандай методологиялық ұстанымдарды қолдануға болатыны жөнінде бағыт берді. Яғни, тәуелсіздік тарихын жүйелі түрде жазып, ұлт мүддесін ескере отырып, әр дәуірдің ерекшелігіне тоқталып, тұлға факторына баса мән берген жөн деп пайымдаймыз.

Зерттеу тақырыбымызға сай Қазақстан Ұлттық Архиві жинақтаған деректерді зерделей бастадық. Осы жолда өркениеттік қағидатты да басшылыққа алдық. Өркениет теориясының дамуына көп үлес қосқан ғалымдар Дж. Вико, А.Дж. Тойнби, Ф. Бродель, С.Е. Десницкий, Ф. Вольтер, Н.Я. Данилевский, М. Вебер, Л.Н. Гумилев, С. Хантингтон, тағы басқалардың ұстанымы ұлттық тарихты зерттеуге қызмет ететін әмбебап парадигма іспеттес. Бұл бағытты ұстанушылар тарихи таным үрдісінде адам ең жоғары құндылық деп санады, әртүрлі қоғамдардағы ерекшеліктер: материалдық, рухани, мәдени, діни және олардың тарихи сабақтастығын анықтауды мақсат етіп қойды.

Отандық көрнекті тарихшы ғалым М.Қ. Қозыбаев мұндай көзқарастың тарихи үрдісті шынайы тұрғыдан түсіндіре алмайтынын атап айта отырып, А. Тойнби мен О. Шпенглер секілді ғалымдардың өркениет теориялары туралы тұжырымдарындағы отарға айналған халықтарды өркениетсіз деп бағалаған әрекеттерін сынға алды. М.Қ. Қозыбаев өз еңбегінде: «Өркениет зерттеушілерінің бір тобы Еуразия даласындағы көшпенділерді тарихи даму процесінен бөліп алып қарауға болмайтынын ескертеді. Өйткені, ол көшпенділер, біріншіден, басқа көршілес қауымдармен ара қатынаста болды. Екіншіден, көшпенділердің өз ішінде жартылай көшпенді, жартылай отырықшы малшылар тобы болды. Үшіншіден, көшпенділіктен отырықшылыққа көшу, қалалық мәдениетпен ұштасу, түйісу концепциясы тарихта орын алды. Еуразия сахарасында таза көшпенділер өркениеті емес, дала мен қала мәдениеті ұштасқан дала өркениеті дамыды. Тарихшылар әулетінің бір тобының көшпенділерді динамикада қарап, олардың көшуден отырықшылыққа ауысуын, даладан қалаға орнығуын, тайпалық одақтардан мемлекетке өтуін қарастыруы тарихи әділдік» [72] – деп жазды.

Егемен ел болу – қай халық тағдырына да, қай уақытта да зор мүмкіндік, тарих сыйлаған, кескілескен қанды күреспен келетін жетістігі. Бұрынғы қазақтың «барар жері, басар тауы болмады», «үлкен аға Ресей», ұстанымдарын артқа қалдырып, өзге елдер, халықтармен терезесі тең, тарихы, тілі, жері, ділі, мәдениеті бар ел екендігімізді анық дәлелдеп жатырмыз. Осы жолда әлемдік тарихи ойдың дамуына үлес қосқан Д. Тош, Э. Трельч, Л. Февр, З. Фрейд, К. Ясперс, К. Поппер еңбектері қазақ тарих ғылымының методологиясының айқындалуына сүбелі үлестерін қосты. Тарих ғылымында тарихилық қағидаттың өзіндік ерекшелігі бар. Ол тарихи дамуда болған оқиғалармен ішкі байланыста қараумен қатар, оның себептерін, уақытын, даму ерекшеліктерін саралайды. Жалпы тарихилық қағидат жоғарыда жазылған өркениеттік қағидатпен өзара ұштасады, бірін-бірі толықтырады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорларындағы тәуелсіздік тарихы да осы қағидатпен өлшеніп жазылады. Қай жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві құрылды, мақсаты неде еді, кімдер еңбек қылды, уақыт оларға қалай әсер етті т.б. тарихилық қағидаттың аумағына енді. Сондықтан олар әрбір жағдайға тарихилық негізде қарауға шақырды.

Тарихилық қағидаттың қалыптасуына тарихшы-позитивистер – Л. Ранке, Б.Г. Нибура, Й.Г. Дройзен, Т. Момзен, Ш. Сеньобос, Ш. Ланглуа, Ф. Де Коланжа, т.б. еңбек сіңірді. Олар тарихи деректің мәнін көтеріп, деректі қатаң сыни тұрғыдан талдау қажеттігін ұсынып, зерттеудің нақты статистикалық, салыстырмалы – тарихи әдістерін енгізді. Олардың ішінде Берлин университетінің профессоры Леопольд фон Ранке (1795-1886) дараланып тұрады. Ол мұрағат деректерін тарих ғылымның биігіне шығарды. Дегенмен Л. Ранке заманында Пруссия монархиясы тарихнамашысы ретінде тарихты сол замандағы қалпында қабылдады.

Тәуелсіздік тарихын жазғанымызда тағы бір ұстанатын методологиялық принцип ол- тарихымыздың қалай жазылуы туралы мәселе. Кез-келген тарихи кезеңді зерттеу барысында тарихшының тарихи деректерге сүйенуі шарт. Ал, бұл тарихи деректер – деректану ғылымының тікелей зерттеу объектісі. Тарихи деректер қорының ұдайы кеңейіп, ғылыми айналымға жаңа деректердің енуіне байланысты, тарихи оқиғалардың, құбылыстардың әртүрлі дәрежеде, кейде тіпті қарама-қайшы сипатта бейнелетіні байқалады. Сондықтан, деректерді зерттеу барысында бір-бірімен салыстыру, сол арқылы шындықты іздеу қажет.

Деректану ғылымының ұлттық мектебі енді ғана қалыптасып келе жатқан Қазақстан тарихшылары үшін басқа шетелдік ғалымдардың тәжірибесін зерттеудің маңызы зор екендігі түсінікті. Десек те, қазақ деректану ғылымының бастауын Рашид-ад-Динннен бастап, әрі қарай Ш. Уалиханов, А. Байтұрсынов, О. Сүлейменов сынды қазақ ғалымдарының салған сара жолдарын атауға болады. Кәсіпқой тарихшы қандай болу керек деген мәселеге отандық деректанушы-ғалым Қ.Атабаев былай деп жауап береді: «Менің түсінігімше, кәсіпқой тарихшы дегеніміз, ол ауызша, жазбаша т.б. формаларда дүниеге келген деректермен жұмыс істей білу тәсілін меңгерген, деректерден шынайылық деңгейі жоғары мәліметтер ала білетін, яғни деректану ғылымын терең меңгерген тарихшылар. Ал, тарихымыздың ғылыми негізде жазылуы дегеніміз оның деректану арқылы жазылуы деген сөз. Демек, деректану дамып, тарих ғылымындағы өз орнын алмай, шынайы тарих жазу туралы сөз болуы да мүмкін емес» [73]. Жалпы, ойымызды жинақтасақ, тәуелсіздік тарихын зерттеп, жазғанда әлемдік тәжірибеде дамыған елдер көп қолданатын өркениеттік принципті басшылыққа алу жөн деп санаймыз, осы ұстанымға сүйеніп тарихтағы тұлғаның ролін де жан жақты ашып көрсетуге болады.

Ендігі жерде зерттеу жұмысымызда қолданған методологиялық принциптерімізге тоқталайық. Тәуелсіздік тарихына байланысты деректермен жұмыс істегенде ең алдымен объективтілік принципін басшылыққа алдық. Жалпы, объективтілік принципі – тарихи құбылыстарды барлық қайшылықтарымен, күрделіліктерімен, сан қырлылықтарымен қоса жан-жақты зерттеу, барлық деректерге толық талдау жасау, бірі-бірімен байланысты деректерді кешенді зерттеу болып табылады.

Зерттеу жұмысымыздың басты дереккөздерінің бірі – Қазақстан Республикасының Ұлтты Архивінде жинақталған заң актілері. Жалпы, заң актілері қоғам тарихынан құнды мәліметтер беретін тарихи деректердің ерекше түрі болып саналады, ол белгілі бір дәуірдің әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-құқықтық қатынастарын зерттеуге, оқып білуге мүмкіндік беретін материалдардан тұрады.

Мысалы: Қазақстан Республикасы архив мекемелерінің шетелдердегі архивтермен ықпалдастығын дамыту тарихына арналған тараушамызда 1999 жылы 4-маусымда бекітілген, «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен нысандары жөніндегі Келісімнің» қабылдану тарихы жан-жақты зерттеліп жазылған. Осыған байланысты әртүрлі хаттамалар, хаттар мәтінін дереккөзі ретінде қарастырған кезімізде, объективті талдау жасау үшін, ең алдымен, жоғарыда аталған ресми құжаттың мән-мағынасы мен мазмұнымен толық таныстық. Осы оқиғаға байланысты бір-бірімен өзара байланысты деректерді тұтас қарастырдық.

Зерттеу жұмысында деректермен жұмыс жасау барысында тағы бір басшылыққа алған принципіміз – тарихи принцип. Бұл принцип – дерекке тек нақты тарихи тұрғыдан қарау емес, сонымен қатар деректің пайда болуы мен сақталуына әсер еткен оқиғаларды, құбылыстарды және процестерді зерттеу. Яғни, деректі тәуелсіздік кезеңіндегі оқиғалармен, қоғамдық құбылыстармен байланыстыра отырып зерттедік.

Сонымен қатар, Ұлттық Архивтегі жеке қорлармен жұмыс жасағанда, деректің авторын не құрастырушысының аты-жөнін анықтау міндетін қолдандық. Дерек авторын білу арқылы құжаттың жазылу уақытын, жерін, қандай жағдайда пайда болғандығын, автордың шыққан ортасын білуге болады. Бұл дерекке әлеуметтік талдау жасауға көмектеседі.

Зерттеу жұмысымызда деректің өкілеттілік («репрезентативность») мәселесі қолданылды. Бұл термин француз тілінен шыққан, «өкілеттілік ету» деген мағынаны білдіреді.

Тарихи зерттеулерде нақты оқиғаны не тарихи шындық құбылысты тура соған ұқсас тарихи шындықпен ауыстыру кездеседі. Соңғысы өкілеттілік қасиеттерге ие болуға тиіс, былайшы айтқанда, зерттеудегі объектінің барлық белгілері мен қасиеттерін көрсете алуға тиіс. Мұнда зерттеуші өзі жинаған көптеген деректер ішінен бір ғана деректі пайдалану арқылы басқа деректердегі ақпараттардың мәнін ашып көрсете алады.

Бұл мәселенің практикалық маңызы – зерттеушінің «таңдаған ақпараттарының» өкілеттілігін дәлелдеу арқылы жасаған ғылыми қорытындысын бүкіл зерттеудегі объектіге таратуға мүмкіндік беруінде. Тек әбден тексерілген мәліметтер ғана өкілетті бола алатындығын ескерген жөн, өйткені толық тексеруден өтпеген мәліметтерді өкілеттілік ретінде пайдалану тарихи шындықты бұрмалауға әкелуі мүмкін.

Ғылыми зерттеу жұмысымыздың «Ұлттық Архив қорларындағы архивтік құжаттардың ғылыми айналымға енуі» атты тараушамызда біз деректің өкілеттілік мәселесін қолдандық. Бір ғана «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын дерек көзі ретінде пайдалану арқылы аталған тараушамыздағы басқа деректердегі ақпараттардың мәнін ашуға болады.

Диссертацияның деректік қорына жеке адамдардың естеліктері де енді. Тәуелсіздік тарихы мәселелелерін зерттегенде, мемлекет қайраткерлерінің жазған естелік кітаптарын дереккөз ретінде пайдаланбау мүмкін емес. Ең алдымен осы естеліктер дегеніміз қандай дерек түрлеріне жатады, соған тоқталайық.

Естеліктер (мемуарлар) – тарихшылар үшін өздерінің пайда болуы, сипаты, мән-мағынасы жағынан бір-біріне жақын тарихи ескерткіштер. Бұлар субъективті сипаттағы деректер болып табылады, себебі жеке адамдар өз пікірі тұрғысынан жазады. Естеліктер белгілі, саны шектеулі адамдарға: өздерінің балалары, отбасы мүшелері үшін, замандастары, ұрпағы, тарихшылар үшін жазылады. Естелік авторы белгілі мақсат қойып, оны орындау үшін жадында сақталған материалды жинақтап, тәртіпке келтіреді.

Естеліктер кең ұғымда тарихи шығарма болғанымен, олар тарихшылар үшін құжаттық деректер бола алмайды. Жеке адамадар құбылыстар мен оқиғаларды әңгімелеген естеліктерінде тарихи-аналитикалық және тарихи-синтетикалық тұрғыдан толыққанды баяндай алмайды. Естелік авторларының жеке басының ерекшеліктері осы деректердің мағынасы мен ақиқаттығына әсер етеді. Фактілік материалдың жинақталып, бағаланып жариялануының сипаты жеке адамға байланысты. Демек, зерттеушілердің деректерді объективті түрде қабылдауына олардың авторларының жеке бас ерекшеліктерінің әсері тиері сөзсіз.

Ендігі жерде, тәуелсіздік алғанға дейін ұлт тарихы қалай жазылды, қандай теориялық-методологиялық негізге арқа сүйеді, деген мәселелерге тоқталайық. Белгілі тарихшы Х.М. Әбжанов «қазақ тарихы – әлемдік, оның ішінде, әсіресе, шығыстық өркениеттің құрамды бөлігі. Әрісі отарлаудың, берісі кешегі кеңестік тоталитарлық жүйенің құрығына ілінгенге дейін біз алыс-жақын мемлекеттермен, мәдениеттермен өзара ықпалдастықта күн кештік. Алғанымыз да бар, бергеніміз де аз емес, ұқсастығымыз да жетерлік.

Тұтастай қарасақ, қазақ тарихының ешкімді қайталамайтын, өзіне ғана тән сүрлеуін көруге болады. Бұл табиғи-тарихи үрдіс XVIII ғасырдың 30 жылдарына дейін созылды. Кейін де 130 жылға созылған арпалысқа қарамастан бодандықтың қамытын кию, XIX-XX ғасырлар межесінде орыс және шетел капиталына кіріптарлықты мойындау қазақ қоғамындағы «менді» әлсіретіп, «менікі» ұғымын күшейте түсті.

Ал кеңестік жылдарда Қазақстан тарихының, ұлттық сананың бағыты мен мазмұны объективті заңдылықтардан гөрі утопиясы басым идеологияға бағыныштылығын көбірек айқындады. Басқа өркениеттің өктемдігі астында қалса да отандық тарихтың жылнамасында бүгінгі ұрпақ ұялатын, намыстанатын, жүзі қызаратын бірде-бір парақ, тіпті бірде-бір жол жоқ» деп қазақ елі тәуелсіздігінің жарқын болашаққа жаңа үміт жаққанын дәл көрсете білді [74]. Сонымен өткенді қайта бажайлап, сараптап, ұтылған тұсымызды анықтап, тарихты жаңаша зерделеуге кірістік. Сананы улаған, ағайынды қан төгіске бастаған таптық қағидатты ығыстырдық. Бір ұлт, бір ел, бір мүдде сияқты тәуелсіз қазақ ұғымдары қалыптаса бастады.

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгенннен бері, тарих ғылымы жаңа әдістік көзқарастарды қалыптастыруға, ойлау әдістерін жаңаша танымдық үрдістер негізінде жазуға, сонымен қатар, тарихи үрдісті диалектикалық дамудың ғылыми методологиясын жасауға сүбелі үлес қосуда. Осы саланың жаңа тарихи әдіснамасының негізін қалаушы отандық ғалымдар қатарында А.Е. Асанбаева, О.К. Шариязданов және т.б. посткеңестік елдердің тарих ғылымындағы теориялық ойларының соңғы табыстарын қолдану арқылы зерттеулер жүргізуде.

Мұндай жағдайда өзіміздің фольклорлық мұраларымыз қайда қалады?- деген сұрақтар туындауы әбден орынды. Ал, өзге деректер ше? Мәселен археологиялық, этнографиялық т.б. барлық деректі пайдаланбайынша бір тұтас тарих жасау мүмкін емес. Осы орайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Архиві мұрасындағы жазбаша деректер мен тарихи деректерге объективті пікір қалыптастыру және барлық құжаттарды тарихи зерттеудің әдістері арқылы сұрыпталып, ғылыми талдаулар жүргізілуі тиіс.

Методологияның әдістер арқылы жүзеге асатынын ескерсек, тарихшының қолданатын әдістері де әр алуан болуы тиіс. Бүгінгі тарих ғылымында анализ, синтез, герменевтикалық, ретроспективалық, салыстырмалы-тарихи, сипаттап баяндау әдістері кеңінен қолданылады. Сонымен бірге өзге ғылымдарды зерттеудің де озық әдістері бар. Олар – математикалық пән арқылы сандық әдістер, оның ішінде статистикалық әдіспен құрамдық модельдеу. Аталған әдістер ішінде, алдымен, кең тараған тарихи-салыстырмалы әдіс болып табылады.

Қорыта айтқанда, тарихшы тарихи-салыстырмалы әдіс арқылы өткен мен бүгінгі күннің даму деңгейін саралап, нақты қорытындыға келеді. Зерттеу барысында анализ, синтез әдістерімен қатар, тарихи объективтілік те тақырыптың ашылуына қызмет етеді. Тарихи деректер анализ арқылы белгілі бір оқиғаның жылын, уақытын, мерзімін анықтаса, синтез арқылы алынған мәліметтер өзара салыстырылып, талданады. Ал, тарихи тұлғаларды зерттеу барысында талдау әдісіне сүйенсек, тұлғаның аты-жөні, немесе бүркеншік есімі дәлелденеді. Оның шыққан тегін, тұрғылықты мекенін, айналасын қоршаған тұлғалармен қарым-қатынасын анықтау ізденіске жаңа бағыт береді. Мұндай жағдайда зерттеудің құндылығы артып, жан-жақты толығады.

Тарихи-салыстырмалы әдіспен, деректерді жаңаша саралау тәсіліне француз тарихшысы Люсьен Февр (1878-1956) айрықша назар аударды. Кейін оның Марк Блокпен бірге негізін қалаған «Анналдар мектебі» тарих ғылымында ойып тұрып өз орнын алды. Л. Феврдің гуманитарлық білімді жетілдіру бағытындағы жұмыстарына орай оларды гуманизм идеяларын таратушылар ретінде де мойындады. Л. Февр «Тарих үшін тайталас» атты еңбегінде «Тарих – антропологиямен, психологиямен, лингвистикамен және басқалармен қатар барлық жүйедегі және барлық дәрежедегі гуманитарлық пәндер тобымен үйлесе кететін ғылым» деп негіздеді [75]. Міне, осы пікірдің өзінен тарих ғылымы үшін ауадай қажет пәндер байланысы келіп шығады. Ол арада тек гуманитарлық пәндер ғана емес, біз жаратылыстану пәндерінің де маңыздылығын алға тартып отырмыз. Жаратылыстану пәндерінің әдістері ішінде математикалық модельдеу, оның ішінде сандық әдістер тарихи зеттеулерде нәтижелі болмақ. Ол турасында Карл Поппер (1902-1994) өзінің «Тарихшылдық жұтаңдығы» еңбегінде талдайды [76].

Математикалық модельдеу, сандық талдау әдістері тарихи жағдайлар мен құбылыстарды жіктеуге көмектеседі. Қорыта келгенде, методология мен оның әдістері, зерттеу тақырыбымыздың кешенді түрде зерттелуіне ықпал етті. Мұрағат деректеріндегі жазба мәтіндер мәні герменевтикалық әдіспен жекеден жалпыға қарай талданса, ретроспективалық әдіс зерттеулердегі оқиғалардың себептерін анықтауға әкелді. Диссертациялық жұмыста ретроспективалық әдіске сәйкес, қазіргі Қазақстандағы рухани-мәдени қатынастардың дамуы барысындағы құбылыстар өзара сабақтастықта зерделеніп, олар салдар түрінде ғана емес, әрі себеп ретінде де түсіндіріледі. Ал, салыстырмалы-тарихи (компоративті) әдіс арқылы тәуелсіз Қазақстанның халықтары арасындағы мәдени байланыстардың тарихын қарастыруға болады.

Сонымен қатар, тарих ғылымындағы басты әдістердің бірі болып саналатын сипаттап-баяндау әдісі арқылы қоғамдық құбылыстардың дамуындағы өзгешеліктерді ұғындырып, оқырман қауымның бойында тарихи сананы және ұлтжандылықты қалыптастыруға болады.

Қорытындылай келе, Ұлттық Архив қорларындағы тәуелсіздік тарихы мәселелерін қарастыруда тарихи зерттеулерде қолданысқа ие анализ бен синтез, ретроспективалық, салыстырмалы-тарихи және сипаттап баяндау әдістерінің өзара байланысы ұсынылған методологиялық ұстаныммен ғылыми тұжырымдарды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді және мәселеге қатысты жаңа қорытындылар жасауға өзіндік ықпалын тигізеді.

* 1. **Ұлттық архив құжаттар қорының зерттелуі, тарихнамасы**

Бұл тараушада Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік архив мекемелерінің жүйесі мен құжаттар қорын зерттелуіне байланысты мәселелерге тоқталдық. Архив ісі мыңдаған жылдар бойы қоғам дамуының маңызды бөлігі болып келді. Мемлекет пайда болғаннан кейін, архивтердің, яғни жазба құжаттарды сақтайтын қорлардың пайда болуы кездейсоқ емес, заңды құбылыс. Өз кезегінде мемлекет билігі іс-әрекеттерін құжаттарсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Жазба деректерді ғылыми және практикалық тұрғыдан пайдалану үшін оларды сақтауды қамтамасыз ету міндеті орындау керек. Бұдан келіп, архив қызметін мемлекеттік басқарудың бір саласы ретінде құрудың объективті қажеттілігі туындайды. Осылайша, мемлекеттік басқарудың бір саласы ретінде архив қызметін құрудың қажеттілігі айқын сезіле бастайды.

Қазақстандағы архив ісінің даму тарихы әлемдік архив ісінің объективті заңдылықтарын басшылыққа ала отырып дамыды. Қоғамның экономикалық өзгерістерге ұшырауы, құқықтық нормалар мен мемлекеттік билік ұйымдарының өзгерісі, мәдениет пен ғылымның дамуы арқасында архив құжаттары, архивтерді ұйымдастыру, олардың жұмысының мазмұны сияқты мәселелер де өзгеріске ұшырап отырды.

Қазақстандағы архив ісі құрылысының екі ғасырлық тарихы бар. Қазақстандағы архив ісінің қалыптасуы мен дамуын шартты түрде 3 кезеңге бөлуге болады:

1. Бірінші кезең – XVIII ғасырдан 1917 жылға дейін –Кеңес Үкіметіне дейінгі кезең, яғни Қазақстан территориясындағы алғашқы архивтердің қалыптасу кезеңі.

2. Екінші кезең – 1917-1991 жылдардағы Кеңес Үкіметі кезіндегі архив жүйесінің қалыптасуы мен дамуы, Қазақстандағы архив құрылысының басталу кезеңі.

3. Үшінші кезең – 1991 жылдан бастап, яғни тәуелсіз Қазақстан Республикасының архив мекемелерінің даму кезеңі. Аталған әрбір кезеңнің өз міндеттері болды.

Біз өз еңбегімізде жоғарыда көрсетілген екі кезеңге тоқталмай, үшінші кезеңдегі архив мекемелерінің жүйесі мен архивтік құжаттарды зерттеуге қатысты тарихнама мәселелерін қарастыруды жөн көрдік.

Қазақстан Республикасындағы архив ісінің тарихы 1998 жылы 22-желтоқсанда Қазақстан Республикасында қабылданған №326-І «Ұлттық архив қорлары мен архив туралы» Заңның қабылдануына 15 жыл толуына орай шығарылған «ХХ-ХХІ ғасырлардағы Қазақстан архивтері мен архивистері» жинағының материалдарында берілген. Бұл жинақта Қазақстан Республикасының Архив қорының ғасыр бойы қалыптасуына үлес қосқан архивистердің сұхбаттары, естеліктері, өмірбаяндары, сирек кездесетін мақалалар жиынтығы берілген. Бұл жинақ Б.А.Жапаровтың редакциялығымен жарық көрген.

Жинақты құрастырушылар танымал ресейлік архивистер С.О. Шмидт пен Т.И. Хорхордина салып кеткен дәстүрді басшылыққа алған, яғни: «отандық архив ісінің тарихын зерттеу – сол істің басы-қасында болған тұлғалардың қайраткерлігі, олардың тағдыры сияқты мәселелер мен біртұтастықта құрастырылу керек» деген ұстанымды қолданған. Осы жинақтың бес бөлімінде: Қазақстан архивистері туралы, республикадағы архив ісінің мәселелері мен жетістіктері жайлы материалдар мен құжаттар берілген: архив ісінің жетекшілері, архив ісінің ардагерлері, аймақтар архивистері, Қазақстан Республикасы Президенті архиві мен тарих Институтының партиялық архивтері секторының архивистері туралы мағлұматтар берілген.

Соғысқа дейінгі кезеңде ұлт зиялылары ат төбеліндей ғана болды, оның себебі 30-жылдардағы қуғын-сүргін болғаны бәрімізге белгілі. Құрастырушылар атап өткендей, республикадағы архив ісін жолға қою посткеңестік кеңістіктегі архив ісінің даму ағымын көрсетеді.

Г.А. Қарпықованың естеліктеріне сүйенсек, КСРО ыдырағаннан кейін архивистерге құжаттарды сақтау мен жаңадан екі архивті: Қазақстан Республикасының жаңа тарихының Орталық Мемлекеттік Архиві және Қазақстан Республикасы Президенті Архивін құру үшін көп күш-жігер жұмсауға тура келді.

2000 жылдардың басында белгілі архивтанушы ғалым Р.Х. Сариеваның «Мұрағат және тарих» атты еңбегінде архив ісінің дамуы, құжаттық тарихи-мәдени мұраны сақтау, ел тарихы туралы жазба ескерткіштер, оқиғалар мен фактілер беріледі [77].

Сондай-ақ, архив ісін дамыту К.Л. Есмағамбетованың мақалаларында атап көрсетіледі. М.Ж. Хасанаевтың еңбектерінде республикамыздағы архив құрылысының алғашқы 1920-1922 жылдардағы жұмысының қалыптасуы жөніндегі мәліметтер қарастырылады.

«Архив» латын тілінен енген сөз. «Архив – тарихи маңызы бар құжаттар сақталатын арнаулы мемлекеттік мекеме. Мекемелердің ескі құжаттарын сақтайтын бөлімі немесе жеке тұлғалардың өмірі мен қызметіне байланысты жинақталған жәдігерлер жиынтығы да «архив» делінеді деген анықтама берілген.

Ал, «мұрағат» сөзі бізге тәуелсіздікпен енген сөз. Ғылыми әдебиеттердегі мұрағат сөзіне берілген анықтамаларға тоқталсақ:

«Мұрағат – ретроспективті құжаттың ақпаратты пайдалану мақсатында құжаттарды сақтау мен қабылдауды жүзеге асыратын мекеме немесе оның құрылымдық бөлімшесінде тұрақты сақталатын құрамдағы құжаттары бар мемлекеттік мұрағаттар ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады, ғылыми жұмыс жүргізеді» [78].

Мұрағат – тарих айнасы. «Бәрі де өтеді» дейтін көне тәмсілден шығатын ақиқат – өшпейтін, ұмтылмайтын нәрсе жоқ. Сондай кезде өшкеніңді жандыратын, ұмытқаныңды жадыңда жаңғыртып, тарихтағы әр нәрсені, әрбір тұлғаны орын – орнына қойып беретін тағы да мұрағат. Өзін өркениетті санайтын елдің ешбірі мұрағат ісін шетке ысырып қоймайды» – деп баға береді ғалым, мұрағаттанушы Р.Х. Сариева.

Ал, 2000 жылдың келесі онжылдығында архив, онық қызметі тураыл жаңа пайымдаулар мен мақалалар жарық көре бастады, мұндағы басты тұжырым-тәуелсіздік кезеңіндегі мұрғаттың қызметі қандай болу керек деген оймен өрбіді. 201 жылы ғалым Марат Әбсеметов «Әлкей мұрасы – халық қазынасы» деген мақаласында «Мұрағат – өткен замандардың, сол замандарда болған қилы оқиғалар мен заман өзгерістерінің саналуан тәжірибесінің жазба куәсі жинақталған бірден бір дерек көзі саналады», – деп пайымдайды [79].

Тәуелсіз Қазақстан мұрағаты қандай қызмет атқаруы керек? Бұл орайда ҚР Ұлттық архив қызметкері Тұрсынәлі Қашқынов өзінің 2015 жылы жазған мақаласында былай деп пайымдайды: «Бүгін заман өзгерді, онымен қоса талғам мен талап та өзгерді. Әуелі заманға сай мұрағат ісін де инновациялауға, жаңа техникалармен жаңғыртуға, модернизациялауға тура келді. Десе де, Қазақстанның атап айтқанда, Ұлы Дала елінің тәуелсіздігін бекемдеуде, әрине мұрағат ісінде де ұлттық құндылықтарды сақтау керек.

Өйтпегенде, Еуропа мен Мәскеуге еліктейтін жалаң стандарт қуатын ел болып қаламыз. Ұлттық құндылықтың рухани келбеті – мемлекеттік тілділігінде, яғни құжаттардың, маңызды материалдардың көбінше қазақ тілінде болуында. Ондағы мәтіннен қазақ тілінің айшықтылығы, тілдік көркемдік бедері, мазмұндық мәнері болашақ ұрпаққа осы арқылы да аманатталуы тиіс?! Қазақстанның жері кең, адамы сирек, оның үстіне бүкіл дүниедегі қазақтар саны аз болуы, т.б. себептер жиылып, үздіксіз үнемі ұлттық құндылықтарды қажет етіп отырады [80].

Қазақстандағы архив ісінің дамуы мен құжаттардың зерттеуліне қатысты отандық ғалымдардың ғылыми еңбектерін, жазған диссертацияларын да атап кетсек, А.Қ. Аққалидің «Қазақстандағы мұрағат құрылысының тарихы» (1918-1991) атты докторлық диссертациясы, Г.А. Сексенбаеваның «Аудиовизуальные документы как источники по истории Казахстана» атты докторлық диссертациясы, А.Ғ. Толамисовтың «Заңдар – Қазақстан Республикасы тарихының дерек көзі» атты кандидаттық диссертацияларын айтуымызға болады [81-83].

Мемлекеттік архивтердегі жеке тұлғалардың құжаттарын жинау тарихы, жүйелеу, жеке қор құжаттарын жетілдіру мәселесіне арнап жазылған еңбек ретінде Т.Е. Әбілованың еңбегін айта аламыз. Архив жөнінде, оның ел өміріндегі мәні мен қасиеті, мазмұны мен сыры, өткен тарихы мен қазіргі күйі туралы ойлар айтылған іргелі еңбектердің бірі отандық архивист С. Байжановтың «Архив-айғақ» кітабы болып табылады [84]. Сонымен қатар, зерттеушінің «Абай және архив» кітабы Абайтану ғылымына зор үлес қосатын сүбелі еңбектердің бірі екендігіне күмән жоқ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің «Қазақстан архивтері» деген төл ғылыми журналы бар. Бұл журнал 2007 жылдан бері тоқсан сайын жарық көріп тұрады. Ғылыми еңбегімізді жазу барысында, осы журналда архив қорларының құжаттарын қолдана отырып, ел тәуелсіздігінің тарихынан хабар беретін ғылыми мақалаларға зерттеу жасап көрдік. Қоғам қайраткерлері мен тарихшы ғалымдар, басқа да белгілі тұлғалар журнал беттерінде тәуелсіздік тарихына қатысты өз жарияланымдарын жариялап отырған. Біз осы журнал бетінде тәуелсіздік тарихына қатысты жарияланған жарияланымдарды саралап, жіктеп көрдік.

Тәуелсіздік алғаннан кейін тәуелсіздік тарихын жазуда ұлттық мүдде, мемлекеттілік тақырыбына байланысты жарияланған мақалалар: 2007 жылы №1 журналда З. Шаймарданованың «История Казахстана во взаимосвязи пространства и времени» мақаласы [85], 2008 жылғы №4 журналда Х.М. Әбжановтың «Мұрағат деректері және ұлттық идея» [86], 2010 жылдың №3 журналында М. Бекенованың «Независимый Казахстан: история созидания» [87], С. Ковальскаяның «История сквозь летопись независимости» [88], 2012 жылдың №1 журналында Ж. Қалиев, Д. Сейітқалидың «Тәуелсіз Қазақстан тарихы-тарихшылар еңбектерінде» [89], №2 журналындағы А. Алиакбарованың «Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ұлттық мүдде, ұлт тұтастығы мәселелері» [90], 2013 жылғы №1 журналда Қ. Еңсеновтың «Тәуелсіз Қазақстан тарихының дереккөздері(1991-2001)» [91], №2 журналдағы А. Азмуханованың «Ұлттық идея және рухани фактор-мұрағат деректерінде» [92], №3 журналда №3 журналда Ж. Қалиевтің «ҚР тәуелсіздік хроникасы – оқиғалар мен деректер (1991-2011) атты хроникаға пікір» [93] атты жарияланған мақалаларын жатқызуға болады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің қалыптасуы, ел тарихындағы архивтердің рөлі туралы жарияланған мақалалалар қатарына: 2007 жылы №1 журналда Р.Сариеваның «Создание Национального Архива Республики Казахстан- востребованность гражданскогго общества» [94], 2008 жылы №1 журналда Ұ. Ахметованың «Тарихи деректерді мұрағатқа жинақтаған ғылыми комиссия» [95], 2008 жылғы №2 журналдағы Г. Касымова «Роль архивов в воспитании гражданского патриотизма» [96], 2009 жылғы №1 журналда Искак А. «Личные документы как источник по истории делопроизводства» [97], №4 журналдағы Р. Сариеваның «Архивы как центры хранения историко-культурного документального наследия» [98], 2011 жылғы №1 журналдағы А. Мұсағалиеваның «Ұлттық Мұрағат Қоры- тарихи дереккөз» [99], Р. Сариеваның «О деятельности Национального Архива Республики Казахстан» [100], Н.Биримкулованың «Фонды Национального Архива Республики Казахстан как источниковая база для изучения истории периода суверинитета и независимости Республики Казахстан» [101], 2012 жылғы №1 журналда Ғ. Исаханның «Тәуелсіз ел тарихының сүйенері-мұрағат» [102], №2 журналында М.Әбсеметовтың «Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағаты: дамудың өзекті мәселелері мен болашағы» [103], №4 журналда А. Мұсағалиеваның «Мұрағаттық деректер журналы» [104], 2013 жылғы №1 журналда Ғ. Исаханның «Мұрағат-халықтың жады» [105], №3 журналда М. Абсеметовтың «Административная реформа в РК и актуальные проблемы комплектование Национального Архива» [106], №4 журналда М. Абсеметовтың «Актуальные проблемы развития архивной отрасли РК» [107], 2015 жылы журналды 1-нөмірінде Л. Арынгазыеваның «История и архив» мақаласы [108], Т. Қашқыновтың «Мұрағат және мұрағатты ел» [109] 2017 жылдың №4 журналында А. Исатаеваның «Ұлттың тұтастығы-ұлттық идеясында» [110] атты мақалалары жарық көрді.

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысындағы іс-шаралар туралы жарияланған мақалалар жиынтығы мынадай: 2008 жылғы №2 журналдағы Р.Сариева «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің мұрағат және кітапхана бойынша секциясының 2004-2007 жылдары жүргізген жұмысының қорытындысы жөніндегі ақпарат» [111], В. Болтина «О реализации областной программы «Культурное наследие» [112], Е. Шаймерденова «Программа «Культурное наследие» как важный фактор восстановления исторической памяти, историко-культурной самоидентификаций и раскрытия перспектив социально-гуманитарного развития общества» [113], 2009 жылғы №2 журналдағы М. Құл-Мұхамедтің «Мәдени мұра» старатегиялық Ұлттық Жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы мен іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде Қоғамдық Кеңес отырысында сөйлеген сөзі» [114], 2011 жылғы №2 журналда «Жібек Жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау» Мемлекеттік Бағдарламасы құжаттарды (1997-2004) атты жинақтың тұсаукесер рәсімінде оқылған баяндамалар [115] атты жарияланымдар жарық көрген.

Қазақстан Республикасының көппартиялы саяси жүйесінің қалыптасу туралы 2009 жылы №1 журналда Г. Нұрымбетованың «Қазақстанда көппартиялық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері» [116], Р. Сариеваның «Документы и материалы НДП «Нур-Отан» как источник изучения новейшей истории Казахстана» [117], А. Соловьеваның «Роль партий в формирований демократической культуры граждан страны» [118] атты мақалалар жарық көрген.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдаулары, Конституцияға байланысты да бірқатар мақалалар жарық көрген: 2009 жылғы №2 журналда М. Есмуханова «Конституция Республики Казахстан: стабильность, согласие, прогресс» [119], 2010 жылдың №1 журналында ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ЕҚЫҰ Тұрақты Кеңесінің инаугурациялық мәжілісінде мәжіліске қатысушыларға Үндеуі» [120], ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы [121], 2011 жылы №1 нөмірінде Х. Әбжановтың «Президент Жолдауы және тәуелсіздік тарихын дәуірлеу» [122], Х. Муханбеткалиевтің «Триумф стратегии «Казахстан-2030» в свете Послании Президента страны своему народу» [123], Г. Нұрымбетованың «Президент және сот билігі саласындағы өзгерістер» [124], А. Сүлейменовтің «Роль Института Переподготовки и повышения квалификаций государственных служащих при Правительстве РК в становлении кадровой политики» [125], 2012 жылғы №2 журналда Б.Имансерикованың «Об открытии документальной выставки «Рәміздер-тәуелсіздік белгісі» [126], 2014 жылғы №2 журналда Қ. Кантееваның «Мұрағаттағы құнды құжат» [127] атты мақалалары жарияланған.

Президент Н.Ә. Назарбаевтың тәуелсіздік тарихындағы орны туралы 2012 жылғы №4 журналдағы З. Дүкенбаеваның «Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың интеллектуалдық әлеуетті қалыптастырудағы рөлі» [128], 2013 жылғы №2 журналдағы З. Дүкенбаева, З. Арынованың «Елбасы еңбегіндегі жастар мәселесі - Тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа деректік көзі» [129], 2016 жылы №1 журналда А. Ауанасова, К. Ауанасова, Б.Ауанасованың «Роль Первого Президента Н.А. Назарбаева в укреплении основ государственности» [130], №2 журналында Н. Лапиннің «Значение и место «истории» в дискурсе Президента РК-Лидера Нации Н.А. Назарбаева» [131], 2013 жылдың №4 журналында А. Спицынның «Стратегические инициативы Н.А. Назарбаева по становлению новой модели мировой экономики» [132] атты мақалаларды жатқызуға болады.

Қазақстан Республикасының Халықаралық қатынастары туралы тақырыпқа арналған мақалалар: 2012 жылғы №1 журналда А. Хайруллина «О взаимоотношениях и сотрудничестве Национального Архива Республики Казахстан с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан» [133], 2013 жылғы №3 журналдағы Г. Сексенбаеваның «Халықаралық Мұрағаттар Кеңесі – Еуро-Азиаттық аймақтық бөлімінің 14-ші жалпы колнференциясы жөніндегі ақпарат» [134], 2014 жылғы №2 журналда М. Анафинова, Ж. Жақсыгельдиновтің «Казахстан в азиатской системе международной и региональной интеграции и безопасности» [135], №4 журналда Р. Абдильдинаның «Развитие евразийской идеи в контексте общественного движения» [136], А. Сидоровичтің «Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова и развитие российско-казахстанских образовательных отношений РК» [137], 2017 жылдың №3 журналында Ғ. Қарасаевтың «ҚР сыртқы саясаты және аймақтар (Солтүстік және Оңтүстік Қазақстан облыстары деректерінен)» [138], 2011 жылғы №2 журналда В.Салахов «На пути к интеграции тюркского мира» [139] атты мақалалары жарияланған.

Тәуелсіздік кезіндегі цифрландыру мәселесіне байланысты жарық көрген еңбектер: 2008 жылғы №2 журналда М. Жакыповтың осы номерге жарияланған «Разработка информационной системы и функционирование электронного правительства а Казахстане» [140], Р. Сариева «Автоматизация в вопросах обеспечения сохранности архивных документах» [141], 2008 жылғы №4 журналда Л. Байкенжина, Е. Хмелева, И. Агаповтың «Система государственных архивов в рамках информационной системы «Е-акимат» местных исполнительных органов» [142], Ю. Беленький «Цифровое микрофильмирование как современная прогрессивная технология обеспечения сохранности документов» [143], 2011 жылғы №1 журналда Ж. Турсынованың «Электронные носители архивной информаций» [144] атты мақалалар жарияланған.

Көпұлтты Қазақстандағы этносаралық қарым-қатынас тарихына аранап, 2009 жылғы №4 журналда А. Серубаеваның «Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының орны» [145], 2010 жылғы №3 журналда А. Серубаеваның «Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылуының алғышарттары» [146], 2013 жылғы №1 журналда А. Серубаеваның «Елімізде этнос өкілдерінің мәдениетін дамытудағы мемлекеттік саясат» [147] жарық көрген.

Ел астанасының тарихына байланысты 2007 жылғы №2 журналда Р. Сариеваның «История столицы в архивных документах» [148], 2011 жылғы №2 журналда М. Жылысбаеваның «Ақмола қаласы тарихынан» [149], 2012 жылғы №1 журналда Т. Мәмиевтің «Астана өңіріндегі мәдени мұралар» [150], 2013 жылғы №1 журналда А. Хайруллина, Ж. Хайруллин «Перенос столицы Казахстана: преемственность и историческая необходимость» [151], 2015 жылғы №1 журналда К. Ілиясованың «Астананы көшіру және оның алғашқы қадамдары» [152] деген мақалалар жарияланған.

Тәуелсіз еліміздің сайлау жүйесі жайлы жазылған мақалалар: 2011 жылғы №2 журналдағы К. Бекбаевтың «О работе избирательного участка №187 района «Есиль» г. Астаны» [153], 2012 жылғы №2 журналда Г. Нұрымбетованың «Қазақстан Республикасы Президенттік сайлаулар: тәжірибе мен тағылым» [154].

Қазақстан Республикасындағы демографиялық өзгерістер, миграциялық процестер жайлы жарияланған жаряланымдар: 2009 жылғы №4 журналда Г. Ниязханқызы «ХХ ғасыр соңындағы Қазақстандағы көші-қон процестерінің ерекшеліктері» [155], 2011 жылғы №2 журналда Г. Сарсембаеваның «Изменения основных демографических показателей населения Казахстана в условиях экономического кризиса начала суверенного периода (1991-1999)» [156], деген мақалаларды жатқызуға болады.

Қазақстан Республикасының саяси модернизациясы туралы 2010 жылғы №1 журналда Б.Сапарбаевтың «К вопросам историографии политической модернизации РК» [157], 2012 жылғы №2 журналда К. Нугманова «Социально-политические вызовы модернизации Казахстана: тенденции, перспективы» [158], А. Хайруллинаның «Внедрение нормативной правовой базы РК в области архивного дела и документирование» [159] атты мақалалар жарық көрген.

Жоғары Білім туралы жазылған мақалалар: 2008 жылғы №1 журналдағы Х.М.Әбжановтың «Ұлттық Жоғары мектеп- тұңғыштан бүгінге дейін» [160], 2012 жылғы №4 журналда Қ. Еңсеновтың «Заманауи білім беру және жаңа инновациялар» [161] атты мақалалар жарық көрген.

Міне, осылайша біз көрсетілген ғылыми еңбектерді хронологиялық тұғыдан және сипатына қарай жіктеп көрсетуге тырыстық. Тәуелсіздік тарихына байланысты «Қазақстан архивтері» ғылыми журналында жарияланған бірқатар жарияланымдардың өзі архив қорларындағы тәуелсіздік тарихының тарихнамасын құрайды.

Тәуелсіздік тарихына арнап бірқатар ғылыми еңбектер жазған ғалымдардың ішінен тарих ғылымының докторы, профессор Б.Ғ. Аяғанның еңбектерінің өзі бір төбе деп айтуға болады. Оның «Қазақстан мемлекеті қоғамдық жүйелерінің эволюциясы» [162], «Кеңестік социализмнің шарықтау шегі мен батуы. Қазақстан полигоны [163], Аяған Б.Ғ., Ауанасова А.М., Габдуллина А.Ж., Кыдыралина Ж.У., Селиверстов С.В., Сулейменов А.М. «Независимый Казахстан и лидер Нации (Новейшая история Казахстана и историческая роль Первого Президента Н.А. Назарбаева) [164], «Қазақстанның жаңа тарихы: Кеңес жүйесінің ыдырауы мен дағдарысы» [165], «Қазақстанның жаңа тарихы: дағдарыстан шығу» [166, Алматы, 2012 ІІ-том], «Қазақстанның жаңа тарихы: тұрақты Қазақстан» [167] атты ғылыми еңбектері бар. Бұлардың барлығы тәуелсіздік тарихының тарихнамасын құрастырады. Бұл еңбектерден басқа, Ұлттық Архив қорларының деректерін өздерінің іргелі зерттеулерінде қолданған ғалымдардың еңбектерін атап өтсек, А. Толамысовтың 2018 жылы жарық көрген «Отаршылдық кезеңдегі қазақ халықының тарихи тағдыры және тәуелсіздіктен кейінгі «Қазақтың Ренессансы» [168], «Н.Ә. Назарбаев Жолдауларының Қазақстан тарихының дереккөздері ретінде алатын орны мен маңызы» [169] мақалаларын атап көрсетуге болады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архиві қорларындағы тәуелсіздік тарихнамасын Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві басылымдары да құрайды. Атап айтсақ, 2007 жылы 7-қарашадағы «Электронды құжатайналым және мұрағаттар» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, «Мәдени және ақпараттық жаһанадану жағдайындағы ҚР Мұрағат ісінің заңнамалық базасы қызметінің өзекті мәселелері», «Мұрағат ісі саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, ғылыми-әдістемелік құжаттар жинағы» (2001-2007)», «Мұрағат ісі саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, ғылыми-әдістемелік құжаттар жинағы» (2001-2009)», «Нұр-Отан» Халықтық демократиялық партиясы: 10 жыл жетістіктер ман табыстар» атты құжаттар мен материалдар жинағы.

Сонымен, тараушамызды қорытындыласақ, мұнда Мемлекеттік архив мекемелерінің жүйесі мен архивтік құжаттар қорын зерттеуге қатысты ғылыми тарихнаманың қалыптасу тарихына тоқталдық.

Тәуелсіздік жағдайында Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің қалыптасу мен дамуының басы-қасында болған отандық архивист-мамандардың еңбектерін зерделедік.

Осылайша, тараушамызда Қазақстандағы мемлекеттік архив мекемелерінің жүйесі мен архивтік құжаттар қорын зерттеуге қатысты ғылыми тарихнама мәселесі жан-жақты қарастырылып, зерделенді.

* 1. **Ұлттық архив қорларының деректемелік сипаты**

Жоғарыда көрсетілген тараушамызда мемлекеттік архивтік құжаттар қорын зерттеудің ғылыми тарихнамасына тоқталдық. Ендігі жерде Қазақстан Рсепубликасы Ұлттық архивіндегі тәуелсіздік тарихына қатысты ақпараттар мен деректемелерді сараптап, зерделеп көрейік.

Көптен күткен егемендік еліміздің рухани өміріне бұрын-соңды болмаған өзгерістер әкелді. Бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың мұрасын танып, білу, зерттеп, зерделеу бірінші кезекке қойылды. Әлемнің сан тарапына шашылып кеткен асыл мұрамызды іздеу күн тәртібіне қойылып, осы бағытта мемлекеттік бағдарламалар қабылданды.

Көптеген тарихшылар, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар, әдебиеттанушылар, этнографтар мен философтар еліміздің рухани құндылықтарын зерттеп, зерделеуді басты назарға алды. Тәуелсіздік таңы Отан тарихындағы ақтаңдақтардың ашылуына жол салды. Қазақстан тарихы ғылымында жаңаша тарихи танымдық көзқарастар туындады.

Қай заманда, қандай қоғамда болмасын, отаншылдықтың бастауында ұлттық мақтаныш сезімі тұратындығы, ал оның қайнар көзі тарих пен мәдениет екендігі анық. Қазіргі заманда өркениетті ұстанымы бар ұлттар мен ұлыстар ең алдымен өзінің кешегі және бүгінгі тарихын алдыға тартады. Ал, сол тарихты жазу ең алдымен баяндап отырған оқиғаға қатысты деректер мен құжаттарды зерттеуден басталады.

«Тарих тек құжаттар арқылы ғана жазылады. Құжаттар – бұл әр заманда өмір сүрген адамдардың іс-әрекеттерінен хабар беретін ойлар жиынтығы. Құжаттарды ештеңе алмастыра алмайды, олар болмаса тарих та жоқ», – деп жазады ХІХ ғасырдағы француз тарихшы ғалымдары Ш.В. Ланглуа мен Ш. Сеньобос [170].

Кешегі тарих – бүгіннің айнасы. Әрине, қазақ халқында жазба тарих болмапты деп сөгуге болмайды. Біздің тарихымыз да, философиямыз да, мұрағатымыз да атадан балаға жалғасқан бай, мазмұнды қазақ әдебиеті мен Ұлы дала елінің ауызекі жатталған төл шежіресінде деп түсіну қажет.

Тәуелсіз мемлекет қалыптасуының тарихи жолы Қазақстан халқының тағдырымен, ұлттық сана – сезімін қалыптастыруымен тікелей байланысты. Өткенді білу- қазіргіні түсіну мен болашақты болжауға көмектеседі.

Тарихи архивтер мемлекеттіліктің атрибуттары болып саналады, соған қарап мемлекеттің қазіргі әлемдегі орны жайлы көзқарас қалыптасады.

Қазақстан Республикасының архивтік мекемелері тәуелсіздік алған алғашқы жылдары нарықтық экономикаға көшу мен бюджеттік қаржыландырудың тапшылығына, қоғамдық құрылымдарды қайта құрудың нәтижесінен туындаған қиындықтарға қарамастан архив ісінің қол жеткізген даму деңгейі мен кадрлық әлеуетін сақтап қала алды.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев бастамасының арқасында жергілікті жерлердегі партиялық архивтер мемлекеттік архивтер жүйесіне кіріктіріліп, ғылыми және мәдени орта зиялыларының, басқа да азаматтардың еркін қол жеткізуіне мүмкіндік туды [171].

Олардың базасында республиканың 7 облысында мемлекеттік архив филиалдары, 4-де мемлекеттік архив бөлімдері құрылып, қалған бұрынғы партиялық архивтер мемлекеттік архив құрылымына біріктіріліп кетті.

Облыстық мемлекеттік архивтерге 17289 қор, олардың ішінде партиялық ұйымдар қоры – 16869, комсомолдық ұйымдар қоры – 938, басқа қорлар – 22, ал 478598 сақтау бірлігі жабық күйінде қалдырылды. Мемлекеттік архив балансына 13 арнайы архив ғимараттары өткізілді [172].

1992 жылы Үкімет пен жергілікті биліктің қолдауымен облыстық атқарушы комитеттің бұрынғы архив бөлімдерін, олардың қызметтік бағыттарын қайта қарап, басқаша құрып, республика астанасында қалалық архивтер мен құжаттар комитетін құрып, бұрынғы аудандық (қалалық) архивтердің жеке құрамын төменгі архив мекемелері есебінен кеңейтіп, бюджеттік қаржыландыруға көшіру, бұрынғы републикалық және Алматы облыстық партиялық архивтердің базасында ҚР қазіргі заман тарихының Орталық мемлекеттік архивін құру, бірқатар облыстарда мемлекеттік архив бөлімшелерінің бюджеттік қаржыландыруға көшу мәселесін шешу сияқты мәселелерді қарастыру мүмкіндігі туды. Архив ісі мен құжат айналымындағы қоғамдық қатынастардың құқықтық реттелуінің шешілуіне алғышарттар құрылды [173].

Республиканың мемлекеттік архивінің оқу залдарында жұмыс істейтін зерттеушілердің де саны артып, әлеуметтік құрамы әралуандығымен ерекшелене түсті. Ғылыми қызметкерлерден басқа, архивке ғылымнан алшақ, өз шежіресін, туған өлкесінің тарихын білігісі келетін адамадар да көптеп келе бастады. Мемлекеттік архивтердің оқу залынан Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан. АҚШ, Канада, Қытай, Жапония т.б. елдерден келген зерттеушілерді көруге болатын еді [174].

Қазақстан Республикасында барлық өркениетті елдердегі сияқты, мемлекеттік архив қызметі - мемлекеттік архивтерге мемлекеттік құрылым иерархиясынан маңызды, тәуелсіз тұғырын алып беріп, жеткілікті бюджеттік қаржыландыруды жүзеге асырып, заңды және жеке тұлғаларға ақылы қызмет көрсету құқығын беруді көздейді [175].

Кеңес Одағының және геосаяси одақтық құрылымның ыдырауымен, КСРО орталықтандырылған Мемлекеттік Архив қоры мен КСРО-ң Мемлекеттік Архив қызметі де күйреді, Қазақстанның архив мекемелері басшылыққа алып отырған құқықтық нормалар да өз жұмысын тоқтатты. Республика территориясындағы архив жәдігерлерін халықтың ұлттық байлығы мен мәдени-тарихи мұрасы ретінде көздің қарашығындай етіп, заңмен қорғайтын механизмнің қажеттілігі өткір сұранысқа ие болды. Ендігі жерде тәуелсіз Қазақстанның Ұлттық архив қоры мен мемлекеттік архив қызметін құру мәселесі туындады. Елдегі архив ісін ұйымдастыру негізіне бұдан 200 жыл бұрын Францияда мәлім болған, осы күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған принциптер енгізілді:

1. Ұлттық масштабта жеке архив әкімшілігін құру.
2. Жарияланымдарға еркін қол жеткізу мүмкіндігі.
3. Мемлекеттің ұлттық құндылықтарды сақтауға деген жауапкершілігін мойындау [176].

Қоғамның ақпараттық қажеттіліктерінің өсуі архив құжаттарына да өз әсерін тигізуде. Әртүрлі мерейтойларда, БАҚ жарияланымдарында, ғылыми-практикалық-конференциялар және Қазақстан тарихының өзекті тақырыптарына байланысты көрмелер ұйымдастыру кезінде ретроспективті материалдар кеңінен қолданылуда. Ел архивтері тәуелсіздік тарихының іргетасын қалауға өз үлестерін қосуда.

1997 жыл «Жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы» деп жарияланғанда еліміздің архив мекемелері саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, оларға қатысты тарихи әділеттілікті орнату мақсатында көптеген қызмет атқарды. Орталық мемлекеттік архив, облыстық мемлекеттік архивтер мен қалалық архивтердің архивтік қорлары бойынша, құжаттарды мақсатты түрде анықтау жұмыстары жүргізілді, осының негізінде архивтік құжаттардың көшірмелері мен тізімі ҚР Парламенті Сенатының Комиссиясына ұсынылып, саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған «Книга Скорби» (Павлодар облысының мемлекеттік архиві), «Торжество истины» (Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік архиві),«Жазықсыз жазаланған боздақтар» (Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік архиві) жинақтары жарық көрді.

Бұл бағыттағы жұмыс келесі 1998 жылы да жалғасты, 1997 жылдың 10-желтоқсанындағы ҚР Президентінің №3790 Жарлығы бойынша бұл жыл «Халықтар бірлігі мен Ұлттық тарих жылы» деп аталды. Бұл Жарлық халықтың ұлттық тарихына деген қызығушылығының артуына, тарихи танымның негізінде патриотизмнің дамуын күшейтті.

Н.Ә. Назарбаевтың халықтың құжаттық мұрасына деген ықыласының негізінде тәуелсіздік жылдары архив мекемелері тұңғыш рет «Халықтар бірлігі мен Ұлттық тарих жылын» өткізудің негізгі іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруға белсенді түрде ат салысты. Мұны жоспарланған іс- шаралар кестесіндегі әрбір төртінші шара міндетті түрде ҚР Орталық Мемлекеттік Архивінің қатысуымен өткізілгендігінен байқай аламыз [177].

Мысалы, 1999-2003 жылдар аралығында республикадағы архивті қаржыландыру қарқынды өсіп, ол өз кезегінде материалды-техникалық базаның нығаюы мен Ұлттық Архив қорының ұлғаюына әкелді.

Тәуелсіздік алған жылдардан бері, архив ісі саласында мынадай құжаттар өңделіп, бекітілді:

1. Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы [178].
2. 2007-2009 жж. ҚР Архив ісі мен құжаттар жүйесін дамыту бағдарламасы [179].

Егемен демократиялық мемлекеттің құрылуы, тарихи шындықты қалпына келтіру үшін және қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу үшін жыл сайын жалпымемлекеттік акциялар өткізу бірінші кезекке халықтың жазба тарихи-мәдени мұрасын сақтау мен көбейту мәселесін қойды. Бұл міндеттерді орындауда бірқатар мәселе архив саласының құзырына кіреді, осыған байланысты архивті басқару формасы мен ұйымдастыру ісі өзекті бола бастады.

Ұлттық Архивтің құрылуы, ондағы құжаттар қоры туралы осы архивтің директоры болған, тарих ғылымдарының докторы, ғалым М.Әбсеметов былай деп жазады: «Біздің архив ҚР Президентінің тікелей ұсынысы және ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 19-шілдегі қаулысына сәйкес құрылды. Мұнда жаңа қорларды құру процесі жүргізілді, себебі, Алматы қаласынды ҚР жүз жыл болған ескі Мемлекеттік Архиві бар еді. Негізінде құжат бойынша Қазақстан архивтеріне 222 жыл болды. 1994 жылы ресми түрде ТМД шеңберінде Бөкей хандығы архивінің 200 жылдығы аталып өтті. Түркістан қаласы қазақтардың рухани астанасы мен ұлттық мақтанышы болып саналады. 1336 жылы Әмір Темір Түркістанда жер және мүлік құқығын белгілейтін және Қожа Ахмет Яссауи кесенесін барлық түркі халықтары үшін қасиетті деп жариялаған Жарлығын шығарады. Осы құжатты Қазақстанның 620 жыл болған ең алғашқы архив құжаты деп санауға болады.

Біздің қорларымызда 1991 жылдан бастап, яғни Тәуелсіздік кезеңінің құжаттарын қалыптастыруға басты назар аударылған, оның ішінде Жоғары сот, Бас Прокуратура, ҚР Парламентінің Сенат пен Мәжілісінің, барлық Министрліктердің, жаңа астана құжаттары және «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында шетел архивтерінен Египет, Сирия, Ватикан, Түркия, Грекия, Франция, Қытай, Германия, Испания, ТМД елдерінен әкелінген Қазақстан туралы құжаттардың дискідегі мыңдаған көшірмелері сақтаулы тұр» [180].

Ұлттық Архив тек қағаз түріндегі ғана емес, сонымен бірге электронды жеткізгіштегі құжаттарды да қабылдайды. «Электронды Үкімет» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру архив саласында да, заманауи ақпараттық технологияларды қолдануды талап етеді. Осы мәселеге байланысты Ұлттық Архивте «Мемлекеттік органдардағы элетрондық мұрағаттар жүйесі» ақпараттық жүйесі енгізілген. Ұлттық Архивте электронды мұрағат жүйесін енгізу құжаттардың түпнұсқасының сақталуына, оларға тез және жеңіл түрде қол жеткізуге, сонымен қатар мемлекеттік органдардан электронды түрдегі құжаттарды қабылдауға мүмкіндік береді.

Ұлттық Архивте сақталатын құжаттардың негізгі бөлігі Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде құрылуы мен дамуы кезеңіне жатады. Ұлттық архивтің негізгі үш қызметі бар: Ұлттық Архив қоры құжаттарын сақтау, толықтыру және пайдалану [181].

Қазақстан Республикасының Ұлттық Мұрағатының негізгі мақсат-міндеттеріне тоқтала кетейік:

Негізгі мақсаттары:

– жеткізгіштердің барлық түріндегі мұрағаттық құжаттарды, соның ішінде электрондық құжаттарды толықтыруды, сақтауды және пайдалануды қамтамасыз ету;

– құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қорын құру, есепке алу және сақтау;

– мұрағат ісінің автоматтандырылған бірыңғай ақпараттық жүйесімен және құжаттама жүйесін құру және жұмыс жасау болып табылады.

Оларды іске асыру процесінде мынадай міндеттерді шешу көзделген:

* барлық меншік нысанындағы ұйымдар қызметінде жасалған республика тәуелсіздік және егемендік алған кезеңнен басталатын әртүрлі жеткізгіштердегі құжаттар, соның ішінде электрондық құжаттарды, шет мемлекеттерінің мұрағаттарынан, кітапханаларынан және ғылыми мекемелерінен сатып алынған құжаттарды, құжаттар көшірмелерінің Мемлекеттік сақтандыру қорын мемлекеттік сақтауға қабылдауды ұйымдастыру және олардың сақталуын қамтамасыз ету;
* Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағат қоры құжаттарын мемлекеттік есепке алу;
* мұрағаттық құжаттарды цифрлық жеткізгіштерге аудару;
* мұрағаттық қорларға ғылыми-анықтамалық ақпарат және автоматтандырылған деректер базасын құру;
* мұрағат ісінің Автоматтандырылған бірыңғай ақпараттық жүйесін және құжаттама жүйесін (МІ АБАЖ) қалыптастыру және жұмыс жасау бойынша жұмысты ұйымдастыру;
* мұрағат құжаттарына пайдаланушылардың интерактивті қол жеткізуі үшін Веб- портал құру;
* жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде шетелден келіп түсетін сұраныстарды орындау;
* мемлекеттік, арнаулы мемлекеттік, ведомостволық және жеке мұрағаттарға әдістемелік көмек көрсету;
* мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы халықаралық келісім-шарттарды іске асыруға қатысу;
* халықаралық мұрағаттық ұйымдарда өкілдік.

Міндеттерді шешудің негізгі бағыттары:

Белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты қорына жатқызылған құжаттар меншік нысандарына және сақталған орнына қарамастан мемлекеттік есепке алуға жатады.

Есепке алудың дәстүрлі (мемлекеттік, арнаулы мемлекеттік, ведомостволық және жеке мұрағаттардың, мемлекеттік кітапханалар мен мұражайлардың қор каталогтары, паспорттары) нысандарымен қатар мұрағат ісінің Автоматтандырылған бірыңғай ақпараттық жүйесі және құжаттама жүйесі бағдарламалық кешені шегінде «Деректер және құжаттама базасы», «Мұрағаттық құжаттар» бағдарламалық өнім енгізілетін болады. Бұл орталықтандырылған мемлекеттік есепке алуды, мұрағаттық құжаттардың құрамының, мазмұнының және жай-күйінің өзгеру динамикасына талдауды автоматтандырылған режімде жүргізуге мүмкіндік береді.

Ұлттық мұрағат мемлекеттік сақтауға құжаттар, соның ішінде электронды құжаттар қабылдауды іске асыратын болады:

Ведомостволық мұрағаттар:

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің.
2. Қазақстан Республикасы Орталық Сайлау Комиссиясының.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің.
4. Орталық атқару органдарының (министрліктер, агенттіктер және ведомостволар).
5. Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының.
6. Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының.
7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің.
8. Ұлттық компаниялардың және басқа да республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардың.
9. Әкімшілік, экономикалық реформалар нәтижесінде таратылған (қайта құрылған) республикалық мемлекеттік органдар мен ұйымдардың.
10. Жарғы капиталында мемлекеттік меншік үлесі бар акционерлік қоғамдар.

Мұрағаттардың (шарт негізінде):

* үкіметтік емес ұйымдар, басқа да мемлекеттік емес заңды тұлғалардың;
* саяси партиялар мен бірлестіктердің;
* әдебиет, ғылым, мәдениет қайраткерлерінің, Қазақстан Республикасы қоғамдық және саяси қайраткерлерінің;

Облыстардың, Алматы Қаласының мемлекеттік мұрағаттары:

* коммуналдық меншікте тұрған құжаттар көшірмелерінің Мемлекеттік сақтандыру қорын;

Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің орталық мемлекеттік мұрағаттары:

1. Республикалық меншікте тұрған құжаттар көшірмелерінің Мемлекеттік сақтандыру қорын.
2. Тәуелсіздік және егемендік алған кезеңнен басталатын құжаттар.
3. Шет мемлекеттерінің мұрағаттарынан, кітапханаларынан және ғылыми мекемелерінен сатып алынған құжаттар.

Құжаттар көшірмелерінің Мемлекеттік сақтандыру қорын, тәуелсіздік және егемендік алған кезеңнен басталатын құжаттарын, облыстардың, Алматы қаласының мұрағаттық мекемелерінен шет мемлекеттерінің мұрағаттарынан, кітапханаларынан және ғылыми мекемелерінен сатып алынған құжаттарын Астана қаласына көшіру (ауыстыру) туралы шешімді уәкілетті мемлекеттік органның арнайы құрылған мемлекеттік (ведомоствоаралық) комиссиясы қабылдайтын болады.

Ұлттық мұрағатқа мемлекеттік сақтауға, қабылдау-тапсыруға:

* дәстүрлі және басқа да жеткізгіштердегі заң, сот және басқару құжаттамасы;
* дыбысжазба құжаттамасы;
* ғылыми-зерттеу, технологиялық, патентті-лицензиялық, жоба-конструкторлық және басқа да арнайы құжаттама;
* электрондық және өзге де жеткізгіштердегі құжаттар;
* жеке тектік құжаттар;
* Қазақстан Республикасы тарихи және мәдени құндылығы бар шетел мемлекеттерінің мұрағаттарынан, кітапханаларынан және ғылыми мекемелерінен сатып алынған құжаттар (қолжазбалар, жәдігер басылымдар, шағынфильмдер, мұрағаттық құжаттардың көшірмелері және т.б.);
* жаңа астананы жобалау және құрылысы бойынша құжаттар;
* құжаттар көшірмелерінің Мемлекеттік сақтандыру қоры жатады.

Тапсырыс беруші және мердігермен келісілген тізбе бойынша Ұлттық мұрағатты қазіргі заманға сай, құжаттарды сақтауды және сақталуын қамтамасыз ету жүйелерімен және құралдарымен жабдықтау:

* құжаттарды температураның, ылғалдың бұзу әрекеттерінен, жарықтың мөлшерден тыс әсерінен, биобүлінуден, ластанудан, ұрлаудан және жоғалудан сақталуын қамтамасыз ететін сақтаудың оңтайлы жағдайын қолдауға;
* сақтаудың нормативтік режимдерін (температура ылғалдығын, жарық, санитарлық-гигиеналық, күзет, өрт қауіпсіздігі) сақтау бойынша іс-шаралар кешенін жүргізуге;
* құжаттарды рационалдық орналастыруды, бар-жоғын тексеруді, техникалық, физикалық-химиялық жай-күйін бақылады. Құжаттардың мәнін және сыртқы белгілерін қалпына келтіруді (орнына келтіруді), бұзылудан сақталуын, минимализациялады, жаңа (цифрлық) жеткізгіштерге аударуды, сақтық қоры мен пайдалану қорын құруды қамтитын құжаттарды сақтауды ұйымдастыруға ықпал етеді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві қазіргі тарихты тербете отырып, тәуелсіздік және егемендік құжаттарын сақтайтын басты орталыққа айналды. Бұл орталық өзінің жастығына қарамастан, құжаттарды жинауда, сақтауда, пайдалануда және құжаттық деректерді жариялауда көпқырлы қызмет атқарады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архиві қызметкерлері архив қорына келіп түскен құнды құжаттарды мемлекеттік сақтауға қабылдауды, сақтау мен құжаттардың архив қоймаларына тиімді орналасуын, құжаттардың толықтылығын және физикалық жағдайын тексеруді, сондай ақ биологиялық, физикалық, химиялық зақымдануы бар құжаттарды анықтауды, есепке алуды жүзеге асырады.

Тарихи құжаттармен жұмыс істейтін сала мамандары мұрағат ісінің ел тағдырымен, уақыт тынысымен қаншалықты тығыз байланысты екендігін жақсы сезінеді. Олар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан құнды рухани байлықтарды көздің қарашығындай сақтау, мемлекетіміздің қалыптасуы мен дамуы жолындағы кемел істерді бар болмысымен көрсету міндеттерін ұстанады. Тәжірибе көрсеткендей, жыл өткен сайын мұрағаттық құжаттарға деген сұраныс та барынша артып келеді.

Архивтік анықтамалар және көшірмелер беру тек Ұлттық Архивтің ғана емес, барлық мемлекеттік архивтердің негізгі қызметтерінің бірі және халыққа қызмет көрсетудің мемлекеттік қызмет көрсету тізбесіне кіреді. Жыл сайын Ұлттық Архив қорларына сұраныстар саны арта түсуде. Оған себеп: Ұлттық Архив қорының әрдайым құжаттармен толықтырылуы.

Ұлттық Архивке пошта арқылы, электронды поштаға келіп түскен барлық сұраныстар есепке алынып, тіркеу журналдарына енгізіледі, шығыс нөмірлері қойылған хаттардың түпнұсқалары сканерленіп, электронды нұсқада сақталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағатындағы мемлекеттік органдардағы электрондық мұрағаттар жүйесін (МО ЭМЖ) енгізу мен жетілдіру жұмыстары 2004 жылдың 10-қарашасында Қазақстан Республикасы Президентінің №1471 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған «Электронды Үкімет» мемлекеттік бағдарламасын қалыптастыру мақсатында 2007 жылдан басталған екен. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатындағы МО ЭМЖ «қорлар», «тізімдемелер», «көрсеткіштер», «Мұрағат төлқұжаты», «Мемлекеттік сақтандыру қоры», «Толықтыру көздері», «Оқу залы, зерттеушілермен жұмыс жасау», «Сұраныстар: әлеуметтік-құқықтық, тақырыптық», «Топографиялық көрсеткіштер» және тағы басқа модульдерден тұрады.

Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы еліміздегі жаңа тарихи кезеңнің бастамасы болды. Өткен ғасырдың 90-жылдарының басына келген егемендігіміздің бастауы экономикалық, саяси, әлеуметтік қатынастырдың түбегейлі өзгерістерімен қатар келді. Осы жылдар туралы Н.Ә. Назарбаев былай деп еске алады: «... бұл жылдар құштарлық пен сезімнің сыналған кезі болды. Бұл жылдары еліміздің әрі қарай даму жолын айқындайтын маңызды шешімдер қабылданды, бір дұрыс қабылданбаған шешім ел дамуына айтарлықтай нұқсан келтіретін еді». Сондай маңызды, келелі шешімдердің бірі – Қазақстанның астанасын Ақмолаға ауыстыру туралы шешім болды.

Жаңа астананы Ақмолаға көшіру туралы стратегиялық бастаманы Н.Ә. Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 1992 жылы көтерген болатын. 1994 жылы Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесінің отырысында алғаш рет астананы көшіру туралы идея айтылып, нәтижесінде депутат корпусы «Қазақстан Республикасының астанасын көшіру туралы» Қаулыны қабылдады.

Астана тарихының негізгі дереккөзі Н.Ә. Назарбаевтың «Еуразия жүрегінде» деген еңбегі екені айдан анық. Бұл еңбектің қалай жарық көргендігі туралы Н.Ә. Назарбаев кітаптың тұсаукесерінде сөйлеген сөзінде: «Қай кітап болмасын, адамның көңіл күнделігі мен рухани толғаныстарының тоғысуы арқылы өмірге келеді. Менің бұл кітабым да соңғы он-он екі жыл ішінде қағазға түскен түрлі жазбаларым мен жекелеген күнделіктерімнің жемісі. Уақыттың сан алуан кезеңінде, түрлі сапарларымда, тіпті шет мемлекеттерде жүргенімде елімізді қалай көркейтемін деген ойдың нәтижесінде жазылған бұл жазбаларым мен естеліктерім әрдайым жас та жасампаз Астанамызға арналып отырады. Осы жазбаларымды топтастыра келе мен тәуелсіз еліміз бен жаңа астанамыз жайлы, оның толайым тарихы туралы бір кітаптық дүниенің жинақталғанын бағамдадым. Көшу тарихы өздеріңізге белгілі. Шешім қабылдау оңай болған жоқ. Тіпті күмәнданушылар да аз болмады. Сөйтіп, бұл кітапқа Астананың жаңа өміріндегі талай тарихи сәттер енгізілді» – деп, кітаптың пайда болуына қатысты маңызды ақпараттар айтып өткен.

Н.Ә. Назарбаев «Еуразия жүрегінде»: «Қазақстандық астананы көшірудің үлгісі өзінің жылнамалық бастауын 1985 жылғы оқиғалардан алады десем, сірә да, жаңылыса қоймаспын. Нақ сол жылы Михаил Горбачев мәңгі мызғымастай көрінген Кеңес одағының тағдырына шешуші ықпал еткен бағдарламаны өзі бастап қолға алғаны белгілі... Мен ол кезде Қазақ КСР Үкіметінің төрағасы едім және Горбачевтің маған айрықша іш тарта қарайтынын, әрі менің ішкі толғаныстарымды түсінетінін сезуші едім» деп, астананы ауыстыру идеясының қоғамда бастау алған түбегейлі өзгерістермен туындағаныны айтқан [182].

Әрине, ел астанасын жер жаннаты Жетісуда орналасқан әсем қала Алматыдан Сарыарқаның баурайына көшіру үлкен тәуекелді қажет етеді, кез келген адамның қолынан келе бермейтін іс. Осыған байланысты жазушы Қуандық Түменбай «Тәуекел - ердің жолдасы» – деп атап, ел тәуелсіздігінің 10-жылдығына арнап жазған мақаласында: «Президенттің айрықша бір қасиеті бар. Ол -тәуекелшілдігі. Тәуекел-ердің ісі. Тәуекел жасауға ердің ері ғана бара алады. Алматыдан ресми орталықты Астанаға көшіру –нағыз тәуекелшіл ердің ісі дер едім» – деп жазды.

Ел тәуелсіздігін алып, қоғам түбегейлі бетбұрыстарға бағыт алғанда, жаңадан тың шешімдер қабылдауды қажет етті. Бұл орайда, Н.Ә. Назарбаев былай дейді: «Барлық салада бәрін де түгелімен, түбегейлі өзгерістер қажет деген айқын сезім мені барған сайын билеп алды. Қалыптасқан жағдайдан, тірелген тұйықтан шығудың амалын іздеп шарқ ұрдым. Бәрін еңсере отырып қана, елді алға жылжытуға, сөйтіп өткеннің кесел жарасын жазуға болатынын ұқтым... Адамдарды серпілтіп, турасын айтқанда, бастың миын «желдетіп алуларына» әдеттен тыс төтенше шешім керек болды. Сөйтіп, астананы көшіру қажеттігі туралы ойға бірте –бірте бекіне бердім. Осындай алмағайып уақытта астананың өмірлік маңызы бар рөлі ешкімнің басына кіріп-шықпағанын білемін» – деп жазған Еуразия жүрегінде [183].

Тәуелсіздігіміздің басты символы ел астанасын жер жаннаты Жетісудағы Алматы қаласынан, Сарыарқаның сайын даласындағы Ақмолаға көшіру дее әуелі халқымыздың, одан кейін көшбасшылармыздың ерен еңбегінің арқасы.

Н.Ә. Назарбаев 2005 жылы 28-29 қыркүйекте Астанада өткен дүниежүзі қазақтарының ІІІ құрылтайында сөйлеген сөзінде: «Мемлекеттің мемлекеттілігі оның өз тағдырына қатысты ең маңызды мәселелерді өз бетінше шеше алуынан танылуға тиіс. Еуразия жеріне, қазақ жерінің кіндігіне Ақордасын тіккен Астана-Қазақ елінің өз қалауымен жасаған дербес таңдауы. Біз оны осы байтақ даланың шын иесі кім екендігін алыстың да , жақынның да есіне салу үшін жасадық. Бұл арқылы біз қазақтың осы бір құйқалы өңіріндегі ұлттық дәстүрді, тілді, өнерді, әдетті, әдепті шайылудан, жойылудан сақтап қалу үшін жасадық. Біз оны болашақ ұрпақ үшін, еркін еліміз үшін жасадық» – деді.

Бүгінгі күні әсем астанамыз Астана – бар қазақтың Бас қаласы, ерлік пен елдіктің символына айналды. Ел астанасы Астана тарихы –тәуелсіз Қазақстан тарихының ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Президент еңбектері тәуелсіз Қазақстан тарихының маңызды дереккөзі болып табылса, тура солай жас астанамыздың тарихын зерттеп, зерделеуде де маңызды дерекккөзі болатыны сөзссіз. Тәуелсіздік тарихының алғашқы жылдарын мына бір ажырамас үш ұғыммен түсіндіруге болады: «Тәуелсіздік – Н.Ә. Назарбаев – Астана».

Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіруді және жаңа астананы салуды тікелей басқарған адам ретінде Н.Ә. Назарбаев өз еңбегінде осы мәселеге қатысты көптеген түпнұсқалық деректер келтірген. Астана тарихын зерттеушілер үшін оның еңбектері таптырмас қазыналық дереккөзі екені сөзсіз.

1996 жылы Ақмолаға Алматыдан көшіп келген ең алғашқы мекеме Көлік Министрлігі болды, бірақ бас кезде мемлекеттік қызметкерлер тұрғын үй мен кеңсе ғимараттарының жетіспеушілігі сияқты мәселлерге кезікті. Осындай жағдайларды шешу үшін жаңа астананың түбегейлі құрылысын бастау күн тәртібіндегі өзекті мәселеге айналды.

1998 жылдың 3-желтоқсанынан 18-наурызға дейінгі аралықта Астананың жаңа орталығын дамытудың Бас жоспарының сызбасына халықаралық байқау жарияланды. Бұл байқауға алыс, жақын шетелдерден 50 елдің қатысушылары қызығушылық танытқан. Барлығы 40 өтініш келіп түскен. Соның ішінде танымал жапон сәулетшісі Кисе Курокаваның ұсынған жобасы жеңіп шықты. Бұл жоба бойынша Астана ХХІ ғасырдың жаңа астанасына лайық, жаңа құрылыс «Hi-tech» стилінде салынатын болды.

Ұлттық Архив қорларында «солтүстік астананың» қатаң климатына төтеп беруге жағдай жасайтын, қаланы қоршап тұратын, «жасыл белдеу» жасау туралы құжаттар мен материалдар сақталған. Архив құжаттарына сүйенсек, жасыл белдеуді жасау жұмыстарына астананы ауыстырған алғашқы жылдардан бастап ақ кіріскендігін байқаймыз. Нәтижесінде, 1997-2016 жылдар аралығында аумағы 75,1 мың га құраған жасыл белдеу жасалды, оның 14,8 мың га қала ішінде орналасқан.

Енді Ұлттық Мұрағат құрылмас бұрын Қазақстан Республикасының мемлекеттік деңгейдегі әртүрлі архивтерінде сақталған қорлар мен істердің жай –күйіне тоқталайық:

Орталық мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қарамағында тұрған ведомостволық мұрағаттарда 1991-2005 жылдардың 300 мыңнан астам істері сақталуда. Олардың :

1. Қазақстан Республикасы Парламентінде 10 200.
2. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясында 1000.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінде 11 000.
4. Министрліктерде, агенттіктерде, комитеттерде (Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынышты және есеп беретіндерден басқасы) 30 000.
5. Қазақстан Республикасы Жоғары Сотында 56 000.
6. Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасында 41 000.
7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісінде 12 000.
8. Орталық мемлекеттік органдар қарамағындағы ұйымдарда 22 000.

Сонымен қатар, 70 мемлекеттік органның және олардың қарамағындағы 154 ұйымның 59-да ғана құжаттарды сақтайтын бөлме бар, мемлекеттік органдардың 70 пайызының құрылымында ведомостволық мұрағат жоқ.

Қазақстан тәуелсіздік және егемендік алған кезеңнен бастап, жарғы капиталында мемлекеттік меншік үлесі басым ұлттық компанияларда, акционерлік қоғамдарда 58 мыңнан астам іс жасалған.

Бұдан басқа, жүргізілген әкімшілік, экономикалық реформалар нәтижесінде таратылған (қайта құрылған) ұйымдардың Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын қалыптастыруға, сақтауға және мемлекет пен қоғам мүддесі үшін пайдалануға кері әсерін тигізетін, біржолата жоғалып кетуі мүмкін көлемді құжаттар бар.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасында жасалған шарттар негізінде мемлекеттік сақтауға мемлекеттік емес заңды тұлғалардың, үкіметтік емес ұйымдардың, саяси партиялар мен бірлестіктердің, әдебиеттің, ғылымның, мәдениеттің көрнекті қайраткерлері, Қазақстан Республикасының қоғам және саяси қайраткерлерінің қызметінде пайда болған құжаттарды қабылдау көзделген.

Орталық мемлекеттік органдар Алматы қаласынан Астана қаласына көшірілген кезде мұрағаттар қабылдаған тәуелсіздік және егемендік алған кезеңнен басталатын құжаттардың айтарлықтай көлемі Алматы қаласындағы Орталық мемлекеттік мұрағатта сақтаулы тұр.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы Ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 28 мамырдағы №578 қаулысының талаптары бұзылып, республиканың мемлекеттік мұрағаттарында мемлекет үшін қайталанбас мәні бар және жоғалған кезде орны толмайтын құжаттардың түпнұсқаларымен бірге олардың 27,0 млн. астам сақтық қорлары сақталуда.

Мемлекеттік мұрағаттарда сақтауда тұрған Ұлттық мұрағат қоры құжаттары мәдени мұраны сақтаушы басқа ұйымдардан принциптік ерекшеліктері бар. Бұл ерекшеліктің мәні мемлекеттік мұрағаттардың ақпараты көп жағдайларда қайталанбайды, бұндай ақпараты бар құжат бір данадан болады. Мемлекеттік мұрағаттарда аса құнды құжатты ақпарат түпнұсқаларынан жоғалу немесе бүліну жағдайларынан сақтау мақсатында түпқұжаттан (тұпнұсқадан) бөлек сақталуға тиісті ұсталмайтын болып табылатын сақтық қорлары жасалады.

Сақтық қорымен бір мезгілде құжаттарды пайдалану бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін пайдалану қоры жасалуы тиіс. Облыстардың бірқатар мемлекеттік мұрағаттарында сақтық қоры мен пайдалану қорының көлемі айтарлықтай, ал кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Бұл құжаттардың түпқұжаттарына (түпнұсқаларына) орны толмастай зиян келтіреді және олардың сақталуына мүмкіндік туғызбайды,-деп қорытынды жасайды архивтанушылар [184].

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылға арналған бағдарламасы бойынша Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қатысуымен болған Кеңестің 2002 жылғы 12-желтоқсандағы №01-8.15 хаттамалық шешіміне сәйкес 2003 жылы Астана қаласында салынатын құрылыс нысаналары Тізбесіне ағымдағы жылда пайдалануға берілетін Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағатының ғимараты енгізілді.

2006 жылға арналған республикалық бюджетте штат саны 70 бірліктегі жаңа «Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағаты» мемлекеттік мекемесін қаржыландыруға 74 101,0 мың теңге көзделген [185].

Міне, жоғарыда айтылған мәліметтер мен ақпараттардан тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивіндегі ақпараттар мен деректермелерді сараладық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары экономикалық дағдарыстың салдарынан, құрып кетудің аз алдында қалған түрлі деңгейдегі архивтерімізді қайта жаңғыртып, бірорталыққа жинақтау күн тәртібіндегі маңызды мәселе болғандығын байқаймыз.

Тәуелсіз, жас мемлекетіміздің негізгі атрибуты болып табылатын Ұлттық Архивінің болуы – маңызды іс. Ел архивистерінің архив туралы заң қабылдау арқылы, елдегі архив ісін жандандыру қажеттілігі туралы Президентке өтініш жасап, дабыл қағуы тегіннен тегін емес. Қажырлы еңбектің арқасында, бұл мақсат та орындалып, тәуелсіздік тарихы шежіресіне енген үлкен оқиғалардың бірі болды.

Тәуелсіздік жылдарындағы айтулы даталарды өткізуде ел архивтерінің атқарған жұмыстары сипатталды. Ұлттық Архивті құру барысындағы алғышарттар зерттелді.

Қазіргі таңда Қазақстан архивтері біздің ұлттық ескерткіштеріміз болып табылатын құжаттармен Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің қорларын толықтыру, сақтау және қолдану жұмыстарын жалғастыруда. Тәуелсіз еліміздің қалыптасуының тарихи сәттерін бейнелейтін Ұлттық архив құжаттары тарихшы ғалымдар мен жас зерттеушілер үшін өте маңызды деректер көзі болып табылады. Келешекте де Ұлттық Архив қорлары тың деректермен толығып, тарихшылар үшін қазыналы орталыққа айналары сөзсіз.

**2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ АРХИВІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ**

**2.1 Ұлттық Архивтің құрылуы және қорлардың құрамы**

Бұл тараушамызда біз Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің құрылу тарихы мен архивтік қорларға шолу жасамақпыз.Ұлттық архивтің құрылу тарихы жайлы баяндамас бұрын, жалпы архив деген ұғымға жан-жақты тоқталуды жөн көрдік. Архив бұл негізінен жазба тарихы қалыптасқан елдердің сүйенетін дерек көзі жинақталған қазынасы.

Яғни, бұдан біз архив дегеніміз – атадан балаға, дәуірден дәуірге, заманнан заманға жалғасып келген тарихи жәдігерлер және материалдар сақталатын бөлім немесе мекеме екендігін білеміз.

Жалпы, мұрағаттану әрі көне, әрі жаңа ғылым деп есептеуге болады. Көне болатындығы оның тарихпен қатысты болғандығында, ал жаңа болатыны дүбірлі дүниедегі өзгерістер мен жаңалықтардың, жаһандану үрдісінің, әлемдік экономикалық дағдарыстың, дүниені саяси топтар мен жіктерге қайта бөлу ағысының көрініс беруі, солардың себеп - салдары мен нәтижесі – мұрағаттану ғылымына жаңа талаптар мен жаңа міндеттер жүктейді.

Қазақстан Республикасының архивтік жұмыстары дамуының 2 ғасырлық тарихы бар. Қазіргі уақытта әртүрлі бағыттағы оның ішінде ғылыми-техникалық, кинофотоқұжаттар, жеке қорлар мен коллекциялар сақталған мемлекеттік архив қорлары халқымыздың мәдени және рухани құндылығын, үлттық тарихымызды көрсетіп, айқындайтын бірден – бір дәлел.

«Қазақстанда дербес архивтің пайда болуы Бөкей Ордасы архивімен байланысты (XVIII). Қазақстандағы архив жүйесі (республикалық, салалық, аймақтық, т.с.с.) негізінен ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қалыптасты. Ұлттық архив ісінің бастауында А. Байтұрсынов, С. Сейфуллин, М. Жолдыбаев сынды мәдениет қайраткерлері тұрды» деген анықтама берілген [186].

Кеңес дәуірі кезінде архив ісі «коммунизмді дәріптеудің» идеологиялық құралына айналды. Қазақстанның шынайы тарихын бейнелейтін аса бағалы деректер архивке түспей, біржола жойылып отырды.

Мұрағат және мұрағаттану ілімі, оның саяси-идеологиялық бағыттағы орны мен рөлі, ұлттық құндылығы ерекше маңызға ие. Өйткені, бұл тәуелсіздікті бекемдейтін басты факторлардың құрамына кіреді, сонымен қатар ұлттық құндылықтар халық санасына ұяласа, ол саясаттан да, заңнан да үстем рөл атқаратын тұстары болады.

Баршаға белгілі, мұрағат - тарихымыздың өткенін зерделеп, оны қалың көпшілік игілігіне айналдыруда баға жетпес қызмет атқарады. Оның құнды ақпарат, дерек көздеріне жатқызылатыны да міне сондықтан.

Қазақстан көп уақыт бойы поткеңестік кеңістікте архив туралы заңы жоқ мемлекет болып келді. Архив ісі туралы заңды қабылдау қажеттігі келесі жағдайларға байланысты болды.

КСРО-ң ыдырауымен барлық одақтық құрылымдар жойылды, өз кезегінде КСРО мемлекеттік орталықтандырылған архив қоры мен КСРО мемлекеттік архив қызметі де таратылды, Қазақстан архивтері жетекшілікке алып отырған құқықтық нормалар да күшін жойды. Ұлттық және әлемдік тарихи-мәдени мұраның әрі қоғамның ақпараттық ресурстарының құраушы бөлігі болып табылатын архив құндылықтарын қорғаудың өзектілігі арта түсті, сонымен қатар архив ісін мемлекет тарапынан реттеу мақсатында бұрын болмаған Ұлттық Архив қорын құру қажеттілігі туындады. Қазақстанда бұл бағытта ешқандай заң актілері қабылданбаған еді.

Негізінде, Архив ісі туралы Заң 1991 жылы дайындалып, бірнеше қайтара арнайы мамандар мен ғалымдардың талқылауынан өткен болатын. Заң жобасы отандық және шетелдік архив ісінің теориясы мен практикасын негізге алып, жасалынды. Франция, АҚШ, Италия, Испания, Канада, ҚХР-ң архив ісі туралы заңнамасы зерттелінді. Бірақ, өзіміздің Заң жобамызды бекіткенде Қазақстандағы архив ісі аумағындағы өзіндік концепцияларымыз негізге алынды.

Заң жобасы 1993 жылы 22-қазанда ҚР Жоғары Соты сессиясының І-тыңдалымында қарастырылып, бекітіліп, 1993 жылы 13-желтоқсандағы Қаулысымен Жоғары Кеңестің ІІ-тыңдалымында қарастырылатын заңдар тізіміне енгізілді, бірақ Жоғары Кеңестің шұғыл тарап кетуі салдарынан, бұл Заң жобасы қарастырылмай қалды.

Төменде Ұлттық Архив материалдары бойынша осы Заң жобасын жасауға қатысқан жұмыс тобының құрамын беруді жөн көрдік:

Заң жобасының бастамашысы – Қазақстан Республикасының Үкіметі.

Жұмыс тобының құрамы:

1. Р.Х. Сариева – ҚР Орталық Мемлекеттік архивінің директоры, жұмыс тобының жетекшісі.

2. Н.П. Кроповницкий – Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архив директорының орынбасары, жұмыс тобы жетекшісінің орынбасары.

3. Е.Л. Виленский – Қазақстан Республика сының Абылай хан атындағы Әлем тілдері және Халықаралық қатынас Университетінің кафедра меңгерушісі, тарих ғылымының докторы.

4. Л.Д. Дегітаева – Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің директоры.

5. Е.К. Жүсіпов – Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Архивтың Үйлестіру - әдістемелік жұмыстары бөлімінің басытығы.

6. М.Қ. Қозыбаев – Қазақстан Республикасы Ғылым министрлігі Ғылым Академиясы ның Ш.Уалиханов атындағы Тарих және Этнология институтының директоры академик.

7. В.Н. Проскурин – Қазақстан Республикасының мәдениет ісіне еңбек сіңірген қызметкер, өлкетанушы.

8. В.М. Чупров – Қазақстан Республикасы Президенты Архивының директорының орынбасары [187].

ҚР Парламентінің 1998 жылы 22-желтоқсандағы «Ұлттық архив қоры мен архивтер туралы Заңды» қабылдауы еліміздің архив қызметін реформалаудың нормативтік-құқықтық базасын қалыптастырды. Кейінгі жылдары өзгертулер мен толықтырулар енгізілді, олар өз кезегінде ережелерді нақтылады, басқа заң актілеріне қайшы келетін нормаларды алып тастады, бірақ, Заңның барлық өзгерісінде мемлекеттің Ұлттық архив қорындағы құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге тырысқандығы көрініп тұр [188].

Заңның 1-статьясының, 11-пунктінде былай делінген: «Ұлттық мұрағат қоры – заңда белгіленген тәртіппен ұлттық құндылық деп танылған, барлық мұрағаттардың, мұрағат қорлары мен коллекцияларының, деректі ескерткіштердің, тарихи, ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, саяси немесе мәдени айрықша маңызы бар құжаттардың жиынтығы» [189].

Сонымен бірге, мемлекеттік архивтердің дерек көзі болып табылатын ұйымдар мен мекемелердің, бөлімдердің шартты тізімі жасалынып, өңделіп, бекітілді және мұндай тізімдер республикалық және облыстық деңгейде жасалынды.

Мұрағаттық деректер Қазақстан тарихының басым бөлігін зерттейтін дерек көзі болғандықтан, зерттеу қажеттілігі өзінен-өзі туындайды.

Республикамыздың архив құжаттары- баға жетпес байлық, мемлекеттің, халықтың асыл қазынасы. Бүгін де, ертең де, келер ғасырларда да толыға беретін, жазыла беретін тарихтың қайнар көзі. Архив құжатынсыз тарихтың жазылуы мүмкін емес. Архив – өмірі таусылмас, қоймасы ортаймас, тарих көшімен бағзы заманнан бүгінге дейін өмірдің қатпар-қатпар кезеңдеріндегі еліміздің шаруашылығын, экономикасын, тарихи, мәдени ескерткіштерін, жеке тұлғалардың өмірін мәңгі жасататын ұлттық тарихи мұраның көзі.

Сөзімізге дәлел болу үшін «Ұлттық архив қоры мен архивтер туралы Заң» бабындағы мына анықтаманы келтірейік: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Мұрағат қоры – Қазақстан халқының тарихи-мәдени мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады және оны Қазақстан халқының игілігі ретінде мемлекет қорғайды» [190].

Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін отандық архивистердің алдында, әлемдік кәсіби қоғамдастыққа еніп, басқа елдердегі әріптестерімен байланысты күшейту міндеті тұрды. Осы бағытта 1994 жылы ҚР Министрлер Кабинеті архивтер мен құжаттар Бас Басқармасы Халықаралық Архивтер Кеңесінің мүшесі болды [191].

1996 жылы ҚР Президентінің 29-қазандағы «Орталық атқарушы органдар құрылымын жетілдіру және мемлекеттік органдарды қысқарту туралы» Жарлығына сәйкес, ҚР Архивтер мен құжаттар Бас Басқармасы жойылып, оның міндеттері ҚР Орталық Мемлекеттік Архивіне берілді.

1997 жылы 28-сәуірдегі №672 «Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысына сәйкес, ҚР Орталық Мемлекеттік Архивіне орталық атқарушы орган міндеттері жүктеліп, ҚР Орталық Мемлекеттік Архиві мен оның құрылымының ережесі бекітілді.

Бірқатар уақыт архив саласы орталық басқару органының назарынан тыс қалып қойды, көптеген облыстарда олар жойылды, нәтижесінде саланы басқару мүмкіндігінен айрылып қалды. Жергілікті жерлердегі басқару міндетін мемлекеттік архивтің мойнына жүктеу жағымды нәтиже бермеді, әрі күткен бюджеттік қаржыны үнемдеуге әкелмеді [192].

Қалыптасқан жағдайда, ел архивистері ҚР Президентіне бірнеше рет өз салалары бойынша нақты құқықтық база мен жалпы ведомоствалық орталық мемлекеттік орган құру қажеттілігін айтып жеткізді [193].

ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 7-мамырдағы №543 «ҚР Мәдениет, ақпарат және Қоғамдық келісім Министрлігінің архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің мәселелері» Қаулысына сәйкес ҚР Орталық мемлекеттік Архиві қайта құрылып, оның қарамағына 2004 жылдың қарашасына дейін қызмет еткен Архивтер мен құжаттарды басқару Комитеті енгізілді [194].

2004 жылы республикалық орталық 5 архивтік мекемеге жеке заңды тұлға мәртебесі берілді. Олар:

1. Орталық Мемлекеттік Архив.
2. Кинофотоқұжаттар мен аудиожазбалар Орталық Мемлекеттік Архиві.
3. Ғылыми-техникалық құжаттар Орталық Мемлекеттік Архиві.
4. Мемлекеттік архивтердің құжаттық материалдарын қалпына келтіру мен микрофотокөшірме орталық лабароториясы.
5. Құжаттарды жүргізу мен архив ісі бойынша ғылыми-техникалық ақпарат орталығы.

Еліміздің ең ірі архив мекемелерінің санатына 1994 жылы қаңтарда Орталық Мемлекеттік Архив базасында құрылған ҚР Президентінің Архиві де жатады.

1998 жылы ҚР архивистерінің қоғамы құрылып, облыстық филиалдары ашылды. Қоғамның әлеуметтік-құқықтық, саяси, ғылыми, мәдени және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатымен Қазақстан халқының құжатты тарихи – мәдени мұрасын сақтауды жүзеге асыратын мұрағаттар – мемлекеттіктің міндетті белгілерінің бірі болып табылады. Елдің мәдениеттілігінің дәрежесі мемлекеттің халықтың құжатты ескерткішін сақтаушы мұрағаттарға қатынасымен өлшенеді.

2005 жылы «Археография мен деректану Ұлттық Орталығы» құрылды. Ендігі жерде мәселе Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивін құру туралы болды.

Елордамыз Астананың төрінен орын алып, Есіл өзенінің сол жағалауында орналасқан тарихи-мәдени маңызы бар күмбез тәріздес ғимаратты байқамай өту мүмкін емес.

Мемлекет астанасын Ақмолаға көшіру осында басты архив мекемесін құру қажеттігін айқындап берді. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 2003 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Ұлттық архив ғимаратының құрылысын салуды бастау туралы шешім қабылдады. Ұлттық архивтің ресми түрде ашылуы 2006 жылдың 14-желтоқсанында өтті.

Ұлттық архив қызметінің негізгі басымдықтарын анықтау үшін Қазақстан Республикасы Мұрағатының Тұжырымдамасы әзірленді.

Тұжырымдама «Ұлттық Мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дайындалды. Бұнда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 қазандағы №1538 және 2002 жылғы 28-мамырдағы №578 қаулыларымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағат қоры, Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы ережелері, мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары мен өзге де нормативтік құқықтық актілері пайдаланылды.

Тұжырымдаманы әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының әлем елдеріндегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясына жауап беретін жетекші шетелдік мұрағат мекемелерінің практикалық тәжірибесі ескерілді.

Ұлттық архивті ұйымдастыру, дамыту және пайдалануды жақсарту мәселесі халықаралық, мемлекетаралық қатынасқа да тікелей байланысты екені сөзсіз. Өркениетті елдерде архив ісі - барлық архив қоры және құжаттама басқару аспектісі мемлекеттік қызметтің дербес саласы.

Қазіргі кезде (2023 жылдың мәліметі бойынша) Ұлттық архивте 279 қор бар. Оның ішінде басқарушы-әкімшілік сипаттағы құжаттар - 223, ҒТҚ - 4, жеке қорлар саны - 53. Бұл қорлардың көпшілігі Қазақстанның тәуелсіздік жолы мен мәдени өмірінен мол дерек береді. Атап айтқанда, ҚР Жоғары Кеңесінің қоры [195], ҚР Ұлттық Сайлау Комиссиясының қоры [196], ҚР Премьер-Министрінің қоры [197], ҚР Жоғары Сотының [198], Конституциялық Соттың [199], Жоғары Арбитражды Соттың қорлары [200], Министрліктер қорлары [201], ҚР Парламенті Сенатының қоры [202], сонымен қатар еліміздің көрнекті ғалымдары, мәдени қайраткерлері мен саяси тұлғаларының жеке қорлары шоғырланған.

Тұғырлы тәуелсіздігіміздің қалыптасу кезеңін баяндайтын деректер Ұлттық Архив қорларында жиі кездеседі. Жалпы бас қаламыз Астанада орналасқан ҚР Ұлттық архивіндегі деректердің барлығы дерлік тәуелсіздік кезеңіне арналған.

Астана тарихына, тәуелсіздік бастауындағы көптеген оқиғаларға қатысты мәліметтерді Ұлттық архив қорларынана алуға болады. Мысалы: осы қаланың тарихына байланысты архив қоры деректерін хронологиялық тұрғыдан былайша топтастыруға болады: №126 қор Целиноград қаласы атқару комитетінің сәулет және қала құрылысы басқармасының қоры, мұнда 1973-2007 жылдардағы құжаттар: сметалық-жоба құжаттары (бас жобалар, жоспарлар жобасы, жер телімдерін бөлу туралы шешімдер, объектілердің схемалары, актілерімен бірге пайдалануға беруді қабылдау), тұрғын үй қорының санитарлық-техникалық жағдайын тексеру; жер телімдерін бөлу туралы актілер; ғимараттарды салу және қайта құру жобаларының эскиздері сақталған. №43 қор Жоғарғы және орталық мемлекеттік органдарды Ақмола қаласына көшіру бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік комиссиясының қоры, мұнда 1995-1998 жылдардағы құжаттар: комиссия отырыстарының хаттамалары; Астананы көшіру бойынша алғашқы шаралардың мемлекеттік бағдарламасы; мемлекеттік органдарды орналастыру, құрылыс, қаржылық қамтамасыз ету мәселелері бойынша, Ақмола қаласының транспорттық, инженерлік инфраструктурасы мәселелері бойынша құжаттарын табуға болады. №51 қор Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурс жүргізу жөніндегі үкіметтік комиссиясының қоры, мұнда 1998 жылғы құжаттар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурс жүргізу жөніндегі қаулысы; Үкіметтік комиссия отырыстарының, халықаралық ашық конкурс алқа отырыстарының хаттамалары, №135 қор «Астана қаласының сәулеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоры, мұндағы құжаттар: 2010 жылдағы фотоқұжаттар: Астана қаласының сол жағалауының көріністері: Қазақстан Республикасы Президентінің резиденциясы – Ақ орда; Бейбітшілік және келісім сарайы; Тәуелсіздік сарайы; «Қазақ елі» монументі; «Бәйтерек»; Қазақстан Республикасы Парламентінің, «Самұрық-Қазына» ҰБҚ; «Хайвилл Астана», «Қазмұнайгаз», Қазақстан Республикасы жол және коммуникациялар министрлігінің, «Қазақстан темір жолының» әкімшілік ғимараттары; «Мега» ойын-сауық кешені; көп пәтерлі тұрғын үй кешендері: «Хайвилл», «Северное сияние», «Триумф Астаны»; цирк ғимараты; Есіл өзенінің оң жағалауындағы панорамалық көріністер: көпірлер; А.С. Пушкіннің ескерткіші, скульптуралық композициялар; кіші сәулет пішіндері; Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлігінің ғимараты; демалыс, ойын-сауық орындары (қалалық саябақ) және басқалары сақталған. Бұл бағыттағы құжаттар сәулет өнерін зерттеушілерге мол мағлұмат береді.

Министрліктердің, Сот органдарынының қорларынан басқа, Ұлттық компаниялардың акционерлі қоғамдардың да қорлары жинақталған. Тәуелсіз еліміздің саяси тарихынан хабар беретін әртүрлі саяси партияларың да қорлары бар: №12 қор «Асар» Республикалық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің қоры, №49 қор «Қазақстанның азаматтық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің қоры бар.

Жекелеген мемлекет және қоғам қайраткерлерінің қорларынан: М. Жолдасбековтің №161, Р. Сариеваның №162, Әбсаттар қажы Дербісәлінің №163, М. Нәрікбаевтың №164, Н. Ораздың №165, Мысырдың атақты ғалымы, профессор, библиограф, ориенталист Насролла Мубашир ат-Тарази аль-Хусейнидің №166, А. Сейдімбектің №167, К. Әбитовтың №168, Қ. Қазкеновтың №169, Қ. Салғараұлының №170, І. Жақановтың №171, К. Салықовтың №172, Р. Кәкімовтың №173, Ф. Кәрібжановтың №175, Ә. Таразидің №181, С. Исхаковтың №182, М. Әбсеметовтың №185, Ж. Ташеневтің №186, Б. Құсанбектің №187, Ә. Марғұланның №195, Е. Ертысбаевтің №197, Д. Жумагельдинованың №204, Е. Баяхметовтың №210, М. Бектемірова №212, Ж. Ахановтың №213, О. Ихсанов №219, А. Мұсақожаева №221, М. Титақовтың №222, Ж. Исқақаовтың №224, Т. Құлыястың №225, Б. Омаровтың №227, Р. Мұқанованың №228, Б. Ертаевтың №240, А. Нүсіпханның №242, Х. Ерғалиевтің №247, Ж. Таймағамбетовтың №251, М. Ескендірұлының №253, А. Булашевтің №255, А. Шпекбаевтың №260, А. Әлтаевтың №262, М. Жақыповтың №265, Н. Батпеновтың №266, Ж. Мәлібековтың №271, Ә. Асқаровтың №275, З. Самашевтің №277, С. Игібаевтың №278 жеке қорлары жинақталған.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің жеке қорларында көрнекті тарихшы ғалым Ә. Марғұланның [203], Қойшығара Салғараның [204], Ақселеу Сейдімбектің [205], Мырзатай Жолдасбековтың [206], Ә. Таразидің [207], И. Жақановтың [208], Әбсаттар қажы Дербісәлінің [209], А. Мұсаходжаеваның [210], М. Әбсеметовтың [211], Р. Сариеваның [212] қорларын айтуға болады. Бұл қорлар құжаттарымен жұмыс жасау арқылы тәуелсіз еліміздің саяси, мәдени, рухани өмірі жайлы мол мағлұмат аламыз. Ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке жеткенде ол туралы қалам тербемеген ғалымдарымыз, ақын-жазушыларымыз кемде-кем шығар. Жер шарындағы 2500-нан астам халықтың тек екі жүзге жуығы ғана өз мемлекеттілігіне ие екен. Сан жағынан бізден асып кететін қаншама ұлттардың өз елі болмай, тарихи отандарынан бір жапырақ жер алып туын тіге алмай жүргендер қаншама...

Қ. Салғараұлының жеке қорында сақталған «Елдік негіздері» еңбегінде тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және мәдени –рухани өміріне тән үрдістер мен өзгерістер ұлттық мүдде тұрғысынан талданып берілген [213].

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары халқымыз қатты қуанып, егемен ел екенімізді көрсетпек болып біраз думандатып, той тойлап бақты. Көп ұзамай, дербес ел болып, тәуелсіздігімізді баянды ету үшін әлі де табандылық пен біліктіліктің қажеттілігі айқын сезіле бастады.

Бұрмаланған тарихты қайта жазып, жоғалтқанымызды түгендеу –өмір қажеттілігі, тәуелсіздікке ие болған халықтың тарихи даму логикасы болып табылады.

Қазақстанда отарсыздану процесі тәуелсіздік алғаннан кейін бірден басталып кете қойған жоқ. Халық санасының тәуелсіздігін қалыптастыру жұмыстары жүргізілмеді, құлдық психологиядан толық арылмады. Соның салдарынан ұлттық сана ояна алмады. Қазақ халқын қайта түлетіп, ағарту үшін – Қазақстан мемлекетінің іргетасын бекіту керек екені ескерілмеді. Билік басындағы азаматтардың көпшілігі орысша тәрбиеленіп, орыс мектебінде оқығандықтан, түрлері қазақ болса да ұлттық құндылықтарды қалпына кетіруге құлықсыз болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ел атауын, «Қазақ Республикасы» демей, «Қазақстан Республикасы» деп өзгертуі де осының айғағы.

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары ұлтқа қызмет ететін зиялылар қауымы болмады. Себебі, құлдық психологиядан арылмаған, отар болған елдің азаматтарында өз жерім, өз елім деп түйсініп, осы елдің болашағына алаңдап, үлкен жауапкершілікті сезінетін сезім қайдан болсын? Елі отарланып, халқы құлға айналған, яғни елінің, жерінің қамын ойлаудан қалып, тек билеушілердің тапсырмасын орындауға мәжбүр болған тәуелді зиялылардың орнына әрқайсысы өзі жұмыс істейтін саланың қыр-сырын меңгерген іскер, білікті мамандар ғана пайда болады. Зиялылар қай заманда да көп болмаған, олар ұлттың өркендеп дамуына қарай көбейіп, құлдырауына қарай сапалық өзгерістерге ұшырап отырған.

Қазіргі таңда тәуелсіздік алғанымызға ширек ғасыр өтіп, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын ұлтжанды азаматтар қатары көбеюде. Оларға қарап, ой түзеген жас ұрпақ та заманға лайық зиялы қауым болып қалыптаспақ.

Қазіргі заман да заң да өзгерген уақытта тәуелсіз ел ғалымдарына қатып қалған қағидалар құрсауынан шығып, төл тарихына жаңа таным-түсінікпен қарауға мүмкіндік туды. Тарихшы ғалымдар тәуелсіз мемлекетіміздің жас ұрпағының бойына тәуелсіздіктің қандай азапты жолмен келгенін ұғындыру үшін ең алдымен қазақы болмысқа, қазақтыққа тәрбиелеу керек деп санайды. Қазіргі таңда бір қазақты «орыстілділер» және «қазақтілділер» – деп шартты түрде екіге бөліп алу әдетке айналды.

Тарихшы ғалым, профессор Х.М. Әбжанов өз еңбегінде: қазіргі қазақтарды 8 түрге бөледі:

1. Бар болмыс-бітімімен нағыз қазақ қалпындағы қазақтар.

2. Кешегі өктем ұлт –орыстардың сойылын соғып жүрген қазақтар.

3. Тілі, діні орыстанып кеткенмен, халқына бүйрегі бұратын қазақтар.

4. Жаһандасудың салмағына жаншылып, Америкаға, Батысқа шыбындап бас изейтін, өзінікіне мұрнын шүйіретін қазақтар.

5. Басқа діннің ықпалына түсіп, не ол, не бұл емес қазақтар.

6. Тарихи отанына сағынышпен жеткенде бауырларының өзін де сөзін де түсінбей, айран-асыр болып жүрген оралман қазақтар.

7. Жүзге, жерге бөліну дертінен айықпаған «ортағасырлық қазақтар».

8. Жекешелендіру мен нарықтан қарық болған «жаңа» қазақтар.

Әрине, мұның барлығы қазіргі қазақтардың бейнесінен кездесіп тұрғандықтан, ішкі бірлік пен тұтастықтың жоқтығына куәлік беріп тұр. Мұны өзгерту үшін қазақы болмысқа оралудың жолдарын іздестіру қажет. Осы орайда Қ. Салғараұлы мынадай пікір келтіреді:

«Қазақшылдық дегеніміз- қазақтың қазақ болып өмір сүруінің баянды болуы үшін жанашырлықпен жасалынатын іс-қимылдың жиынтығы. Мұны былай түсіндіруге болады. Біртұтас қазақты ру мен жүзге, бай мен кедейге, жақсы мен жаманға бөліп-жармай, кешегі Ахмет Байтұрсынұлы атамыз секілді тұтас жақсы көретін адам – ҚАЗАҚШЫЛ адам болып есептелінеді. Ал осындай қазақшыл адамның халқына құлай беріліп, оны қалтқысыз сүюін, қазақтың дамып, өркендеуі үшін жалтақсыз аянбай беріле еңбек етуін – ҚАЗАҚШЫЛДЫҚ дейміз. Қазақшылдық – өз халқын беріле жақсы көрумен бірге өзгенің де өз халқына адал берілгендігін құрметтеуге баулитын ізгі қасиет [214].

Жалпы, Қ. Салғараұлы өз еңбегінде тәуелсіз мемлекеттің тұғырын одан әрі көтеру үшін жас ұрпақты қалай тәрбиелеп, үйрету керек деген маңызды міндеттерді шешу жолдарын ұсынған. Мұнда: қазақы болмыс, қазақшылдық, ұлт, ұлттық сана, ұлттық мүдде, ұлттық намыс, ұлттық мінез, ұлттық дәстүр, ұлттық мәдениет және өркениет, қазақшылдық өрісі деген бөлімдерінде осы мәселелер жайлы терең ой қозғап, тұжырымдар жасалған.

Өкінішке орай, Ұлттық архивтегі жеке қорлардың барлығына дерлік қор иесінің немесе оның ұрпақтарының рұқсатын алып қана, танысып, жұмыс істеуге болады. Қор құраушының Заңмен сақталған құқығына сәйкес оның құжаттары тек сақтауға қабылданып алынған, ал оны зерттеушілер алып, талдау жүргізу үшін міндетті түрде қор иесінің рұқсаты болу керек. Сондықтан да, жоғарыда көрсетілген жеке тектік қорлардың барлығымен жұмыс істеу мүмкін болмады.

*№1-қоры* ҚР Ұлттық Архивінің Қазақстан Республикасының Конституциясына арналған, бұл қорда 1991-1995 жылдардағы құжаттары: Жоғарғы Кеңесі Төрағасының ресми сапарлары туралы есептер; Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) Парламентаралық Ассамблеясының, Халықаралық Парламентаралық Одақ жұмыстары туралы құжаттар; Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінде шетел делегацияларын, шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдерін қабылдау туралы құжаттар; депутаттық сауалдар бойынша құжаттар; Парламентаралық байланыстар, азаматтар өтініштері бойынша Қазақстан Республикасының министрліктерімен, ведомстволарымен, шетел мемлекеттерінің өкілдіктерімен хаталмасу және т.б.жинақталған. Яғни, осы қор құжаттары арқылы Қазақстан Республикасының халықаралық байланыстары туралы мағлұмат алауға болады.

*№2* – ҚР Жоғары Кеңесінің Қорында Қазақстан Республикасы Президентінің 15.03-1995-30.12.1995 аралығындағы заң күші бар Жарлықтары, 1992-11995 жылдардағы жеке құрам бойынша құжаттар: ҚР жоғары Кеңесінің Төрағасының, ҚР Жоғары Кеңесі Апппараты басшысының, ҚР Жоғары Кеңесі Бақылау Палатасы Төрағасының жеке құрам бойынша өкілдері, т.б. маңызды құжаттар жинақталған. Бұл қор құжаттары

*№3* – Қазақстан Республикасы Орталық Сайлау Комиссиясы қорында 1988-2012 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы ОСК отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; сайлау нәтижелері туралы ақпараттар; сайлау учаскелерінің саны жөніндегі мәліметтер; депутаттардың, саяси партиялардың тізімдері, үгіттеу баспа материалдары және т.б.

1998-2011 жылдардағы Қазақстан Республикасы Президентін сайлау бойынша құжаттар.

ҚР Парламентінің депутатына кандидаттарды тіркеу жөніндегі облыстық сайлау комиссияларының 1996-1998 жылдардағы қаулылары, ОСК жылғы өкімдері, іссапарлар туралы есептер, жоғарғы мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен хат алысу.

Облыстардың сайлау комиссияларының құрамы және сайлау комиссияларының саны туралы мәліметтер. ҚР Паралментіне епутаттыққа кандидаттар ұсыну, сайлауды және қайта сайлауды ұйымдастыру және өткізу туралы құжаттар.

Шетелдік мемлдекеттердің, халықаралық ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің бақылаушылармен жұмыс бойынша құжаттар.

Қазақстан Республикасының Президентін сайлау жөніндегі сайлау құжаттарының нысандары мен үлгілерін белгілеу туралы құжаттар.

Депутаттыққа кандидаттардың есеп карточкалары жинақталған.

*№4*-қор Қазақстан Республикасы Премьер министрінің Кеңсесі (Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты)қоры. Мұнда 994-2010 жылдардағы құжаттар: қаулылар (1994-2007), өкімдер, Қазақстан Республикасының Үкімет аппараты отырыстарының хаттамалары және оларға қатысты құжаттар; Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің жобаларына сараптамалар; отырыстардың, мәжілістердің, кездесулердің, пресс-конференциялардың  стенограммалары; өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері туралы қаулылардың орындалу барысы туралы құжаттар және т.б.

ҚР Үкіметінің отырыстарының аудио жазбалары 2005-2010 жылдар (магниттік ленталарда) сақталған.

*№5* Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының қорында 1992-1995 жылдардағы құжаттар: Конституциялық Соттың қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі мен Министрлер Кабинетінің нормативтік құқықтық актілері;

Сот отырыстарының хаттамалары мен қаулылары және оларға қатысты құжаттар, Сотпен қабылданған карарлар, Қазақстан Республикасының Президенті Аппаратымен, Министрлер Кабинетімен, Жоғарғы Кеңесімен Соттың қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат алмасулар жинақталған.

*№6 қор –* Қазақстан Республикасының Жоғары Сотының қоры 1992-2007 жылдардағы құжаттар: Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламентінің, Министрлер Кабинетінің сот қызметі және кадрлық мәселеге қатысты Жарлықтары, қаулылары, өкімдері және басқа да нормативтік актілері; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының (Пленарлық отырыс) және Президиумының (Қадағалау алқасы) құжаттары; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бірінші инстанциясы бойынша қылмыстық және азаматтық істер жөніндегі сот алқасының құжаттары; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Судьяларының республикалық тәртіптік-біліктілік алқасы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кассациялық және қадағалау инстанцияларында қаралған шаруашылық істері жөніндегі сот алқасының құжаттары; Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратымен, Қазақстан Республикасы Парламентімен, Қазақстан Республикасы Үкіметімен, прокуратура органдарымен, Әділет министрлігімен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен және басқа да министрліктермен, облыстық соттармен негізгі қызмет бойынша хат алмасу. Жоғарғы Соттың жұмысы және іс-шаралары туралы жоспарлар; істердің тізімі, қылмыстық, азаматтық және жалпы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Президиумы, Пленумы отырыстарының хаттамалары;

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы тұрақты қызмет ететін Ғылыми-кеңестің хаттамалары; қылмыстық және азаматтық істер және оларға қатысты құжаттар; қылмыстық және азаматтық істер бойынша бақылау және қадағалау өндірістері; тіпті Желтоқсан оқиғасын зерттеушілер үшін 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бойынша қадағалау өндірістері туралы құжаттар жинақталған.

*№7-қор* Қазақстан Республикасының Жоғары Төрелік Соты қорында 1992-1995 жылдардағы құжаттар: Жоғары төрелік соттың қызметіне қатысты Жоғарғы Соттың және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулылары; Қазақстан Республикасының Министрліктер Кабинетімен және Президент Аппаратымен арбитраждық тәжірибені талдау мәселелері бойынша хат алмасулар; шешімдердің заңдылығын қадағалау бойынша Сот алқасы отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; негізгі қызмет бойынша бұйрықтар; жұмыс жоспарлары; Соттың және облыстық төрелік соттардың жылдық есептері; Соттың және облыстық төрелік соттар қызметтерінің негізгі бағыты бойынша құжаттар; ТМД елдерінің Төрелік соттарымен қарым-қатынас туралы келісім-шарттар сақталған.

*№8-қор* Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Қорында 1992-2010 жылдардағы құжаттар: Әділет министрлігі алқа отырыстарының хаттамалары мен қаулылары; Министрлік өткізген Сот, нотариалдық, адвокаттық тәжірибені зерттеу және жетілдіру бойынша құжаттар, т.б. жинақталған.

*№10-қор* Қазақстан Республикасының Экономика және Сауда Министрілігінің қорында тәуелсіз Қазақстан экономикасының дамуын зерттеушілер үшін құнды құжаттар бар. Олар: 1991-2002 жылдардағы құжаттар: негізгі көрсеткіштер; индикативтік жоспарлардың жобалары, Қазақстан Республиканың әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық дамуының болжамдары; экономикалық қарым-қатынас және шетелдік инвестиция бойынша құжаттар; шетел мемлекеттерімен сыртқы экономикалық байланыстар туралы хат алмасулар және т.б. жинақталған.

№13-қор Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі Агенттігі қоры, №14-қор Қазақстан Республикасының Халықты Әлеуметтік Қорғау Министрілігі қоры, №15-қор Қазақстан Республикасы Сауда Министрлігінің қоры, №16 қор Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және Сауда Минситрлігі Қоры, №17-қор Қазақстан республикасы Ауыл Шаруашылығы Министрлігі Қоры, №18-қор Қазақстан Республикасының Қоршаған Ортаны Қорғау Министрлігі Қоры, №19-қор Қазақстан Республикасының Көлік Министрлігі Қоры, №20-қор Қазақстан Республикасының Байланыс Минсирлігінің қоры, №21-қор Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлігі, №22-қор Қазақстан Республикасының Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі, №23 қор Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі, №24 қор Қазақстан Республикасының Білім министрлігі, №25 қор Қазақстан Республикасының Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі, №26 қор Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық байланыстар министрлігі, №27 қор Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі, №31 қор Қазақстан Республикасының Еңбек министрлігі, №41 қор Қазақстан Республикасының Мұрағаттар мен құжаттама бас басқармасы, №42 қор Қазақстан Республикасының шетелдермен достастық және мәдени байланыстар қоғамы, №43 қор Жоғарғы және орталық мемлекеттік органдарды Ақмола қаласына көшіру бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік комиссиясы, №48 қор Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мұрағаттар мен құжаттаманы басқару комитеті, №51Ақмола қаласының жаңа орталығын дамытудың эскиз-идеясына халықаралық конкурс жүргізу жөніндегі үкіметтік комиссия, №53 Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің Миграция жөніндегі комитеті, №54 Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі, №76 Қазақстан Республикасының Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі, №80 «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты» ММ Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитеті, №83 Шетел мемлекеттері мұрағаттарынан, кітапханалары мен ғылыми мекемелерінен алынған құжаттар мен материалдардың көшірмелерінің жиынтығы (коллекция), №89 Қазақстан Республикасының  Қаржы министрлігі, №110 Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағаты, №117 Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігі, №135 «Астана қаласының сәулеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №152 Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты, №176 Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі, №178 Қазақстан Республикасының Энергетика және табиғи ресурстар министрлігі Қорлары жинақталған. Тәуелсіз еліміздің тарихын насихаттауда ерен еңбек етіп келе жатқан Мемлекет Тарихы Институты ғалымдарының еңбектері де жинақталған.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архив қорлары келешекте де тәуелсіздік мәселесіне арналған тың құжаттармен толығып, тарихымызды байытуға үлес қоса береді деген сенімдеміз.

Бұл тараушада тәуелсіз Қазақстан Республикасындағы мұрағаттану мәселелері жан-жақты қарастырылып, еліміздегі архив ісінің дамуына сипаттама берілді. Тәуелсіз Қазақстанның архивтері ел игілігі үшін қандай қызмет атқару керек деген сауалға жауап беруге талпыныс жасалды.

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін қалыптасқан жағдайда ел архивтерін жаңаша құрып, көпшілік қауымның архив құжаттарына еркін түрде қол жеткізуі үшін атқарылған шараларға талдау жасалынды.

Елімізде Архив туралы Заң Жобасын дайындап, қабылдау тарихы, оның талқылаудан өтуі, тәуелсіздік алған жылдардан бері архив саласында бекітілген құжаттар тізімі қарастырылды.

Егемен еліміздің астанасы төрінен орын алып, ашылған Ұлттық архивті құру, ұйымдастыру, дамыту тарихына көз жүгіртіп, Ұлттық архивтің елге қызмет етудегі негізгі мақсат-міндеттеріне тоқталдық.

Ұлттық тарихымыз – ұлттық мақтанышты күшейтудің, отаншылдықтың, ұлтжандылықты арттырудың қуатты тетігі. Ал, архив ісі ел тарихын зерттеп, құжаттарды жарыққа шығару мен пайдалану, оларды насихаттауда келешек ұрпаққа жеткізетін алтын көпір болып қала бермек.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архивінің мұрағаттық қорларына шолу жасалды, ондағы жинақталған қорлардың бірқатар бөлігіне сипаттама берілді.

**2.2 Ұлттық Архив қорларындағы құжаттардың ғылыми айналымға енуі**

Алдыңғы тараушада Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорлары туралы жан-жақты мәлімет бетіп өтсек, ендігі тараушамызда архив құжаттарының ғылыми айналымға енуі жайлы сөз қозғаймыз.

ХХІ ғасыр «ақпараттандыру ғасырында», ақпаратты Қазақстан өрісті өркендеуде. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев жалпығаламдық өзгерістерді ескере отырып, ақпараттық кеңістікті дамытудың стратегиялық міндетін алға тартты. Оның 1997 жылы «Қазақстан - 2030» деп аталған Қазақстан халқына жолдауына: «ең алдымен келешекте әлемнің дамыған елдерінің инфрақұрылымымен бәсекелес бола алатындай, тәуелсіз телекоммуникациялық қызметтер жүйесін құру қажеттілігі айтылады» [215]. Осы мақсатқа жету үшін ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігін қалыптастыру» (1997) Жарлығы шықты [216].

Ел архивтерінің алдында еліміздің Бірыңғай ақпараттық кеңістігінің құраушы бөлігі болу міндеті тұрды. Қазақстандағы архив ісін модернизациялаудың міндеті, Ұлттық архив қорын құрайтын электронды құжаттармен архивтермен толыққанды жұмыс жүргізу болды. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2004 жылы 10-қарашадағы Жарлығымен бекітілген 2005-2007 жылдарға арналған «Электронды Үкімет» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде электронды архивтер жүйесін енгізу жұмыстары басталды.

Қазақстан архивтерінде, сондай-ақ басқа елдерде электронды құжаттар проблемасы қазіргі таңда өте өзекті. Келешек ұрпақ компьютерлер мен коммуникациялық ақпаратты желілерді ұтымды пайдалануда. Заманауи технология заманында қағазсыз құжат ақпаратымен алмасу мүмкіндігі пайда болды. Бұл – істі жүргізуде, архивтерде сақтауға қажет құжаттаманың жаңа үлгісі енгізілетіндігінің айғағы. Архивтердегі электронды құжаттармен жұмыс жасаудың нормативтік-әдістемелік негіздерін жасау қажеттілігін уақыт көрсетті. Алайда, электронды құжаттарды реттеуде заңнама базасының жетімсіз тұстары байқалады. Ол қоғам мен мемлекет өмірінің барлық саласында электрондық құжаттарды кешенді қолдануды қиындатады және қағаз құжаттары алдында басымдығын толық пайдалануға мүмкіндік бермейді.

«Электрондық құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7-қаңтарда қабылдаған Заңын түзету арқылы электрондық құжат айналымы және электронды архивтер мәселесі бойынша уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың құзыретін кеңейту қарастырылған [217]. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР Заңын жеке және заңды тұлғалардан сұрау салуларын орындауды тәртіпке келтіру мен бақылауға, сонымен қатар жасырын өтініштердің санын қысқартуға мүмкіндік беретін жеке тұлғалармен жеке сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғалармен бизнес сәйкестендіру нөмірін міндетті көрсету нормасымен толықтыру көзделген [218].

«Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңында [219] банкроттық басқарушылармен архивтік құжаттарды тәртіпке келтіру мен ұйымдастыру бойынша міндеттемелерді бекітуге қатысты өзгеріс енгізіледі.

Қазіргі уақытта архивтерде және ведомоствалық архивтерде ақпарттық технологияларды енгізу қанағаттанарлық дәрежеде емес. Бұл ағымдағы қызметте электронды іс жүргізу және құжат айналымы жүйесін енгізу мен пайдалану, сондай-ақ архив қызметінің негізгі түрлерін ақпараттандыру проблемаларына байланысты.

Архив ісі бойынша Заң жобасына өзгерістер енгізу және қабылдау архив саласындағы ақпараттық кеңістікте мемлекеттік архивтердің интеграциялануына үлкен өзгеріс береді.

Архив саласы ақпараттық өнімді және технологияны енгізуге, қоғам мен мемлекет мүдделерінде азаматтардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруына мүмкіндік береді.

Басты мақсат - заманауи талаптарға сай ақпараттық өркендеу ісіне жауап беретін Қазақстан Республикасы Ұлттық Архив қорының құжаттарын көшіру болып табылады.

Мемлекеттік архивтер қазіргі және болашақ ұрпақтар үшін құжаттарды тұрақты түрде сақтауға міндетті. Заң жобасын қабылдаған кезде мемлекетттік архивтер:

1. Мемлекеттік архивтер жұмысының автоматтандыру процесін жетілдіру.

2. Ақпараттық жүйелерді интеграциялау жолымен ретроспективтік ақпараттарға пайдаланушылардың қашықтан қолжетімділігін қамтамасыз ету.

3. Модульділік және кіріккен аспаптық құралдардың болуы көмегімен электронды құжат айналымы жүйесінің базалық мүмкіндігін өсіру.

4. Мемлекеттік архивтердің материалдық техникалық жарақтандыруын жақсарту мүмкіндігін алады.

Жалпы алғанда бұл заң жобасының сала дамуына зор үлес қосатыны шүбәсіз.

Бүгінгі жаһандану заманында дүниежүзінің мемлекеттері цифрландыру технологияларын қарқынды пайдалануда. Тіпті, цифрлық революция заманында көптеген мемлекеттер жартылай байланысты детекторлар арқылы үйде отырып, астраномия саласын игеріп, жаңалықтар ашып жатқанының өзі таңғалмайтын жағдайға айналуда. Цифрлық технология – адамзатқа ақпараттарды жылдам тарату, қажетті құжаттарға қолжетімділік мәселелерін шешетін жаңа құрал. Бүгінде бұл құрал елімізде халыққа қызмет көрсету саласында ерекше дамып келеді. Қазір бұл үрдіс архив саласында өзінің оң шешімін табуда.

Электронды архивтің негізгі міндеті не? Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесі құжаттарды сақтаудың құпиялығын және кіру құқығын шектеуді қамтамасыз етеді, сондай ақ құжатты пайдалану тарихын, іздеудің ыңғайлылығы мен жылдамдығын бақылайды. Архив ісі саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағыталған: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне архив мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Заңы» [220] құжаттарды электрондық түрге айналдыруға, оған қолжетімділікті қамтамасыз етуге және электрондық архивті басқаруға мүмкіндік береді.

Электронды архивтің негізгі міндеті – еліміздің Ұлттық архив қорындағы құжаттарды жинақтау, тізімге алу, сақтау және пайдалану сынды архив қызметінің негізгі бағыттарын ақпараттандыру. Архивтер қоғамның рухани, мәдени, ғылыми, әлеуметтік-құқықтық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында елдің тарихи-мәдени құжаттық мұраларын сақтайды.

Архив қызметінің негізгі бағыты – халықтың құжаттық естелігін сақтау болып табылады. Бұл ел азаматтарына ретроспективті құжаттамалық ақпаратты оңтайлы түрде алуға мүмкіндік береді. Бүгінде еліміздің Ұлттық Архивіне мемлекеттік сақтауға құнды құжаттар қабылдануда, оларды цифрлық нысанға көшіру жұмыстары жүргізілуде. Аса құнды құжаттардың сақтау қорын құру үшін микрофильмдеу технологиясы қолданылады.

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі – цифрлық экожүйені үдемелі дамыту арқылы қажет мәліметтерді электронды түрде пайдаланып өмір сүру сапасын жеңілдету. Осы орайда архивтегі мәліметтерге қол жеткізу ісі де уақыт талабына бейімделіп келеді.

Архив саласы бойынша, ортақ біріккен бағдарламамен қамтамасыз ету мәселесі бірінші кезекте тұруы тиіс. Бұл Бірыңғай Ақпараттық жүйені қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, архивтерде сақтаулы құжаттардың көшірмелері өнеркәсіптік сканер аппараттары арқылы жүргізілуі қажет. Оларды өңдеу, бір жүйеге келтіру ісі заманауи техникалық құралдармен мамандарды талап ететіндігін де ұмытпауымыз керек. Архив саласында цифрлендіру мәселесі Қазақстан азаматтарының әлеуметтік-құқықтық талаптарын қамтамасыз етуде, ғылым саласында ақпараттараға қолжетімділікті арттыруда қажетті құбылыс.

Архив саласын цифрландыруға қатысты ой-пікірлерін осы салада еңбек етуші қайраткерлер былай деп түйіндейді:

ҚР ОАМ директоры Д. Мұқатаев «Түркістан» халықаралық газетіне берген сұхбатында: «Білім мен ғылым саласына қарағанда, мәдениет саласында цифрлық жүйеде өзгешеліктер болуы мүмкін. Архив саласының ҚР мәдениет және Спорт Министрлігіне қарауы және архив ісінің өзіндік әртүрлі деңгейдегі құрылымы мен функцияларының болуына орай, цифрландыру процесі бір-екі жылдың көлемінде шешілетін мәселе емес. Мысалы, ҚР ОМА-ін алсақ, архивте сақтаулы бір жарым миллион құжат бірден цифрландырылады деу ойға қонымды емес. Қор құжаттары қазақ елінің әртүрлі даму кезеңдері тарихын қамтығандықтан және мазмұны, құрамы, пішіндері мен көлемдерінің алуан түрлі, сонымен қатар қолжазбаның немесе машинкалық және т.б. нұсқаларда болуының өзі цифрландыруға кедергі келтіретіні анық. Алайда, осындай қиындықтарға қарамастан, бұл үрдіс жалғасын табуда [221].

2012 жылы 28-қыркүйекте Қызылорда қаласында «Ақпараттық Қазақстан-2020: Электронды құжаттарды қалыптастырудың және сақтаудың өзекті мәселелері» атты республикалық кеңес өткізілді. Осы Кеңесте сөйлеген сөзінде сол уақытта ҚР Мәдениет және Ақпарат Министрі болған Дархан Мыңбай өз пікірінде былай дейді: «...Мемлекеттің, қоғамның, жеке адамның мұрағаттық мұраға, мәдени ескерткіштерге көзқарасы – бұл өркениетті қоғамның, оның мәдени деңгейінің көрсеткіші. Тек мәдениет арқылы ғана біз кім екенімізді, қайдан келгенімізді, қайда баратынымызды ұғынамыз.

Бүгін мемлекеттік мұрағат мекемелерінің басшылары еліміздің мұрағатын өркендету, қорын толықтыру, оны сандық форматта сақтау, мұрағаттың халқымыздың тарихы мен мәдениетін, экономикасы мен әдебиетін дамыту, келер ұрпақққа қалдырар асыл қазына бай мұрасы екендігін насихаттаудың жолдары мен тәсілдері, атқарар жұмыстары жөнінде ақыл-кеңестеріңіз бен ұсыныстарыңызды ортаға салар деп үміт артамыз.

Қазақстанда мұрағат ісін дамытуда жағымды өзгерістер жүргізіліп жатыр. Мұрағат саласы жұмыс жасап тұр. Облыстық басқарма органдары бар. Мұрағат ісі және құжаттама саласының нормативтік-құқықтық базасы жасалды, заман талаптарына сай жетілдірілуде.

Ақпарттық технологияның өрісі кеңейген сайын, мұрағаттық ақпараттың да аясы кеңейе береді. Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» атты бағдарламалық мақаласында тапсырылған «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасының жобасы әзірленуде. Осы жобаға біртұтас ақпараттық кеңістік жасау, зерттеушілердің Интернет арқылы мұрағаттық тарихи құжаттарға ауқымды түрде қол жеткізуі үшін электрондық мұрағаттың бірыңғай жүйесін құру және «Ұлттық электрондық құжаттар орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесін құру жөнінде үкіметке ұсыныс беріп отырмыз»,-деп аяқтаған Дархан Қамзабекұлы Қызылорда облысының мемлекеттік мұрағатына осы Сыр елінің перзенті, алғашқы саяси эмигрант, тәуелсіздік үшін талмай күрескен Мұстафа Шоқайдың Франциядағы мұрағатының цифрлық форматқа түсірілген құжаттарының көшірмесін тапсырады.

Сонымен бірге, ҚР ОМА директорының орынбасары Н.П. Кропивницкийдің Канада елшілігіне жазған хаты тіркелген. Мұнда Канада елшілігінің ҚР ОМА-не «XEROX 5815 Base Platen» факсимильді аппаратын сыйға тартып, сол арқылы еліміздің жетекші мемлекеттік архив сақтау қоймасына оның мақсаттары мен міндеттерін шешуде айтарлықтай көмек көрсеткені жеткізілген. Бұл аппарат жетекші бағыттарда қолданылуда, қоғамның ретроспективті архивтік ақпараттарға деген қажеттіліктерін қанағаттандыруда үлкен жұмыс атқаруда.

Отандық, шетелдік, оның ішінде АҚШ, Канада, Жапония, Германия ғалымдары үшін Кеңес дәуіріне дейінгі кезеңнің әртүрлі тақырыбы бойынша 10 мың көшірме жасалды. Республикалық архив мекемелері үшін, «Қазақстан архивтері» деген ақпараттық бюллетень көбейтіліп, таратылды. Бұл бюллетеннің көмегімен архив ісі бойынша, өзекті ғылыми-әдістемелік бағыттар беріліп отыр.

Канада елшілігінің бұл акциясы туралы қоғамға «Панорама» газетіндегі жарияланым, теледидар мен радиода хабарлау арқылы жеткізілді [222].

Қазақстан Республикасы ОМА-ң ЮНЕСКО ақпарат бөлімімен байланысының өрбуін мына хат дәлелдейді: ҚР ОМА құжаттаық материалдарын сандық форматқа көшіру туралы жазылған. ҚР Орталық мемлекеттік архивінде өзінің Web-сайтын құруға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатқандығы айтылған, мұнда Қазақстан архивтері туралы мәлімет беретін анықтамалықтан басқа, тарихи құжаттардың тақырыптық коллекциялары да ұсынылады. Осындай жобаға қатысу архив тәжірибесіне ақпараттық технологияларды енгізу процесін дамытуға себепші болатынын анық.

Өкінішке орай, бюджеттк қаржыландырудың аздығына байланысты, қолдағы азғантай компьютерлер ескірген жағадайда, Қазақстанның архив қызметін ақпараттандыру туралы мәселе көтерілген жоқ. Шамалы жағымды құбылыстар бұл - Ашық Қоғам Институты мен Сорос Қазақстан Қорының архив мекемелерін қолдау мақсатындағы іс-әрекеттерін айтуға болады.

«Архивтерді реформалау» бағдарламасының шеңберінде архив ісі, оны ақпараттандыру, қазіргі заманғы компьютерлік техниканы сатып алу, ғаламторға қосылу және архив ісінің әртүрлі бағыттағы қызметі туралы семинарлар өткізуге қаржылай көмек көрсетіліп, ұйымдастырушылық жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде архивтерде «Архив қоры» бағдарламалық кешенін енгізуде архив құжаттарының ішінде жойылудың аз алдында тұрған мәтіндерді қалпына келтіру үшін ақпараттық технологиялар қолданылады [223].

Осыған байланысты Сіздің Hitachi фирмасының Орталық Азия елдерінің бірінде тарихи материалдар мен құжаттарды қалпына келтіріп, сандық сипаттамаға өткізу туралы тілегіңізді естіп, қызығып отырмыз. Егер фирмалар тарапынан қызығушылық туындаса, біз осы жобаға көлемі жағынан шағын 1822-1838 жылдар аралығындағы құжаттық материалдарды қамтитын Омбы облыстық басқармасының архив қорын ұсынған болар едік.

Бұл қордың сандық сипаттамаға көшкен құжаттары болашақ электронды архивтің бастамасы болар еді, ал алынған тәжірибе ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қорларды сандық сипаттмаға көшіру үшін құнды болар еді,- деп өтініштерін білдіріп, жазған [224].

Дүниежүзінде цифрландыру мәселесі алдыңғы орында тұр. Алайда дамыған елдердің тізіміндегі АҚШ, Ресей мемлекеттерінің өзінде Бірыңғай Ақпараттық жүйенің қалыптаспағаны белгілі болуда. Яғни, оларда да тәжірибелік деңгейдегі іздену бағытында жұмыстар жүргізіліп отыр. Сондықтан, бұл іске біздің ел де қал-қадірінше кірісуде. Цифрландырудың бастапқы деңгейі ретінде архивтік құжаттарды Қазақстанның заңнамаларына сай көшірмелеу, қағаз түріндегі құжаттарды электрондық түрге біртіндеп ауыстыру жұмыстарын жүргізу, осы бағытта құжаттарды тездетіп өңдеуде оларды құру, енгізу, сонымен қатар сақтауды қамтамасыз ету жұмыстары атқарылу үстінде.

Осыған орай қазіргі таңда «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында ҚР Мәдениет және Спорт Министрлігімен «Бірыңғай электронды архив құжаттары» атты ақпараттық жүйесінің жобасы әзірленді. Бұл жобаның мақсаттары:

1. Электронды құжаттарды пайдаланудағы және сақтаудағы бірыңғай басқару жүйесін құру.
2. Архив құжатарының негізінде ақпаратты ұсыну бойынша процестерді жылдамдату (жұмыс, оқу орындарынан, мекен-жай анықтамалары және т.б.).
3. Ұлттық архив қорының мазмұны мен құрамының толықтырылуын сақтауын қамтамасыз ету.
4. Ұлттық білім базасының негізін қалаушы элемент құжаттарының бірыңғай базасын құру.
5. Халықты Ұлттық архив қорының ресурстарына қолжетімді ету мүмкіндігін қамтамасыз ету.

Архив саласында бүгінде сұраныс хаттар тікелей электронды жүйе бойынша орындалады. Бұл азаматтардың электрондық жүйеге деген талпынысын көрсетеді.

Архивтің ішкі құрылымы мен оның құжаттарының мазмұны мен құрамын толықтай меңгерген цифрландыру процесін игере алатын ІТ мамандар жеткіліксіз. Сонымен қатар архив саласына цифрландыруды жүргізуге заманауи талаптарға сай техникалық жабдықтар қажет, ол үшін цифрландыруда мемлекеттік тұрғыда қаржыландыру мәселесі қолдау табуы тиіс.

Архивтер – бұл ақпараттық қоғамда маңызды роль атқаратын құнды ақпараттық қор. Әлемнің көпшілік елдерінде осы ақпараттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету ақпараттық қоғам мен электронды үкіметтің маңызды бөлігінің бірі болып табылады. Қазіргі таңда ақпараттық қоғам қалыптасуы мен дамуының белсенді құралы болып табылатын ақпараттық технологиялар архив ісіне де өз әсерін тигізді. Соңғы онжылдықта архив құжаттарын құрылымы мен басқару сапасы түбегейлі өзгеріске ұшырады.

Қазіргі әлемдегі архивтердің ролі, архив құжаттарын қолдану аясының кеңеюі, оған қол жеткізу шарттарының өзгеруі әлемдік архив қауымдастығында көптеген пікірталастар туғызуда. Бұл мәселелер Халықаралық Архивтер Кеңесі (ХАК) ассамблеясының конференциясында бірнеше рет талқылаудан өтті. (ХАК бұл – әлемнің 190 мемлекетінің архивистерін, сонымен қатар аймақтық, Еуро-Азиаттық (ЕВРАЗИКА) бөлімдері архивистерін біріктіретін кәсіби қауымдастық).

Ақпараттық технологиялар архив деген не, оның ақпараттық қоғамдағы қызметі қандай деген ұғымдар мағынасын өзгертуде. Бұл дегеніміз - архив мәселесін кешенді түрде қарастырып, оны дәстүрлі қалпында сақтау, келешекте архивтер трансформациясының қалай жүретіні туралы жағдайларды анықтауды бірінші кезекке қояды. Ақпараттық қоғамдағы архивтердің орны мен әлеуметтік ролі, ақпараттық технологияларды қолдануды енгізу, жеке тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің мүддесінде архив ақпараттарына қол жеткізу мүмкіндігін кеңейту алыс және жақын шетел ғалымдарының еңбектерінде зерттелген (В.Н. Автократова, Г.Н. Ланский, Д. Ферьеро, И. Ангевааре, т.б.).

Ақпараттандыру қоғамның ақпараттық кеңістігіндегі ақпаратты құру мен алмасу үрдісін тездетіп қана қоймай, әлеуметтік-мәдени трансформацияға айналады. Қазіргі таңда қоғамда ақпарттық технологиялардың ықпалымен әртүрлі әлеуметтік құбылыстарды виртуалдандыру үрдісі де жүріп жатыр.

Архивтер үшін бұл өзгерістер маңызды, себебі, әлеуметтік феномендар мәселесі жетерлік (қорлар құру, қорға қол жеткізу мүмкіндігі, нормативтік қамтамасыз ету және т.б.).мұнда енді технологиялық қиындықтар қосылды (архивтерді ақпараттандыру, құжаттарды сандық форматқа көшіру, сайттар құру, т.б.). Мұндай үрдістер әлемнің барлық архивтеріне тән, себебі ақпараттық қоғам әлеуметтік даму деңгейінің әмбебап феномені болып табылады.

2017 жылы қыркүйек айында Сеул қаласында (Оңтүстік Корея) өткен Халықаралық архивтер Кеңесінің Бас ассамблеясында бұл үрдістер жаһандық сипат алғаны көрінді [225].

Қалыптасып келе жатқан ақпараттық қоғам шеңберіндегі архивтердің орны мен ролі өте өзекті. Жоғарыда көрсетілген ақпараттық қоғам қалыптасуындағы қайшылықтар архив қызметіне жан-жақты ықпал етеді: себебі архив қызметі әртүрлі ақпараттық – технологиялық, коммуникативтік, әлеуметтік, құқықтық, мәдени, ұйымдастырушылық болып жіктеледі.

Ең алдымен ақпараттық-технологиялық жағына тоқаталайық. Бірыңғай ақпараттық желі құру архивтердің де ұлттық әрі жаһандық масштабта бірыңғай желісін құруды көздейді. Бұл дегеніміз оны қажетті құралдармен қамтамасыз ету : ғаламторға қосу, ақпарат ағындарын ұйымдастыру мен оларды бақылау, т.б. мәселелерді туындатады. Өкінішке орай, бүгінгі күнде жаһандық деңгейде қызмет ететін архивтер құру тәжірибесі жоқ.

Архивтің ақпараттық технологиялық қызметінің тағы бір маңызды тұсы – ақпараттық технологиялар архивтің қызмет көрсету саласын өзгертеді. Архив ақпаратты өңдеу мен сақтау технологиясын игереді (тек қана тарихи, құқықтық және басқа құжаттарды сақтау қоймасы емес). Архивті кең мағынасында ақпараттарды сақтау қоры ретінде ұғынамыз.

Екінші, коммуникативтік қызметіне тоқаталайық. Архив ерекше коммуникативтік кеңістік пайда болатын орын, Бұл коммуникативтік кеңістіктің айрықша маңыздылығы – оның шеңберінде адамдардың (клиенттердің) қажетті құжаттарды іздеуге байланысты белгілі сұраныстарын қамтамасыз етіледі. Бірақ, архивтің қалыптасқан арнайы ақпараттық қоғамдағы ерекше технологиялық кеңістік екендігін назарда ұстай отырып, болашақта мұндай қызмет, яғни коммуникативтік кеңістік ыңғайлы болады деп айту қиын.

Басынан бастап, коммуникативтік белсенділік архив сайтын құрушыларға, бұл сайттың қалай жұмыс істейтіндігіне тәуелді. Мұндай коммуникация біржақты сипат алады, ол ұйым адамның коммуникативтік белсенділігін қиындататын факторларды (бақылау қиындығы, күту мерзімінің ұзақ уақытқа созылуы, ақпарат алудың қиындығы, т.б.) туындатады.

Ақпараттық қоғамдағы архив қызметінің коммуникативтік жағы ақпараттандыру үрдісіндегі қарама-қайшылықтарды нақты көрсетеді. Ақпараттық технологиялар адамға (клиентке) қажетті мәліметтерді алу, өңдеу, бақылау процестерін жеделдеткенмен, тәжірибе көрсеткендей ақпараттық технологиялар қызметі әлі күнге дейін дұрыс арнаға салынбай, жұмыс істемеуде. Бұл кешенді мәселе, себебі мұнда көп нәрсе ақпараттық қоғамға ғана емес,сол қызметті жүзеге асырушы адамдарға да байланысты. Мұның барлығы ақпараттық қоғамдағы архивтің коммуникативтік қызметін жақсартпайды, кейде ақпараттық технологиялардың артықшылықтарына күмәнмен, күдікпен қарайтын жағдайлар туындайды.

Үшіншіден, әлеуметтік жағы. Ақпараттық қоғамда архив ғаламторлық қоғамның ажырамас бөлігіне айналды. Ғаламторлық қоғам ақпараттық инфрақұрылымның, техникалық ғылымдардың даму нәтижесі ретінде көрінеді. Әлеуметтік жадының жаһандандыру үрдісі жүріп жатыр.

Төртіншіден, құқықтық қызметі. Ақпарат жеткізгіштердің жаңа түрін сақтауды қамтамасыз ету мен тәртіпті реттеу үшін әртүрлі аспектіде белгілі құқықтық өңдеу қажет.

Бесіншіден, мәдени жағы. Архив ақпараттық мәдениет жүйесіне жатады. Бұл – ақпараттық ағындар, жасанды интеллект, компьютерлік сауаттылық мәдениеті. Архив үшін мәдениеттің мұндай түрлері бірқатар қиындықтар туғызады, себебі архив мұндай мәдениетте өзінің дәстүрлі қызметін ұмытып, технологиялық архиваторға айналады.

Алтыншыдан, ұйымдастырушылық қызметі. Бұл аспект архивтің алдында тұрған ақпараттық-технологиялық, коммуникативтік, әлеуметтік, құқықтық, мәдени бағыттағы міндеттер ұйымдастырушылық қызметпен астасатынын көрсетеді. Архив ақпараттық қоғам алдына қойған барлық талаптарға сай болуы керек.

Архивтердің ақпараттық құндылығы онда сақталатын құжаттардың мазмұны, сапалық маңызымен анықталады. Мазмұндық сапа әмбебап белгі болып табылады, себебі оның ұйымдастырушылық – құқықтық және нарративті ақпараттық ресурстарға қатысы бар.

Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі тұрғындардың әлеуметтік маңызды ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізуі. Бұл міндетті атқару билік органдары мен мемлекеттік қызмет ақпараттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету, құқықтық ақпаратқа қол жеткізу орталықтарын құру сияқты істерді атқарумен жүзеге асырылады.

Архивтер гуманитарлық ортада кеңінен қолданылатын ерекше ақпараттық әлеуетке ие. Сонымен қатар, қазіргі замандық ақпараттық технологиялардың дамуы кең көлемдегі ақпарат ағынын өңдеуде ақпараттық жүйені басқаруда, мол мүмкіндіктер береді.

Қорыта айтқанда, бұл тараушада жаһандану заманында өткір қойылған мәселелердің бірі – ел архивтерін сандық сипаттамаға көшіру, яғни цифрландыру ісінің барысына тоқталдық. Бұл-әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан үрдіс.

Қазіргі «цифрлы революция» заманында және кейінгі уақытта болып жатқан бүкіләлемдік пандемия кеселі көрсеткендей, қоғамның барлық саласында сандық технологиялар жетістіктерін пайдалану – ең оңтайлы шешім екендігіне әлем болып көз жеткіздік. Сондықтан да, ел архивтерінің құжаттық қорларын сандық сипаттамаға көшіру – кезек күттірмейтін өзекті мәселе.

Осы бағытта ҚР Үкіметі тарапынан қабылданған мемлекеттік бағдарлама («Электронды Үкімет») және Заңдар («Электронды құжат және электронды цифрлы қолтаңба», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы») аясында іске асырылған іс-шаралар жиынтығы қарастырылды. Архивтерді цифрландыру ісінің қиындықтары талқыланды. Электронды архивтің міндетіне тоқталдық.

Архив құжаттарын сандық сипаттамаға көшіру –зерттеушілер үшін архив қызметін алу сапасын жеңілдетеді. Бүкіл әлем сандық технология жетістіктерін пайдаланып жатқан кезеңде, Қазақстан да қалып қоймай, осы бағытта біршама жобалар мен бағдарламалар әзірледі. ҚР Мәдениет және Спорт Министрлігі әзірлеген «Бірыңғай электронды архив құжаттары» атты ақпараттық жоба қарастырылды.

Сонымен қатар, ақпараттық қоғамның архив қызметіне тигізген жан-жақты ықпалы мен маңызы да талқыланды. Архив саласын сандық сипаттамаға көшіруде тағы бір қиындық туғызып отырған мәселе – ІТ мамандардың жетіспеушілігі. Бұл да уақыт өте келе шешімін табары сөзсіз. Елімізде қазіргі таңда жыл сайын техникалық мамандықтарға бөлінетін гранттар саны ұлғаюы, келешекте ІТ мамандарының тапшылығын жойып, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында көпшілік оқырман қауым, ғалым-зерттеушілер архив құжаттарын пайдалануды үйінде отырып-ақ жүзеге асырады деп сенеміз.

Ұлттық архив қорларындағы құжаттардың ғылыми айналымға енуіне байланысты біз осы архив қорларының қайсысы көбірек оқырмандар тарапынан сұранысқа ие деген мәселені де анықтап, зерттеп көрдік. Оқу залындағы келген оқырмандарды есепке алатын кіріс кітабы мен зерттеушілердің жеке іс қағаздарын қарастырғанда, байқағанымыз ең көп сұранысқа ие қорлар бұлар: 1-қор Қазақстан Республикасы Конституциясы мұнда Он екінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің 1993 жылы 28-қаңтарда қабылдаған Конституция мәтіні, 1991-1995 жылдардағы құжаттар, Жоғары Кеңес Төрағасының ресми сапарлары туралы есептер, ТМД Парламентаралық Ассамблеясының, Халықаралық Парламентаралық одақ туралы жұмыстар, Қазақстан республикасының Жоғары Кеңесінде шетел делегацияларын, шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдерін қабылдау туралы құжаттар, депутаттық сауалдар бойынша құжаттар, Параламентаралық байланыстар туралы құжаттар сақтаулы, 2-қор Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесі: 15.03.1995-30.12.1995 аралығында Қазақстан Рсепубликасы Президентінің Заң күші бар Жарлықтары, тағы басқа құжаттар сақталған, 4-қор Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі (Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты) мұнда 1994-2010 жылдардағы құжаттары, өкімдер, хаттамалар, сараптамалар, стенограммалар, ҚР Үкіметі отырыстарының аудиожазбалары (2005-2010) сақталған, 25-қор Қазақстан Республикасының Білім, мәдениет және Денсаулық сақтау Министрлігінің қоры, мұнда 1997-1999 жылдардағы мәдениет, білім, денсаулық саласына қатысты құжаттар, Астана қаласының тұсау кесер рәсімін өткізу туралы құжаттар, «Қазақстан - 2030» стратегиясын жүзеге асыру бойынша ақпараттар сақталған, 27-қор Қазақстан Республикасының Мәдениет Министрлігінің қоры, мұнда 1991-1997 жылдардағы құжаттар, хаттамалар мен қаулылар, театрлар, кітапханалар, мұражайлар жұмыстары туралы жоғары органдармен хат алмасу, ТМД және алыс шетелдермен мәдениет байланыстары бойынша құжаттар сақталған және өзіміз кеңінен пайдаланған 41-қор Қазақстан Республикасының Мұрағаттар мен құжаттама бас басқармасының қоры, мұнда: 1992-1996 жылғы құжаттар, хаттамалар, мұрағат ісі дамуының негізгі бағыттары, ТМД және басқа шетел мемлекеттерімен мұрағат ісі саласында ынтымақатастықты дамыту туралы құжаттар, 30-50 жылдардағы Қазақстан азаматтарын репрессиялау мен реабилитациялау туралы құжаттар сақталған, 42-қор Қазақстан Республикасының шетелдермен достастық және мәдени байланыстар қоғамы қоры, мұнда 1991-1996 жылдардағы құжаттар, 43-қор Жоғары және Мемлекеттік органдарды Ақмола қаласына көшіру бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Комиссиясы қоры мұнда 1995-1998 жылдардағы құжаттар, 83-қор Шетел мемлекеттері мұрағаттарынан, кітапханалары мен ғылыми мекемелерінен алынған құжаттар мен материалдардың көшірмелерінің жиынтығы, мұнда қазақ халқының мәдениеті мен этнологиясына байланысты неміс, венгер, ағылшын тілдеріндегі құжаттар мен материалдар (1813-2007, 2018), географиялық және тарихи қолжазбалар каталогтары, Венгрияның Ұлттық Кітапханасынан алынған карталар, Түрік Республикасының Ұлттық Мұрағатынан алынған материалдар, фотоқұжаттар, бейнеқұжаттар, микрофильмдер, сандық форматтағы құжаттар сақталған. Осы көрсетілген қорлардың зерттеушілер тарапынан үлкен сұранысқа ие екендігі байқалды.

Сонымен қатар, Ұлттық архивтегі жеке қорлардың ішінен үлкен сұранысқа ие қорлар бұлар: Мырзатай Жолдасбековке арналған 161-қор, Ақселеу Сланұлы Сейдімбекке арналған 167-қор, Қойшығара Салғараұлының 170-қорына сұраныс көп екендігі байқалды. Жеке қорлардың көпшілігін қор иесі немесе қор құраушы ұрпақтарының рұқсатынсыз бұл қорларды қарап, пайдалануға мүмкіндік жоқ екен.

Архив қорларын пайдаланып жарық көрген ғылыми еңбектердің қатарына 2011 жылы архив қызметкерлерінің бастамасымен шыққан «Хроника независимости Республики Казахстан: события и факты (1991-2011) анықтамалығын атап кетуді жөн көрдік [226]. Бұл анықтамалық 1991-2011 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының құқықтық дамуының оқиғаларын фактілік материалдар арқылы баяндайды. Анықтамалықтың басты құндылығы мұнда жас тәуелсіз мемлекеттің қалыптасу тарихын бейнелейтін нақты фактілік материалдар арқылы жазылғандығы. Бұл анықтамалықты жазу барысында Ұлттық архивтің №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 76, 87, 89, 91, 110, 119, 121, 125, 127. 128, 131, 132, 133, 138, 139, 143, 144, 145 қорлармен қатар, жеке тектік қорлардан М. Жолдасбековтың, Р. Сариеваның М. Нәрікбаевтың Қ. Қазкеновтың қорларындағы құжаттар пайдаланылған.

Жоғарыда қарастырған мәселелерден түйген ойымыз, Ұлттық архив қорларындағы құжаттар ғылыми айналымға біртіндеп енуде. Архив қорларындағы құжаттарды пайдаланып, әлі де болса ғылыми еңбектерді жарыққа шығаруды көбейтуге болады. Кейінгі жылдары мемлекеттік бағдарламалар арқылы алып келіп жатқан құнды құжаттар көшірмесі әзірше тек көрмелерде ғана көрсетіліп жүр, бұл құжаттарды оқып, қажетті мәліметтерді ғылыми айналымға енгізу уақыттың еншісі деп санаймыз [227].

**2.3 Ұлттық архив мекемесінің шетелдік архивтермен ықпалдастығы**

Тәуелсіздік алған жылдардан бері ел тарихының қатпарлы беттерін, сыры ашылмаған құпияларын ашып, көпшілік қауымға таныстыру тәуелсіз ел тарихшыларының басты міндетіне айналды. Тарихты жазу барысында, міндетті түрде деректерге сүйену шарт. 70 жыл бойы КСРО құрамындағы одақтас республикалардың бірі болып, барлық тіршілігі біте қайнасқан қазақ елінің тарихына, жеке көрнекті тұлғаларына қатысты құжаттар тек өз елімізде ғана емес, ТМД елдерінің архивтерінде де кездесетіні белгілі. Еліміз үшін тарихи маңызы бар осы құжаттардың көшірмесін алып, тәуелсіз ел тарихының жаңа беттерін жазу мақсатында ТМД елдері арасындағы мұрағаттық байланысты жолға қою міндеті туындады.

ТМД елдерінің арасындағы мұрағаттық байланысты дамытудың алғашқы бастамасы 1998 жылы 18-наурызда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Қ. Тоқаевтың «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен мен нысандары жөніндегі келісімді бекту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы шықты [228].

Әрине, бұл Қаулы жарыққа шыққанға дейін арнайы мамандардың талқылауынан өтіп, әбден кемеліне келіп, пісіп-жетілгенше талданды. 1999 жылы 4-маусымда Минск қаласында жасалған Тәуелсіз мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен нысандары жөніндегі келісім бекітілді. Мұнда тараптар мұрағаттық ақпарат алмасуды ынтымақтасудың маңызды нысаны деп қарайды. Тараптар олардың ұлттық заңдарына сәйкес мұрағаттық ақпарат алмасуды кең көлемде қамтамасыз етуге барынша жәрдемдеседі,-делінген.

Бұл Заң қабылданбастан бұрын ТМД елдерінің архивист мамандарының жан-жақты талқылауынан өтіп, ескертулері қабылданып барып, бекітілді. Мысалы: ҚР Президенті Архивінің директоры Л. Дегитаева осы Заң Жобасымен танысып, РФ Архив қызметінің жетекшісі В.П. Козловқа хат жолдаған, бұл хатында Келісім жобасын зерттей отырып, архив ақпараттарын алмасуда мемлекетаралық серіктестікті қолдайтындықтарын білдіреді. Бірақ, өз ұсыныстары мен ескертулерін жеткізген.

Жоба атауы айтып тұрғандай, бұл жоба өзара байланыс жасаудың қағидаттары мен түрлерін ұсыну керек, бірақ, соның шешімін табу үшін ешқандай шара көрсетілмеген, сондықтан бұл олқылықтың орнын жою қажеттілігін атап өтеді. Келісім негізін: мәселелерді теңқұқықтық, ұжымдық түрде талқылау, жүзеге асыру механизмін жетілдіру, Келісім шарттарын міндетті түрде орындау, бір-біріне нұқсан келген жағдайда жауапкершікті болу сияқты мәселелер құрау керек.

Ендеше, Келісім атауын басқаша өзгерту қажет: «ТМД елдерінің архивтік ақпарат алмасудағы іс-әрекеттері» деп алса, бұл Келісім мазмұнының шекарасын кеңейтеді» 24.10.97 г. №01-13/70 [229].

Мұндай хаттар РФ Архив қызметі тарапынан міндетті түрде назарға алынған. Осы Келісім Жобасының мәтініне байланысты ұсыныстар мен ескертулерін тек қана Қазақстан ғана емес, сонымен қатар Украина, Молдова, Өзбекстан Республикалары да білдірген.

ҚР Премьер-Министрі Кеңсесіне 1998-жылдың 5-қарашасында ТМД-ң Мемлекетаралық Экономикалық Комитетінен №4167 нөмірлі хат келіп түскен. Мұнда: МЭК Коллегиясы 1998-жылғы 27-сәуірдегі отырысында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архив ақпараттарын қолдану жөніндегі принциптері мен формалары туралы Келісім жобасын қолдайтындықтарын білдірген. Бұл Жобаны МЭК-ң экологиялық қауіпсіздік және әлеуметтік саясат департаменті Росархивпен біріге отырып дайындап, оны ТМД-ға қатысушы мемлекеттерге жіберуге шешім қабылдаған.

Құжат 1997 жылы 26-қарашада Мәскеуде өткен ТМД елдерінің архив қызметі жетекшілерінің Кеңесінде қарастырылып, мақұлданған.

Келісім мақсаты- Келісімнің кейбір баптарында бұрынғы КСРО Одағында болған мемлекеттік архивтер қарым-қатынасында 1992 жылдың 6-шілдесінен бастап, құқықтық ықпалдастықты жүзеге асыру механизмін ойлап табу, бұл өз кезегінде архив ісінде ықпалдастық байланыстың кеңейіп, тереңдеуіне және архив ақпараттарын қолдануда маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді [230].

17 баптан тұратын бұл Жобаға Ресей, Армения, Азербайжан, Молдова, Беларусь, Тәжікстан, Грузия, Түрікменстан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғыз, Украина мемлекеттерінің өкілдері қол қойған.

Қазақстаннан Сариева Р.Х7. – ҚР ОМА директоры.

Дегитаева Л.П. – ҚР Президенті Архивінің директоры:

Чупров В.М. – ҚР Президенті Архиві директорының орынбасары қатысып, аталмыш Жобаға қол қойған [231].

1997 жылы 26-қарашада Мәскеудегі Халықаралық архивтер Кеңесінің Бас Хатшысы Ш. Кечкеметидің, ТМД Атқару Секретариаты өкілдерінің ТМД Мемлекетаралық Экономикалық Комитетінің Экономикалық Одағы өкілдерінің қатысқан ТМД елдерінің мемдекеттік архив қызметі жетекшілерінің кезекті кездесуі өтті. Бұл кездесуге Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Украина мемлекеттік архив қызметінің өкілдері қатысты. Кездесуде ТМД елдерінің архив ісінің жағдайы туралы ақпарат алмасу болды. Ресей Федерациясының Архив қызметі ұсынған «ТМД елдерінің архив ақпаратын қолдану барысында іс-әрекет түрлері мен принциптері жайлы Келісім жобасы , орталық қор каталогтарын автоматтандыру жобасы талқыланды. ТМД елдерінің архив ісі жөніндегі Ақпараттық орталығының жұмысы туралы хабарлама тыңдалынды, 1997 жылы 20-21 ақпанда Минскіде өткен ТМД елдері мемлекеттік архив қызметі жетекшілерінің кездесуінің хаттамасы бекітілді.

Осы кездесу Хаттамасына көз жүгіртсек, мұнда тараптар мынадай келісімге келгенін байқаймыз:

1. «ТМД елдерінің өзара ықпалдастық принциптері мен түрлері Келісімі» жобасын мақұлдау, себебі бұл Келісім ТМД елдері арасындағы архив ісіндегі серіктестіктің дамуына ықпал етеді. Ресей Федералдық архив қызметіне берілген жобаны қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулерін ескере отырып, өңдеп, толықтырып, Халықаралық Экономикалық Комитетке жіберу.
2. ТМД елдері үшін орталық қор каталогтарын автоматтандыру процесінің маңыздылығын атап көрсету. Ресей Федералды архив қызметін осы жоба жұмысын жалғастыру үшін ТМД-ң басқа елдерінен мамандарды шақырып, «Архив қоры» базалық бағдарламамен қамтамасыз ету мәселесін қарастыру.
3. Архив мекемелері қызметін ғылыми-әдістік қамтамасыз етуде қажетті бағыт-бағдарларды басшылыққа алу.
4. ХЭК-ң шығысеуропалық бағдарламалары шеңберіндегі қызметін бағалау.
5. Архив ісі мәселелері бойынша әдебиеттерді орыс тіліне аудару туралы ХЭК-ке өтініш жасау.
6. ТМД елдерінің архив ісі жағдайы туралы жетекшілерінің берген ақпараттарын назарда ұстау [232].

Бұл хаттамамен танысып шыққаннан кейін Қазақстан Республикасы Архивтер Басқармасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық Одағының Халықаралық экономикалық Комитетіне №19/141шығыс нөмірімен 1998 жылдың 29-мамырында хат жолдаған.

Хат мазмұнында «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архив ақпараттарын пайдаланудағы принциптері мен өзара әрекеттесу формалары жайлы» ұсынылған келісім жобасын премьер-министр Ж.Карибжановтың тапсырмасымен (№21/4167 19.05.1998) елдің архив ісін басқарушы – ҚР Орталық Мемлекеттік Архиві, МинЮст, ҚР Президенті Архиві сияқты орталық атқарушы органдарының мамандары қарастырып, талқылаған.

Ұсынылған жобаны тиянақты түрде қарастырған Қазақстан тарапы ТМД елдері жетекшілері мен Халықаралық Экономикалық Комитеттің Экономикалық Одағының архив ісін кеңейтіп, ықпалдасып бірлесе жұмыс атқаруды тереңдету ұсынысын барынша қолдайды. Бұл қабылданған шешім ТМД елдерінің бірыңғай архивтік-ақпараттық кеңістігін құрып, елдің ақпараттық ресурстарындағы архив ақпараттарын қолданудағы маңызды міндеттерді шешуге ықпал ететіні сөзсіз.

Негізінде 1997 жылы 26-қарашада Мәскеуде өткен ТМД елдерінің мемлекеттік архив қызметінің жетекшілері мәжілісінде ұсынылған бұл жобаны Республиканың Орталық Мемлекеттік Архиві мен ҚР Президенті Архиві алдын-ала талқылаудан өткізіп, ескертулер мен ұсыныстар жасаған болатын.

Бұл ескерту-ұсыныстар төменде көрсетілген:

3-бапта «физикалық тұлғалар» деген сөзден кейін «берілген Келісімге қатысушы-мемлекеттер» деген сөзді қосу және әрі қарай бүкіл мәтінде пайдалану.

Бұл нақтылау кейбір елдердің заңдарында ақпаратқа басқа елдердің азаматтары қызғушылық танытса, белгілі бір шектеулер қоятын шаралар болғандығына байланысты беріліп отыр.

4-бапта «Тараптардың архив мекемелері осы келісімге қатысушы –мемлекеттердің екіжақты келісім-шарт негізінде заңды және физикалық тұлғаларының әлеуметтік-құқықтық тапсырыстарын орындайды, – деген сөзді енгізу.

Бізге бұл бапқа тек пошта қызметінің төлемін жасау тәртібі ғана емес, әлеуметтік-құқықтық сипаттағы тапсырстарды орындаудың ақысын төлеу тәртібі де маңызды. Өйткені, кейбір әлеуметтік сипаттағы тапсырыстар, мысалы, нотариалдық әрекеттер өз елінің азаматтары үшін де мемлекеттік архивтерде ақылы жүреді. Осыған байланысты, басқа елдердің заңды және физикалық тұлғалары неліктен артықшылықтарға ие екені түсініксіз.

Сондықтан, 3 абзацты алып тастауға немесе мазмұнын басқаша «Тапсырыстарды орындау қызметінің ақысы ұлттық заңнамаға сәйкес өзгертуге ұсыныс береміз».

5-бапта «бір-бірін ақпараттандырғаннан» кейін нүкте қою, себебі бұл мемлекеттік архивтер немесе қор каталогтарындағы ақпараттардан да мол ақпарат ағынына ие.

12-бапта «Берілген Келісімді өзгерту немесе толықтыру тек елдер арасындағы өзара келісімнен кейін, ғана енгізілуге тиіс [233].

Осы құжаттан байқап отырғанымыздай Қазақстан Республикасы Архивтер Басқармасы мұндай маңызды құжаттарды тек бас изеп қабылдап отырмай, оны талқылып, қажетті жерлеріне ұсыныстарын айтып отырған. Бұл жобаға ұсыныс енгізіп талқылауға, ҚР Президенті Архиві де ат салысқан. Олар айтқан ескертулердің барлығы жобада ескерілгендігі жайлы ақпарат хатты ҚР Президенті Архиві директоры Л. Дегитаева №01-14/109 шығыс нөмірімен 1998 жылы 22-мамырда ҚР ОМА директоры Р.Х. Сариеваның атына хат жіберген.

Сондай-ақ, бұдан өзге бұл жобаны талқылауға Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі де қатысқан. ҚР Әділет Министрлігінің Заң шығару және Халықаралық құқық Департаменті диреторының м.а. Г. Тоқсанбаев ҚР ОМА директорының атына 1998 жылы 28-мамырда №3-3/2115 шығыс нөмірімен хат жолдаған. Хат мәтінінде: Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығының 6-бабына «Халықаралық келісімшарттарды бекіту, орындалу тәртібіне» сәйкес, 12.12.1995 жылдан бастап, халықаралық келісімшарттар жобасының сараптамасын Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі ғана жүргізеді, тек содан кейін ғана Министрліктермен, мемлкеттік органдармен бірігіп жұмыс жасауға болатынын көрсеткен [234].

Осы атқарушы органдардың ұсыныс-хаттарының негізінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ж.Карибжанов 1998 жылы 10-қазанда №21/96671 шығыс нөмірлі хатын Сыртқы Істер Министрлігіне, Энергетика, Индустрия, Сауда Министрлігіне, Экология мен табиғи ресурстар Министрлігіне, Төтенше жағдалар Комитетіне, Ғылым Министрлігінің Ғылым Академиясына, Қаржы Министрлігіне жолдаған. Төменде хат мәтінінде Хаттаманың 2 және 5 баптарын қайта қарап, 1-желтоқсанға дейін ХЭК-не Қазақстан ұстанымын жеткізу қажеттілігі айтылады [235].

Осы ұсыныс хаттардың нәтижесі ретінде Халықаралық Экономикалық Комитеттің экономикалық Одағының Президиумы Төрағасы С. Тигипконың қолы қойылған Мәскеу қаласында 22.09.1998 жылы өткен мәжілістің «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архивтік ақпараттарды пайдаланудағы принциптері мен өзара әрекет формалары туралы келісім жобасын қабылдап, мынадай шешім шығарған:

ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің архив ақпаратын алмасудағы іс-әрекеттері туралы келісім жобасын қолдап, оны ТМД елдерінің Үкімет Кеңесінің назарына ұсыну [236].

Бұл келісімді бекітпес бұрын жан-жақты әбден талқылағандығы архив деректерінен белгілі болып отыр. Қазақстаннан бөлек тағы да басқа елдер осы Келісім жобасына байланысты өз ұсыныстарын енгізген.

Келісім жобасы 1998 жылы 22-қыркүйектегі кездесуде жан-жақты қаралып, бекітілді. 1998 жылы 10-қарашада ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінен №21/9671 нөмірмен шыққан хат ҚР ОМА-не жолданған. Онда ОМА-ке осы бекітілген келісім мен Коллегия отырысының хаттамасын танысу үшін жібергендігі жайлы айтылады.

Қазақстан Республикасы Ғылым Министрлігі – Ғылым Академиясы ОМА-ке 10.10.1998 жылы №21/9671 нөмірлі шығыс хат жолдаған. Мұнда ҚР ОМА-ң осы ықпалдасу келісім жобасы туралы қорытынды беруін өтінеді. Бұл хатқа ОМА директоры Р. Сариева жауап-хат жазған.

Хатта: ҚР Мемлекеттік Орталық Архивінің ТМД елдерінің архив ісі бойынша серіктестігіне белсене араласып, ел Үкіметінің нұсқауы бойынша ТМД елдерінің архив ақпараттарын алмасудағы Келісімді принциптері мен түрлерін талқылауға қатысты. Жоғарыда көрсетілген Келісім жобасының мәтіні бойынша, Премьер-Министр Ж.С. Карибжановтың бұйрығымен ТМД Халықаралық Экономикалық Кеңесінің мекенжайына ұсыныстар мен ескертулер жіберілді. Бұл ескертулар Келісім мәтінінде жөнделіп, кемшіліктері негізінен 3, 4, 5-баптар бойынша түзетілді.

Келісімнің жаңа мазмұны ТМД елдері архивистерінің осы саладағы серіктестік қызметін жемісті түрде жалғастыруға әсерін тигізеді,- деп сенеміз деді .

Осы істе, әрі қарай, «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архивтік ақпараттарды пайдаланудағы принциптері мен өзара әрекет формалары туралы келісім Жобасы» мәтіні тіркелген .

Бұдан әрі бұл істе ҚР Мәдениет, Ақпарат және Қоғамдық келісім Министрі А. Сәрсенбаевтың «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архивтік ақпараттарды пайдаланудағы принциптері мен өзара әрекет формалары туралы Келісімін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысына түсініктеме хаты тіркелген [237].

«1992 жылы 6-шілдеде ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің бұрынғы Кеңес Одағы құрамында болған мемлекеттік архивтерді жетілдіру туралы Келісімге қол қоюы посткеңестік кеңістіктегі архив мұрасын сақтаудағы қағидаттық қатынастарға сүйенетін жариялады.

Аталған кезеңде ТМД-ға қатысушы елдер өз елдерінің тарихы туралы басқа елдердің архивтерінде жатқан ғылыми, мәдени ақпараттарды қолдануда бірқатар мәселелер туындады.

1999 жылы 4-маусымда аталған мәселелердің шешімін табу үшін, Халықаралық Экономикалық Комитеттің қол қойған ТМД-ға қатысушы елдердің архив аралық ақпарат алмасу туралы Келісім ұсынылды. ҚР ОМА-ң барлық ұсыныстары қабылданды.

Келісімге қол қою ТМД мемлекеттері арасындағы гуманитарлық және мәдени аумақтағы өзара әрекеттесуді күшейтіп, ақпараттық кеңістікті сақтау үшін маңызы зор болды. Бұл хатты сол кездегі Премьер-Министр Н. Балғымбаев жазған.

Хат мазмұнынан байқағанымыздай, бұл Келісім Жобасын Қазақстан тарапы ыстық ықыласпен қабылдады.

1999 жылы 4-маусымда Минск қаласында өткен тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Үкімет басшыларының кездесуінде ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің архив ақпаратын қолдану, алмасу бойынша өзара әрекеттесу принциптері мен формалары туралы Келісім бекітілді. Бұл Келісім ТМД аумағындағы ақпараттық кеңістік пен гуманитарлық және мәдени сферадағы өзара ықпалдасудың маңыздылығын сақтауды ескере отырып, әрі 1992 жылғы 6-шілдедегі бұрынғы Кеңес Одағының мемлекеттік архивтерінің істеріне ие болу қатынасы туралы Келісім ережесін назарға ала отырып, бұл Келісім архив ақпараттарын алмасу аумағын кеңейтіп, өзара бірлесіп жұмыс істеуді тереңдетуге бағытталды.

1-бабында: Елдер архив ақпаратымен алмасуды серіктестіктің маңызды формасы ретінде қарастырады. Мемлекеттер өз ұлттық заңдарына сәйкес, архив ақпаратымен кеңінен алмасуды қамтамасыз етуге барынша мүмкіндік жасайды, – делінген.

Осы құжатты дайындауға Қазақстан Республикасы да өз үлесін қосқан. Бұл сөзімізге ҚР ОМА директорының ҚР Сыртқы Істер Министрі Қ. Тоқаевқа жазған хаты дәлел.

«1999 жылы 20-мамырдағы Қазақстан Республикасының №21-13/5262 Жарлығына сай Орталық мемлекеттік архив ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің архив ақпаратын алмасу туралы Келісім жобасын талқылайды.

Архивтер мен құжаттарға өкілетті орган ретінде берілген келісім Қазақстан Республикасының «Ұлттық Мұрағат пен мұрағат қорлары» туралы Заңымен үндестік табуы абзал деп санаймыз.

Сонымен қатар, ҚР орталық Мемлекеттік Архиві осы жобаның қабылдау жұмысына қатыса отырып, өз ұсыныстарын Ресей Федералды Архив қызметіне ұсынған. Ол ТМД елдерінің архив қызметінің жетекшілері бас қосқан кездесуде талқыланды (1997 жыл, қазан, Москва) және қолдау тапты.

Бұдан басқа, Үкіметтің нұсқауымен біз келісім жобасын үш рет сараптамадан өткізіп, қорытындысын ХЭК жібердік. Келісімнің жаңа мәтінінен байқағанымыздай, біз ұсынған барлық ескертулер мен ұсыныстар назарға алынған [238].

Міне, осылайша жан-жақты көптеген талқылаудан өтіп, іріктелген аталмыш Келісім күшіне еніп, ТМД елдері арасындағы ықпалдастықтың бір тармағына айналды. Осы Келісім аясында көршілес елдер архивтерінде іздеушісін күтіп жатқан қаншама бағалы тарихи құжаттарымыз қайтарылып, төл тарихымыздан өз орындарын табуда.

Ең алдымен бауырлас өзбек елімен мұрағаттық деректерді алмасу мақсатында қалыптасқан ынтымақтастық байланыс тарихына тоқталайық: Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының бай тарихи-мәдени мұрасы бар. Бұл екі елдің ежелден бір кеңістікте тарихи қалыптасқанын назарға ұстай отырып, бауырлас халықтардың өшкенін жаңғыртып, өткенін санасына түсіру мақсатында архив ақпараттарын алмасуы өте заңды құбылыс.

Осы мақсатта 2002 жылы 28-ақпанда Комитет Төрайымы Р.Х. Сариева Өзбекстан Республикасының Бас Архив басқармасының бастығы П.Н. Нигматовқа хат жолдаған Онда Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және Қоғамдық келісім Министрлігі архивтер мен құжаттарды басқару Комитеті мен Өзбекстан Республикасының Министрлер Кабинетінің Бас Архив Басқармасының арасындағы серіктестік байланыс орнату туралы Келісім жобасын талқылау мақсатында кездесу қажеттілігі айтылады [239].

Бұл жоба 10 баптан тұрады. Мұнда екіжақты серіктестік жұмыстарды қалай жүргізу барысы жан-жақты талқыланған.

Мысалы: 5-бапты келтіре кетейік: тараптар Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының мемлекеттің тарихы мен мәдениетін зерттеуші ғалымдарына қолайлы жағдай жасаулары керек. Осы мақсатта зерттеушілер өздерін зерттеп жүрген ғылыми тақырыптарына сай жарияланған немесе әлі жарияланбаған барлық анықтамалық материалдарға қол жеткізе алулары керек [240].

Тарихшылар үшін бұл бап өте маңызды. Екі ел арасындағы бұл келісім 2002 жылы бекітілді. Өз кезегінде Өзбекстан Бас Архиві де Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің Архивтер мен құжаттандыруды басқару Комитетінің төрайымы Р. Сариеваға 3.01.2002 жылы жазған жауап хаты тіркеулі [241].

Мұнда: «Өзбек Бас Архиві сіздің екі республика архивтері арасындағы серіктестікті нығайту туралы ұсынысыңызды құптайды және Қазақстан тарихына қатысты архив құжаттарын жинақтап, көшірмеден өткізуде көмек көрсетеді.

ӨР Орталық Мемлекеттік Архиві өз оқу залдарына келушілерді ыңғайлы уақыттарында қабылдай береді (оқу залында дайындалу тегін, ал архив құжаттарын дайындау, ереже бойынша өзбек суммасында бекітілген Прейскурантқа сай болуы қажет), – делінген.

Осы бағытта жүргізілген жұмыстардың, екі жақты іссапарлардың нәтижесінде Өзбекстан архивінде Қазақстан тарихына қатысты ауқымды құжаттар тобының сақталып жатқандығы белгілі болды. Бұл туралы 24.09.2003 жылы ҚР Мәдениет Министрі Д.К. Касеиновке жазған хатында Комитет төрайымы Р. Сариева былай дейді:

«Архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің мамандарының іссапарлары нәтижесінде мемлекеттік архивтердің ғалым-тарихшылары Ресей Федерациясының федералды және облыстық архивтерінде 7000-нан астам құжаттар мен 100 мың микрофильмдер алу үшін келісімдер дайындады. Бұл құжаттардың ішінде қазақтардың ортаазия хандықтарымен, жоңғариямен, Қытаймен қарым-қатынастары туралы құжаттар кездеседі.

Жақын шетелдердің архивтері мен ғылыми мекемелерінен Ресей Федерациясының архивтерінен басқа, Өзбекстан Республикасының архивтері материалдары асқан қызығушылық туғызады, ол қорларда Қазақстан тарихына қатысты ауқымды материалдар жинақталған. Осыған байланысты 2003 жылы Ташкент қаласына іссапарға бару жоспарланған. Іссапар шығынын архив қызметінің дамуы туралы мемлекеттік бағдарлама есебінен қарастырамыз. Бірақ, Өзбекстан Республикасының архив ісі бойынша ұлттық заңнамасындағы белгілі бір қиындықтарға байланысты қазақстандық зерттеушілерге осы мемлекеттің ғылыми мекемелері мен мемлекеттік архивтеріне ену мүмкін болмай отыр. Жоғарыда аталғандарды назарға ұстай отырып, ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігі мен АҚШ-ң Холокост Мемориалдық Мұражайы арасында да осындай Келісім орнату керек [242].

Осындай мәтіндегі өтініш хат Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министрлігіне де жолданған. Онда 2001 жылы 11-маусымдағы ҚР Үкіметінің 2001-2005 жылдарға арналған ҚР-да архив ісін дамыту Бағдарламасына сәйкес бектілген №797 Қаулысын бағытқа ала отырып, ҚР Мәдениет, Ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің архивтер мен құжаттарды басқару Комитеті алыс-жақын шетел архивтерінен Қазақстан Республикасы үшін құнды болып табылатын, құжаттарды тауып, көшірмесін алу мақсатында келісім-шарттар әзірлегендігі айтылған. Осы іс-шараларды жүргізуге байланысты Өзбекстан Республикасының Бас архив Басқармасымен ұзақ мерзімді келісімге келу үшін қол ұшын беруді өтінген [243].

Бұл хатқа 2003 жылдың 30-желтоқсанында жауап хат жазылып, онда бұл мәселені шешуде көмек беретіндіктерін айтқан [244].

Мұнда Өзбекстан Республикасының ОММ директоры Эркин Абдуллаев мырзаға жолданған хат сақталған. 1-12/44.23.02.2001 ж. [245].

1999 жылғы 4-маусымдағы Минскі қаласында жасалған «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласынағы өзара іс-қимыл жасау принциптерімен нысандары жөніндегі келісімнің» 1-бабына сәйкес Өзбекстан тарапынан мына мәселелерді анықтауға мүмкіндігінше көмек көрсетуін сұраған:

1. ҚР тұрғыны З.Ижанов шамамен XVIII-XIX ғасырда өмір сүрген бабасы Есімхан туралы деректі құжаттар іздетіру жөнінде сұрау салған. Осы іздестіру барысында Есімхан Хиуа ханының министрі қызметін атқарғаны туралы дерек табылды. Сондықтан ол кісіге байланысты өмірі, қызметі, отбасы, ұрпақтары туралы мәлімет Өзбекстан Республикасының архивінде болуы мүмкін.

2. Біз республика бойынша еліміздің зиялы азаматтары туралы жинақ шығаруды қолға алып едік. Оған қажетті құжаттардың бірсыпырасы Романовтар тұқымының билік құрғанына 1913 жылы 19-ақпанда 300 жыл толуына байланысты қазіргі Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан жерлерінен қатысқан делегацияларға тірелетіні де өзіңізге белгілі.

Солардың ішінде 300 жылдық мерекеге қатысқан бұрынғы Түркістан генерал-губернаторлығына қараған Жетісу облысы, Қапал уезінен Тұрысбеков Құдайберген жөнінде дерек өте қажет болып тұр. Себебі, біреулер оны мерекеге қатысты десе, екіншілері қатыспаған дейді.

Бір ескеретін мәселе, 1913 жылы жазылған газет беттерінде осы мерекеге қатысушы мұсылмандар әр облыс бойынша фотоға топ-топ болып түскен көрінеді.

Сондықтан, Түркістан генерал-губернаторлығына қараған Жетісу облысынан барған делегациялардың тізіміне, оның ішінде Тұрысбеков Құдайбергенннің қатысқандығы жөнінде мәлімет пен фото қажет [246].

Міне осы құжаттар мәтінінен байқап отырғанымыздай, Қазақстан мен Өзбекстан Республикалары арасындағы Қазақстан тарихына байланысты деректер жинақтау мақсатында архивтік ақпарат алмасу біршама жолға қойылғаны белгілі болып отыр.

Енді Қазақстан Республикасының 2000 жылғы шетелдердің архив мекемелерімен, Халықаралық Архив Кеңесімен ынтымақтастық байланысының даму тарихына тоқталайық [247. 248].

21.01.200№2-14/14

7/1089-к от 22.12.1999

Бұл құжатта Ресей Федералдық Архив қызметінің жетекшісі В.П. Козловқа жазылған хат мазмұнында: ҚР ОМА Бас Хатшы Иван Албада ұсынған ХАК(МСА) құрылымы туралы жаңа жобаны жақсы қабылдап, бағалайтындықтарын айтады. Олардың ХАК аймақтық бөлімдерінің кеңейту көзқарасын, әрі ХАК құрылымында ТМД елдері үшін жеке бөлім құру идеясымен толық келісетіндіктерін білдіреді.

Әрине, бұл идеяны жүзеге асыру архив ісін дамыту мәселелерін шешуді жеңілдетіп, жаңа мазмұнмен байытары сөзсіз.

ЦГА№2-14/36

18.02.2000 ЮНЕСКО Тереза Утезени ханымға!

Бұл хат мәтінінде ең алдымен ҚР ОМА-ң негізі қызметіне, оның қорларындағы жинақталған мәліметтерге сипаттма беріп өткен. Осы қорлардағы құжаттарға иллюстративті материалдар (фотолар, суреттер) жетіспейтіндігі туралы айтылған. «Әлем жады» («Память мира») бағдарламасы бойынша Омбы облыстық басқармасының қорына отандық және шетелдік зерттеушілердің қызығушылығы артқанын, АҚШ, Жапония, Германия және Қытай университеттерінің зерттеушілері сұраныс жіберіп жатқанын тілге тиек етеді.

Негізі, бұл Омбы облыстық басқармасы қоры қазіргі заманғы Ресей Федерациясындағы Омбы облысына ешқандай қатысы жоқ, бұл қордың атауы патшалық Ресейдің отары болған уақытта берілген мекеменің сонда орналасуына байланысты қойылған. Омбы Облыстық Басқармасының құзыреттілігіне қазақ халқын басқару, шекаралас аймақтардағы дипломатиялық қатынастарды реттеу сияқты мәселелер кірген.

Бұдар әрі, хат иелері ЮНЕСКО ұйымымен серіктестікті жалғастыру мақсатында, ҚО ОМА қорларындағы сақталған Қазақстан мәдениетіне байланысты иллюстративтік материалдар жинақтаған архив қорларын ұсына алатындықтарын жеткізген. Бұдан басқа, ҚР ОМА жеке тұлғалардың (суретшілердің, жазушылардың, әртістердің, композиторлардың және басқа да мәдениет пен өнер қайраткерлерінің) архив қорларын сақтайды. Әбілхан Қастеев, Айша Ғалымбаева, Сергей Калмыков қорларын ұсына отырып, ондағы құжаттарда ХХ ғасырдың 20-70 жылдарына жататын суреттер, этюдтар, сызбалар, альбомдар, каталогтар, фотосуреттер бар екендігін мәлімдеген. Егер, ЮНЕСКО тарапынан осы қорларға қызығушылық танытылса, толық ақпарат беруге дайын екендіктерін білдіріп хат жазған [249].

Бұл хатқа келген жауап хат сақталған.

16.02.2000 ж. Париж. Хат мазмұнында олар өздерін қызықтырған бірқатар сауалдарды қояды: «Hitachi» формасымен серіктестік жұмыстарын жасамас бұрын, осы айтылып отырған иллюстрациялық материалдарда ХІХ ғасырдағы Қытай мен Омбы облысының мәдени байланыстарына қатысты материалдар бар ма? «Hitachi» осы жобаға қатысуы үшін, мысалы көпшілікке қолжетімді болу үшін СD-ROM құруда коллекцияның көп бөлігі құжаттардан емес, иллюстрациялық материалдардан құралғаны дұрыс.

Егер, Сіздің көрсеткен коллекцияңызда тек жазбаша құжаттар ғана болса, онда Сіз Қазақстан мәдениетін бейнелейтін, басқа иллюстрациялық коллекцияларды таба аласыз ба деген сауал тастаған [250].

ЮНЕСКОға осы жоғарыда көрсетілген суретшілердің «жеке қорларының» сипаттамасы жіберілген. Бұл құжаттар «Память мира» регистрында тіркелуіне ұсынылды.

№1665 қор Ғалымбаева Айша (29.11.1917) – Қазақстанның халық суретшісі.

№1758 қор – «Калмыков Сергей (1891-1967) – суретші.

№1676 қор – «Әбілхан Қастеев (1904-1973) - Қазақстанның халық суретшісі.

Ресей Федералды Архив қызметі (Росархив) тен ҚР ОМА директоры Р.Сариеваға хат 22.05.2000 №7/542-к.

Мұнда ТМД елдері архив қызметі жетекшілерінің кезекті мәжілісін 4-шілдеде Мәскеудегі Армения елшілігінде өткізу жоспарланып отырғаны айтылған. Күн тәртібінде қаралатын мәселелер бойынша ескертулер мен ұсыныстар өзгерістер енгізу үшін алдыг-ала жіберіліп отырғандығы мәлімделінеді.

Росархив жетекшіс В.П. Козлов [251].

Бұл хатқа қосымша күнтәртібі тіркелген. Мұндағы баяндамашылар Армения Республикасының Елшісі С.М. Саакян, Мемлекеттік архив Департаменті Төрағасы (Грузия) – З.П. Махарадза, Беларусь Республикасы архив пен іс жүргізу Мемлекеттік Комитеті – А.Н. Михайличенко, Росархив жетекшісі орынбасары – В.П. Таранов. Бірақ, өкінішке орай қаржылық мәселелердің қиындығына байланысты бұл кездесуге Р. Сариева бара алмады. Бармаса да күн тәртібінде қаралатын мәселелерге байланысты өз ұсыныстарын жіберген.

Бұдан әрі бұл қор құжаттарында «ТМД елдеріндегі архив ісі Кеңесін құру» туралы пікірталастар, ұсыныстар сиаптталған мәтіндегі өзара хат алмасу құжаттары сақталған [252-254].

Сонымен қатар, осы хатқа қосымша ретінде ТМД елдерінің архив қызметі жетекшілерінің кеңес мәжілісінің қорытындысы туралы хаттаманы қоса жіберген [255].

Міне, осылайша біз бұл тараушада Қазақстан Республикасы архивтерінің шетелдік архивтермен ықпалдастық байланысын қарастырдық. Сан ғасыр тарихы бар еліміздің асыл қазынасы көршілес елдердің, одан басқа алыс шет мемлекеттердің архивтерінде өз іздеушілерін күтіп жатқаны белгілі. Осынау мұраны халқымызға қайтару үшін тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан ақ игі бастамалар әзірленгені белгілі болып отыр.

Ең алдымен, Қазақстан Республикасы архивтерінің ТМД елдерімен архиваралық ынтымақтастық байланыс тарихына тоқталдық. Соның ішінде, 1999 жылы 4-маусымда бекітілген, «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен нысандары жөніндегі Келісімнің» қабылдану тарихы жан-жақты зерттелді. Бұл келісімді бекітуге біздің еліміз де ат салысып, талқылау кезінде өз ұсыныс-пікірлерін білдіргені- архив құжаттары арқылы дәлелденіп отыр.

Осы маңызды Келісім нәтижесінде көршілес Өзбекстан Республикасымен архиваралық ықпалдастық байланыс жолға қойылғаны мәлім болды.

Қазақстан Республикасы 2000 жылдардан бастап, шетелдік архив мекемелерімен, ХАК, ЮНЕСКО ұйымдарымен ынтымақтастық байланысының даму тарихы қарастырылды.

**3 ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРИХЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ АРХИВТІҢ РОЛІ**

**3.1 «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында архивтік мұраның насихатталуы**

Әрине, тәуелсіздік алған жылдардан бері мәдени мұраны қорғау мен дамыту саласында қалыптасқан ахуал осы бағыттағы қызметті одан әрі дамыту мен жандандыруда кезек күттірмейтін кешенді шараларды қолдануды талап етіп отыр. «Архив-2025» бағдарламасы – 2004-2006 жылдарға арналып қабылданған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының заңды жалғасы. «Мәдени мұра» бағдарламасының басты мақсаты – рухани және білім беру саласын дамыту, елдің мәдени, мұрағаттық мұрасының сақталуы мен тиімді пайдалануын қамтамасыз ету болып табылды. Алдымен, «Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының орындалу тарихына көз жүгіртіп көрейік.

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында мәдениетіміз бен төл тарихымыз ғылыми құндылығы жоғары жәдігерлермен байытылды. Ресей Федерациясының Астрахань, Орынбор, Уфа, Қазан, Омбы, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Саратов т.б қалаларында, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Қытай, Иран, Египет, Түркия, АҚШ, Франция және басқа да елдердің мұрағаттарында қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне қатысты сан мыңдаған құнды жәдігерлер сақталғаны белгілі. Оларды отандық мұрағат және кітапхана қорларына алдыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Қазақстан Республикасы Архивтер мен құжаттарды Басқару Комитеті араб елдерімен архивтік құжат алмасу байланысын жолға қойған. ҚР ҰА қорында Сауд Арабиясы Корольдігі Елшілігінің ҚР Сыртқы Істер Министрі Е.Идрисовқа жазған хаты сақталған екен [256].

Мұнда Сауд Арабиясы тарапынан мынадай ұсыныс келіп түскен: 2000 жылы 21-26 қыркүйек аралығында Испанияның Севилья қаласында өтетін ХАК-ң конференциясында Израиль тарапынан 2001 жылы жыл сайынғы симпозиумды Иерусалим қаласында өткізуге ұсыныс жасалынатыны күтілуде. Сондықтан Сауд Арабиясы Қазақстан Республикасын бұл конференцияға қатысудан бас тартуға үгіттейді. Өз пікірлерін олар былай білдірген: «Израильдің бұл симпозиумды өздерінде өткізуі туралы ұсынысы Иерусалимді Израильдің астанасы ретінде насихаттау деп танимыз, бұл мақсат халықаралық пактілерге және араб, ислам әлеміндегі қабылданған нормаларға қайшы келеді. Осыған байланысты, Сауд Арабия Корольдігінің Үкіметі ҚР Үкіметін Араб елдері Лигасының ХАК симпозиумын Израильден басқа елде өткізу туралы ұсынысына қолдау көрсетуге шақырады. Егер де, симпозиум бәрібір Израильдің ұсынысы бойынша өтетін болса, Ислам әлемінің пікірін қолдау мақсатында бұл симпозиум жұмысына қатыспауға үндейміз»- деген мәтінде хат жолдаған.

2000 жылы 21-26 қыркүйекте Севилья қаласында (Испания) архивтер XIV Халықаралық Конгресі өтті. Осыған байланысты РФ Архив қызметінің басшысы В.П. Козлов хат жолдаған.

«Жаңа мыңжылдықтағы ақпараттық қоғамдағы архивтер» тақырыбындағы өткен конгрессте келсі мәселелер қарастырылған: электрондық құжаттарды басқару, сақтауды қамтамасыз ету, қолдану, архивтанудың жеке ғылыми пән ретінде дамыту, архив туралы білімнің моделін жетілдіру, қазіргі замандағы архивтердің рөлі туралы мәселелер қарастырылды.

2000 жылы 25-қыркүйекте Бас Ассамблея ХАК құрылымында Еуро-азиаттық аймақтық бөлім (ЕВРАЗИКА) құру қажеттілігін атап көрсетті. Бұл бөлімді құру негізінен ТМД елдерінің бастамасынан туындаған еді [257].

Осы хатқа қосымша ретінде ХАК Еуроазиаттық аймақтық бөлімінің Жарғысы тіркелген. Бұл Жарғымен танысып, мәтін бойынша ұсыныстар мен ескертулер енгізу мақсатында 6-желтоқсанда өтетін ХАК ЕВРАЗИКА аймақтық бөлімінің жиылысына қатысуға шақырған.

Қазақстан тарапы бұл ұйымның құрылуына қолдау білдірді. Жарғы мәтіні бойынша өз ұсыныстарын айтып жауап хат жолдаған [258]. Осы ұйым эмблемасын таңдау конкурсына қатысуға Қазақстан тарапын шақырған. 6-қарашада өткен мәжіліс хаттамасы Қазақстанға жіберілген, бұл жиында осы бөлім Жарғысы жобасы ұсынылған ескертулер мен толықтыруларды енгізе отырып, қабылданатындығы мәлім болды. Бөлімнің жеке баспа органы «ХАК Еуроазиаттық аймақтық бөлімінің ақпараттық бюллетені» (ХЭК Еуроазиаттық аймақтық бөлімшесінің ақпараттық бюллетені) құрылатын болды [259].

Қазақстан Республикасы Мысыр елімен де архивтік ақпараттар алмасу мақсатында ынтымақтастықты жүзеге асыруға ұмтылған. Өз кезегінде Р. Сариева да Египет Мәдениет орталығының директоры, Египет елшілігінің мәдени мәселелер бойынша кеңесшісі Ружди аль-Хиджази мырзаға ынтымақтастық байланысты жалғастыру жөнінде ұсыныс айтып хат жазған.

Негізінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Мұрағат қорында қажылықтың діни және саяси маңызы, ислам діні жайлы құжаттар, зерттеулер баршылық. Олардың бірсыпырасының көшірмелері Египеттегі Қазақстан елшілігіне жіберілген. Ал, Қазақстанның тарихына, мәдениетіне қатысты зиялыларымыз туралы деректер мен олардың еңбектері араб тілінде, араб елдерінде сақталғандығы белгілі.

Хатында Р. Сариева былай дейді [260]:

«Халықаралық мұрағаттар Кеңесінің ұсынымдарына сәйкес әрбір ел өз заңдарында Ұлттық Мұрағат қорларындағы құжаттарды басқа елдердің азаматтарына пайдалануға рұқсат берген. Сондықтан Египеттегі өтетін Қазақстан мәдениеті күндері аясында Мысыр мен Қазақстан мұрағатшылары арасында тығыз байланыс орнату мақсатында Қазақстан тарапынан бірнеше мұрағатшы мамандарды шақыртуыңызды сұраймын.

Болашақта екі елдің мұрағатшылары арасында ынтымақтастық өз жалғасын табатындығына сенім білдіремін.

Сізді (егер қызықтырса) Қазақстан Республикасының мұрағат қорларымен танысуға шақырамын.

13.09.2000

1-12/149 нөмірлі

Осындай мәтінде тілек білдіре отырып, 13.09.2000 1-12/148 нөмірлі хатты Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министрлігіне жолдаған.

Египетте өтетін Қазақстан мәдениеті күндері аясында Мысыр мұрағатшыларымен тығыз байланыс орнату мақсатында Қазақстан тарапынан баратын делегация құрамына бірнеше мұрағатшы мамандарды қосуды сұраймыз.

Қазақстан Республикасы «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Заңының 5-бабының 4 тармағына және 48 баптың 1 тармағына сәйкес Сіздер Қазақстан мұрағатшыларының тілегіне қолдау көрсетеді деп ойлаймыз [261].

Комитет алыс-жақын шетелдермен жан-жақты байланыс жүргізіп, олардың мұрағат саласында атқарған жұмыстарына байланысты жарық көрген еңбектеріне де үлкен қызығушылық танытып отырды. Соның бір дәлелі: Комитет Төрағасының орынбасары И. Қозыбаетың 27.10.2000 ж. №1-12/178 нөмірлі Удмурт Республикасы ОМА директоры О.М.Безносова ханымға жолдаған хаты. Бұл хатта С.Т. Дерендяеваның «Создание коллекции копии документов по истории Удмуртии, выявленных за ее пределами» деген атпен шығарған әдістемелік кітапшасының бір данасын, тәжірибе алмасу мақсатында пайдалану үшін берулерін өтінген [262].

22.02.2001 №4/236-к нөмірлі В.П.Козловтан келген хатқа қосымша ретінде сауалнама сұрақтары берілген. Бұл сауалнаманы 2000 жылы 4-маусымда Мәскеуде өткен ТМД елдерінің архив қызметі жетекшілерінің Кеңесінің кездесуінде өңдеп бекіткен [263]. Сауалнама ТМД елдерінің халықаралық конференцияға дайындық барысында аудиовизуалды құжаттарды кешендеу мен сақтау мәселелеріне арналған. Сонымен қатар осы сұрақ төңірегінде мемлекет тарапынан қабылданған құқықтық актілерді білуі, бұл акттердің қызмет ету аясы, хронологиялық кезең бойынша сақтаудағы аудиовизуалды құжаттардың көлемі, оларды сақтау шартын білуі, т.б. осы құжаттарды жинақтау, сақтау мәселелеріне байланысты сауалдарды қамтиды.

Бұл сауалнаманы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Орталық архивінің кинофотоқұжаттар мен дыбыстық жазба бөлімінің қызметкерлері толтырып, Ресей Федералдық архив қызметіне жолдаған. Бұл туралы Төрайым Р. Сариеваның Ресей Федералдық архив қызметі жетекшісі В.П. Козловқа 17.5.2001 ж. №1-12/116 шығыс нөмірімен жолдаған хаты дәлел.

10.04.2001 жылы №4/388-к нөмірімен Ресей Федералды Архив қызметі жетекшісі, РАН корреспондент-мүшесі В.П. Козловтан ҚР Архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің Төрағасы Р.Х. Сариеваға хат келіп түскен.

Онда 2001 жылы 29-қарашада Мәскеуде аудиовизуалдық құжаттарды сақтауды қамтамасыз етумен жабдықтау мәселелері бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтетіндігі мәлім етіліп, осы конференцияға қатысуға шақырған [264].

Жауап хат 14.05. 2001 ж. №1-12/113

Мұнда конференция жұмысына Қазақстан Республикасынан Р.Х. Сариева – мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің төрағасы;

А.Ф. Сеитова – Қазақстан Республикасының кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалары Орталық мемлекеттік архивінің директоры қатысатындығы айтылған. Баяндама тақырыбы: «Сотрудничесва Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан с культурными и общественными организациями по реставрации и использованию аудиовизуальных документов Национального архивного фонда» қатысты.

ТМД архивтерінің өзара үздіксіз байланыс жасағанына куә болатын архив деректері жетерлік. Мысалы: 11.07.2001 жылы №7/2364-к шығыс нөмірімен Ресей Федералды Архив қызметінен тағы да бір хат келіп түседі. Мұнда Росархив жетекшісі В.П. Козлов мынадай өтініш жасаған:

«Росархивке Кабардин-Балқар Республикасының архив қызметі Республика тарихын зерттеп, толықтыру үшін ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы құжаттарды Қазақстан Рсепубликасының архивтерінен іздестіруге көмек берклерін өтінген. Өз кезегінде Росархив Қазақстанның архив мекемелерінен Кабардин-Балқар архивистеріне өз тарихтарына қатысты құжаттарды тауып, жинақтауға көмек беруін сұрайды».

Әрине, ХХ ғасырда Кеңес Үкіметінің озбыр саясатына ұшыраған кабардин-балкар халықтары Қазақстан жеріне депортацияланған еді. Саяси қуғынға ұшыраған бұл халықтардың естерін жиған соң өткен тарихын іздеуі әбден орынды.

Қазақстан тарапынан бұл өтінішті орындау мақсатында Республикалық барлық архив мекемелерінде Кабардин-Балкар Республикасының тарихы бойынша деректі материалдарды іздестіру жұмыстары жүргізілді. Мемлекеттік архивтердің Комитетке берген есебінде: архив қорларында балкар халқының Қазақстан территориясына депортацияланған тарихына байланысты құжаттардың бар екендігі анықталды.

Осы мәселеге байланысты Р.Х. Сариеваның жауап-хаты: «Бұл құжаттарда 1944-1956 жылдардағы арнайы қоныс аударушы халықтар кабардин-балқарлардың шаруашылық-тұрмыстық жағдайы, олардың арасында партиялық – саяси және мәдени-ағарту жұмыстарын жүргізу, мекетеп жасындағы балаларды мектепке қабылдау сияқты мәселелер кездеседі.

Аталған құжаттардың көшірмесі сұраныс беріп отырған Кабардин-Балқар архивтік мекемелерінің мекенжайына жөнелтіледі», – деп мәлімдеген [265]. Сонымен қатар, Қазақстан тарапынан Кабардин-Балкар архивистерінің осы мәселе бойынша құжаттарды зерттеу мақсатында ҚР мемлекеттік архивтерінің оқу залдарында жұмыс істеуіне көмек көрсететіндігі айтылған.

Бұл құжаттар ҚР ОМА, Алматы облысының мемлекеттік архивінен, Көкшетау қаласының мемлекеттік архивінен, Шығыс Қазақстан облысының қазіргі заман тарихы құжаттарының орталығынан, Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік архивінен табылған.

2001 жылдың І-жартысында Қазақстан Республикасы Үкіметі 2001-2005 жылдарға арналған еліміздің архив ісінің концепциясы мен Тұжырымын бекітті, мұнда Қазақстан тарихы бойынша шетел архивтерінде сақталған құжаттарды анықтап, көшірмеден өткізуге басымдылық берілді.

XVI-XX ғасырлардағы Қазақстан тарихының әртүрлі аспектілері боынша дерек көздері Ресей Федерациясының архив мекемелерінде сақталған. Аталмыш құжаттардың көшірмелерін алғызу үшін 2002 жылы Қазақстан мемлекеттік архив қызметкерлерінің Ресейдің Федералды архивтеріне, музейлері мен кітапханаларына (РГАДА, РГВИА, ГА РФ, РГАСПИ, РГВА, РГАЛИ, АВПРИ, Ресей мемлекеттік кітапханасы, мемлекеттік тарихи музей) іссапарлары жоспарланған [266].

Осындай мәтіндегі хат 26.11.2001жылы №1-12/277 нөмірлі Өзбекстан Республикасының Бас Архив Басқармасының Бастығы Нигматов П.Н. жолданды [267].

25.12.2001 жылы 1-12/326 нөмірмен Польша Республикасының Мемлекеттік Архивтерінің Бас директоры пани Дариэ Налэнчқа «ХІХ-ХХ ғасырларлағы поляктардың тарихы мен тағдырына байланысты Қазақстан Республикасының архивтерінде сақтаулы архив құжаттары тізімін жасау үшін жеке келісім-шартқа отыру қажет екені айтылған. Сонымен қатар, Польша архивтерінде сақтаулы Қазақстан тарихына байланысты құнды архив құжаттарының көшірмесін алу мәселесі де көрсетіледі [268].

19.01.2002 жылы Алматы қаласында ҚР Мәдениет, Ақпарат және Қоғамдық Келісім Министрлігінің архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің Қазақстан тарихына қатысты тарихи және мәдени құнды болып табылатын құжаттарды іздеп, көшірмесін алу мақсатында шет мемлекеттерде жұмыс істейтін жұмыс тобын құру туралы жиналыс өтті. Бұған осы Комитет қызметкерлері қатысты. Осы Жиналыс Хаттамасынан мына мәселелерді аңғаруға болады: 2001 жылы 16-қарашада №65 « Қазақстан Республикасының 2002 жылғы шетел мемлекеттерінің архивтерінен Қазақстан тарихына қатысты, тарихи және мәдени құныдылығы бар құжаттарды іздестіру және оларды көшірмеден өткізу туралы» бұйрығына қол қойылып бекітілген. Бұл бұйрыққа сәйкес жұмыс тобы құрылды. Құжаттарды іздестіру үшін республикалық бюджеттен 5,5 млн. теңге бөлінген.

2002 жылы жұмыс тобының басты назары Қазақстан тарихына байланысты көптеген құжаттар сақталған Ресей мен Өзбекстан архивтерінде болды. Ресейдің 4 қаласының архивтерімен жұмыс істеу көзделген: Москва, Санкт-Петербург, Омск және Орынбор. Мұндағы құжаттар хронологиялық шеңбері жағынан XV-XX ғасырларды қамтиды. Осы жиылыстың соңында қабылданған шешім:

1. 2002 жылға арналған шетел архиверінен Қазақстан тарихына қатысы бар құжаттарды іздестіру мен көшірмелерін алғызу үшін ұсынылған бағдарламаны бекіту.

2. Республикалық архив мекемелері директорларына талқылау барысында туындағын ұсыныстарды жүзеге асыру үшін шаралар қолдану.

3. Тоқсан сайын жұмыс тобы жетекшісінің есебін тыңдау [269].

18-сәуір 2002 жылы Ресейдің Федералды архивтеріне, ғылыми орталықтарына, кітапханалар мен музейлеріне ғылыми іссапарға баратын архивистер мен тарихшы ғалымдардың іссапар кестесі бекітілді [270].

03.07.2002 жылы өткен жиналыста осы іссапардың қорытындысы жайлы мәселе қаралды, іссапар 13.05.-13.06.2002 ж. аралығында өтті.

Іссапар қорытындысы бойынша жұмыс негізінен Мәскеу архивтерінің 7-де жүргізілген, 2000 нан астам сақтау бірлігі бар құжаттар табылған. Тапсырыс берілген микрофильмдерді жеткізу үшін Қазақстан Республикасының Елшілігімен РФ арасында келісім-шарт қабылданған.

29.06.-01.07.2002 жылы Орталық және Шығыс Еуропаның архивтерінің 8-халықаралық конеренциясы өтті. Ол ақпараттық кеңістіктегі архив мәселесіне арналды. Бұл конференцияға Қазақстан да қатысқан. Польша Республикасының Архивтер Басшысы Дария Наэлч Р.Сариеваға хат жолдаған. Мұнда өз алғысын білдіре отыра, алдыңғы өткен 7-конференцияның материалдары жарияланған жинақты қоса жіберген. Сонымен қатар, 22-24.05.2003 жылы өтеді деп жоспарланған 9-конференцияның күн тәртібіндегі қаралатын мәселелері, мақсатын жазған [271].

Қазақстан Республикасының архивистерінің тәжірибесіне, көмегіне, көршілес Қырғыз елінің архивистері де жүгінеді. Қырғыз Республикасының Білім және мәдениет Министрлігі Архив ісі бойынша Басқармасы бастығы С.Р. Джумалиев Р.Х. Сариеваға 24.05.2000 жылы №01-16/210 нөмірлі жолдаған хатында өздерінде архивтердің техникалық қамтамасыз етілуі төмен екендігін алға тарта келе, мынадай өтініш жасайды: Біз Орталық Азия Комитетінің қайталанбас қолжазбалар, кітап және архив құжаттарын сақтауға бағытталған «Память мира» бағдарламасына қатысу туралы ұсынысын қабыл алдық. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін көмек ретінде қазақ архивистерінің «Память мира» бағдарламасын сипаттау үшін құрастырған сауалнама формасын жіберулеріңізді өтінеміз.

Сонымен қатар, Қазақстан архивистері қоғамының Жарғысы мен Бағдарламасын да сұратқызымыз келеді» – делінген [272].

Қазақстан тарапы Қырғыз елі сұратқан саулнама көшірмесімен қоса, «Қазақстан мұрағаттары» журналының бір данасын салып жібереді.

2002 жылы Қазақстанда Бөкей Хандығының құрылғандығына 200 жыл толу мерейтойы атап өтіледі. Бізге мәлім деректер бойынша, Бөкей Хандығы 1801 жылы Еділ мен Жайық аралығында Павел І императордың жарлығымен құрылған болатын. Осыған байланысты Ресей Федерациясының Астрахань, Волгоград, Саратов, Орынбор облыстарының архив мекемелерінен ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс Қазақстан тарихына қатысты материалдарды анықтап, көшірмеден өткізуге қолдау жасауларын сұралады.

Бұл хат мерейтойдан бір жыл бұрын жіберілген: 22.06.2001 ж. №1-12/73 мұнда Рсей Федералдық Архиві басшысынан Астрахань, Волгоград, Саратов, Орынбор облыстарының архив мекемелеріне ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс Қазақстан тарихы туралы материалдарды анықтап, көшірмеге түсіру үшін мүмкіндік берулерін сұрап, өтініш жасаған [273].

2002 жылы 10-14 желтоқсан аралығында Росархивтің ведомостволық архивтер мен іс жүргізу кешендеу бөлімі бастығының орынбасары Альбрехт Борис Владимирович іссапармен Алматыға келеді. Оның сапарының мақсаты- Қазақстан мемлекеттік архивтерінің тәжірибесімен танысу болды. Мұндай тәжірибе алмасу мақсатындағы іссапарлар Ресей-Қазақстан архивистерінің екі жақты байланысының одан әрі дамып, достық қатынастардың нығаюына үлесін қосады» [274].

26.02.2003 жылы жұмыс тобының кезекті отырысы өтеді. ҚР Үкіметінің 24.04.2002 жылғы №470 бұйрығы шет елдердің архивтері мен ғылыми мекемелерінен ХV-XX ғасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша деректерді іздестіру мен көшірмесін алу мақсатындағы Бағдарламаның 5.4.2. бөлімдерін орындауға байланысты және архивтер мен құжаттандыру Комитетінің 25.02.2003 жылғы №15 бұйрығына сәйкес осы Бағдарламаны орындау үшін жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы құрамына жергілікті жерлердің архивтер мен құжаттарды басқару бөлімдерінің өкілдері енді, 2002 жылға арналған шет елдердің архивтері мен ғылыми мекемелерінен ХV-XX ғасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша деректерді іздестіру мен көшірмесін алу Бағдарламасы дайындалды, бұл Бағдарламаның тарихи және мәдени құндылығы зор болды. Ресей Федерациясымен шектесетін облыстардың архивтер мен құжаттарды басқару Басқармаларына ҚР үшін тарихи құндылығы бар құжаттармен деректерді тауып, көшірмесін алу мақсатында Ресей архивтеріне мамандарды іссапарға жіберу жұмыстарын ұйымдастыру жүктелді.

Ресейдегі Қазақстан жылының ресми түрде ашылуына байланысты іс-шараларды өткізу үшін 20.02.2003 жылы Ресей Федералдық Архив қызметі мен архивтер мен құжаттарды басқару Комитетінің арасында архив құжаттарын табу мен көшірмеден өткізу мақсатында бірлесіп жұмыс істеу үшін Меморандумға қол қойылды.

А.Ф. Сеитова Красногорск қаласында РГАКФД мекемесінде кинофотоқұжаттарды іздестіру жұмыстарын әрі қарай жалғастырып, Санкт-Петербург архивіндегі кинофотоқұжаттарды іздестіру жұмыстарын бастайтынын мәлімдеді. Ол өз есебінде Мемлекеттік Телерадио фоноқұжаттарын және «Мелодия» дыбыстық жазба студиясының бұрынғы қызметкерлерінен, Ташкент қаласындағы Лейбиндер әулетінің фотоколлекциясын, Астрахань қаласындағы өлкетану мұражайында сақтаулы тұрған фотоколлекцияларды көшірмеден өткізіп алғысы келетінін баяндаған. Г.Т. Исаханның мәлімдеуінше, Венгриядағы «Ашық қоғам» Институты архивінде «Азаттық» радиосының қазақ тілінде өңделмеген материалдары бар екен. Сол архивпен осы құжаттарды өңдеп, көшірмеден өткізу үшін келісім-шартқа отыру қажеттілігін атап өтті. Сонымен қатар, поляк архивтерінде де Түркістан легионы туралы материалдардың болуы мүмкін, себебі, Мұстафа Шоқайдың «Жас Түркістан» журналына поляктің «Прометей» ұйымы демеушілік жасаған.

А.Т. Абдулина Дүниежүзілік қазақтар Ассоциациясының жетекшілігіне шетелдердегі қазақ диаспорасының өкілдеріне құжаттарды іздестіру мен табуға көмек көрсетуге өтініш етіп хат жазуды ұсынды.

Г.Абеуованың айтуынша, ҚР ОМА-ң [275] жинаққа басып шығару үшін табылған деректі материалдарды іздестіру жұмысының есептерінде, КСРО Сыртқы Істер Министрлігінің архивінен алынған «Киргиз-Кайсацкие дела» қорында Ұлы, Орта, Кіші Жүздер туралы мәліметтер кездеседі. Осы қордың шет мемлекеттердің архивтері мен кітапханаларындағы Қазақстан тарихына қатысты архив құжаттарын табу туралы есептерінде, қазақ тарихы үшін ғылыми маңыздылығы жоғары болып табылатын деректі материалдар Пекин мемлекеттік кітапханасында (ортағасырлар тарихы бойынша), Британ музейі кітапханасында, Нури-Османи мешіті кітапханасында (Түркия) –парсы және түрік тіліндегі шығармаларда XVI ғасырдағы қазақтардың саяси өмірі туралы мағлұматтар кездесетінін мәлімдеді. Британ музейі, Милан, Вена, Париж кітапханаларындағы қолжазбалар тізімі берілді.

Астарахань, Омбы, Қазан қалаларына 1960-1970 жылдар бойынша құжаттарды кешендеу іссапар құжаттарында [276] Қазақстан тарихына қатысты құжаттар кездесетін қорлар атап өтілген. Мысалы, Астрахань губерндік канцеляриясының (1714-1791) 394 қорында әскери тұтқындар алмасу жайлы қазақ хандарымен жазысқан хаттар сақталған. Осы құжаттарда Астрахань өлкетану музейінде 1912-1913 жылдардағы Гурьев облысының және Маңғыстау түбегінің тұрғындарын түсірген фотосуреттер коллекциясы бар, бұл коллекция маңызды этнографиялық қызығушылық туғызады [277].

Санкт-Петербургтегі Ресей Мемлекеттік Тарихи Архивінде 6 млн астам сақтау бірлігі бар және Санкт-Петербург мемлекеттік тарихи архивінде көрнекті қазақ зиялыларының жеке қорлары сақталған. Танысып шығып, құжаттарды іздестіру үшін қажет қорлардың тізімі жасалды. Санкт-Петербургтегі Ресей Мемлекеттік Тарихи Архиві Ресей империясының ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы құжаттарын жинақтаған маңызды орталық мекемелерінің бірі болып табылады. Мұнда министрліктер мен департаменттердің 1802 жылдан 1917 жылға дейінгі негізгі қорлары жинақталған. Сонымен қатар, архивте мемлекеттік қайраткерлердің жеке қорларының көп бөлігі сақталған. Сондықтан да, ведомостволардың Қазақстанмен байланысты көптеген материалдары осы архивте сақталғаны белгілі.

Қазақстан Республикасында мұрағат ісін дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асырудың іс-шаралар жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі Комитет төрағасының бұйрығымен т.ғ.д. В.З. Ғалиевпен бірлесе отырып, 2003 жылдың 6-сәуірі мен 4-мамыры аралығында Санкт-Петербург қаласындағы мұрағат мекемелерінде еліміздің тарихына қатысты тарихи-мәдени құндылығы бар құжаттар анықталды.

Санкт-Петербург қаласында Ресей Мемлекеттік Тарихи Мұрағатында, Санкт-Петербург қаласының тарихи мұрағатында, Санкт-Петербург мемлекеттік кинофотоқұжаттар мұрағатында жұмыс жасалынды. Ресей империясы мемлекеттік кеңесінің қорындағы 1810-1877 жылдардағы 40 мыңға жуық істердің атауымен танысып, 124 істің атауы көшірілді. Мемлекеттік Дума қоры бойынша - 13403 іс атауынан 180 іс атауы көшірілді. Сенатор, ревизиялардың қорларынан 1720 іс атауынан 149 іс атауы көшірілді. Министрлер кеңесінен 112 істен 3 іс, Қаржы министрлігінен 2218 істен 22 іс, Сауда және өнеркәсіп Министрлігінен 617 істен 13 іс, қоғамдық және жеке ұйымдар қорларынан 466 іс түгелдей, Оқу-ағарту Министрлігі қорынан 236 тізімдеменің 72 тізімдемесі, яғни 107897 іс атауынан 47631 іс қаралып, 797 іс іріктелді. Жер ісі Министлігінен 3 тізімдеме қаралып, 1916 істен 385 іс іріктелді. Сондай ақ, Қазақстан жерінде қызмет істеген адамдардың жеке тектік қорлары қаралып, 3469 істен 852 іс іріктелді.

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Санкт-Петербург университетінде 20-ға жуық қазақ студенттері оқығаны белгілі. Соған байланысты Санкт-Петербург қаласының мемлекеттік тарихи мұрағатынан 65000-ға жуық жеке істер қаралып, 11 іс іріктелді, ал Санкт-Петербург қаласының мемлекеттік кинофотоқұжаттар мұрағатынан 3059 сақтау бірлігінен 23 фотосурет іріктелді.

Сөйтіп, Санкт-Петербург мұрағатынан 18000 жуық істің атауы қаралып, одан 258 іс іріктелді. 8 млн іс сақтап отырған бұл мұрағаттар қорларынан еліміздің тарихына қатысты құжаттарды іздестіру әлі де жалғасуда.

Бұл құжаттардың қай-қайсысы да ұлттық тарихымызды ажырамас бөлігі. Олар зерттеушілердің төл тарихымызды зерделеуіне, объективті пайымдаулар жасауына және қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік даму эволюциясының ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді.

Ал, бұл мүмкіндік бүгінгі мемлекеттік биліктің белгілері мен қызметі жайлы тұжырымдар жасауға, ұлтаралық қарым-қатынас мәселелерін және қоғамды демократияландырудың қиыншылықтарын өткен тәжірибе негізінде шешуге жол ашады [278].

ҚХР-ң қазақтарға қатысты тарихи деректер мен құжаттар сақталған орындары Қытайдың тарихи жазба деректері б.з.д. І-мыңжылдықтан ХХ ғасырға дейін үздіксіз жазылып келген. Қытай жылнамаларында қазақтың арғы тегіне қатысты, Қазақстанға қатысты құнды деректер мол. Қазақтарға қатысты тарихи деректер Пекиндегі «Чжон го ди ий дан ан гуан» (Қытай мемлекеттік №1 архивнамасы-мұрағаты деп аталатын мұрағатта сақталған. Онда 1644-1912 жылдарға дейінгі қазақтарға қатысты қолжазбалар, құжаттар сақтаулы. Бұларды аталмыш архивтің №35-37 бөлімдерінен табуға болады.

Қазақтың қазіргі заманғы тарихына қатысты архивтер Үрімжі қаласындағы ҚХР Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданының мұрағатында сақталған. Онда ХХ ғасырдағы қазақтарға қатысты қолжазба құжаттар мол [279].

Моңғолиядағы Қазақ тарихына байланысты архив материалдары:

1. Мемлекеттік Орталық Архив (Улан-Батор).

2. Баян Өлгей аймағының архиві.

3. Ішкі Істер Министрлігі және шекара әскери архиві (Улан-Батор).

4. Ховда аймағы әкімшілігінің архиві (Ховд қаласы).

Моңғолия архивіндегі қазақтарға қатысты материалдар 1860 жылдан яғни, бұл елге қазақ бөлімдері көшіп келген жылдан басталады. Бұл материалдар орталық архивтің ТТа, Ф-1, ХН-1017, 109 қорларында сақталған.

Шүршіт (маньчжурь) тілінде жазылған Абылай хан мен Әмірсананың ара байланысы жайлы есеп хаттар. Бұл «Ван гүнгүүдийн илтгэл шастир» деп аталатын 317 дәптер материалдары Уланбатордағы мемлекеттік орталық кітапхананың сирек материалдар қорында сақтаулы.

Баян-Өлгей қазақ аймағының құрылуы (1940) және жеке аймақтың өсіп-өркендеуі және ұлт мәселесіне байланысты қорлар. ТТа, Ф-1, Т-1, ХН-73-78.

1937-1938 жж.репрессияға ұшыраған қазақтар жайлы материалдар Моңғолияның ішкі істер Министрлігі және шекара әскери басқармасы архивтерінде сақталған.

Т. Рысқұлов Коминтерннің төтенше тапсырмасы бойынша 1924 жылы Моңғолияға барып, 11 ай қызмет атқарғаны белгілі. Ол туралы материалдар МХРП Орталық комитетінің архивінде сақталған [280].

18.11.2003 ж. Жұмыс Тобы Жиналысының №4 хаттамасы.

Б.Ғ. Аяғанның (т.ғ.д., «Қазақ энциклопедиясы» ЖАҚ президенті) АҚШ-қа барған іссапарының есебі.

Б.Г. Аяғанның мәлімдеуінше, Гувер архивінде тек қана Кеңестік дәуірдің құжаттары ғана емес, сонымен бірге РСДРП құжаттары да, Қазақстан тарихына жанама қатысы бар Шыңжаң туралы да материалдар сақталған. Бұл құжаттар атаман Толстов пен атаман Колчактың материалдарында кездеседі. Бұл қорлар толық емес, материалдар үзік-үзік берілген. Бірлесе отырып мысалы ГУЛАГ бойынша құжаттарды жариялау. жүргізуге болады. Материалдар толық болмағандықтан тек фрагмент қана алып, осы архивке сілтеме жасау керек. Сонымен бірге, қор құрушылардың туысқандарынан келісімдерін алу қажеттілігі айтылды. Гувер архивінде 1917-1918 жылдар оқиғаларының куәгері В. Клеммнің естеліктері Қазақстан тарихына қатысы бар құнда мәліметтер береді, өйткені сол жылдардағы ақгвардияшылдар офицерлері Петропавл, Орал, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Жетісу сияқты қазақ өлкелерінде болған еді. Сонымен қатар, 20-30 жылдары Ташкентте болған американдық инженер Гордонның түсірген фотосуреттері де қазақ тарихына құнды материал болып табылады, себебі: ол жақын маңдағы қазақ ауылдарының тұрғындарын да суретке түсірген. Гувер архивінде Қазақстан территориясына жер аударылған поляктар, ІІ дүниежүзілік соғыста немістерге тұтқынға түскен әскери тұтқындар туралы құжаттар да кездескен. Гувер архивінен Қазақстан тарихына қатысы бар барлық құжаттардың көшірмелері алынып, Қазақстан архивтеріне өткізілді.

Бұл іссапар зерттеушінің өз еркімен сұраныстың нәтижесінде өтті. Барлық дипломатиялық келісімдерді Б.Ғ. Аяған өз бетімен шешті. Б.Ғ. Аяғанның соғыс, революция, бейбітшілк Гувер институтымен бірлесіп жұмыс атқару туралы ұсынысына қолдау білдірілді [281].

ҚР ОМА КФДЗ директоры А.Ф.Сеитованың 22.04-30.04.2003 ж.аралығында Мәкеу қаласына барған іссапары жайлы есебі.

Іссапар мақсаты – РФ Мемлекеттік телерадио қорынан Қазақстан тарихына қатысты аудиовизуалды құжаттарды іздеу, РГА, КФД және РГАФ фоноқұжаттарынан табылған кинофотоқұжаттарды көшірмеден өткізу үшін келісім жүргізу.

РГА КФД (Красногорск қаласы 2002 жылғы желтоқсан) жүргізілген жұмыстар барысында Қазақстан тарихына қатысты кинофотоқұжаттар табылып, олардың тізімі жасалып, ҚР ОМА КФДЗ каталогындағы тізіммен мұқият тексерілді. Сәуірдегі ісапар барысында осы кинфотоқұжаттардың көшірмелерін дайындаудың кезеңдері, олардың көлемі және басқа да өндірістік-техникалық мәселелер талқыланды. Сонымен қатар, РГА КФД мен Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі Комитет арасындағы Келісімге қол қою кезеңдері де қаралды. Мұнда екі ел заңгерлерінің де кеңесін қажет ететіннегізгі мәселе: аудиовизуалды құжаттардың көшірмесін ҚР кинотеле өнімдері мен жарияланымдарында қолдануға құқық беру, бұл құқықтың РФ мен ҚР «Об авторском праве и смежных правах» Заңына сәйкес келуі болды.

Осы РГА КФД қорларынан Т. Рысқұловтың, М. Әуезовтің. С. Асфендировтың, Ә. Нұрмақовтың, тағы да басқа қайраткерлердің 1926-1927 жылғы фотосуреттері табылған.

Мемлекеттік телерадио қорларынан Қазақстан бойынша аудиовизуалды құжаттарды іздестіру мақсатында мұндай жұмыс бірінші рет жүргізілді.

Табылған құжаттар төмендегідей:

* 1960-80 жылдар аралығындағы Қазақстан тарихы бойынша киноқұжаттар (16 мм, 35 мм), олардың ішінде «Гостелерадионың»тапсырыс бойынша «Қазақтелефильм» түсірген деректі фильмдер бар: «Аманат», «Волшебное яблоко», «Куда уходят снега», «Красавка», «Передай эстафету», «Праздник в седле», «Рыцари Медео», «Старик и озеро», «Чолпан» және т.б.;
* 1960-80 жылдар аралығындағы «Новости», «Время», «Телевизионные новости» бағдарламаларында Қазақстан тарихына қатысты телевизиялық фильмдер, телевизиялық сюжеттер:«Награждение Академического театра драмы им. М. Ауезова орденом Дружбы Народов» (1,55 1976), «Приземление транстпортного корабля «Союз-26» с космонавтами В. Джанибековым и О. Макаровым в районе Целинограда» (1,050 1978), Реставрационные работы на мемориальном комплексе Яссави в г.Туркестане, (1,40 1978), «Целиноград-150 лет» (2,20 1980), «Об открытии Государственного музея истории рыболовства в г. Форт-Шевченко на полуострове Мангышлака» (2,00 1984), «О работе специалистов Казглавтселезащиты по предупреждению и предотвращению внезапных сходов снежных лавин» (2,10 1985), «Телемост «Казахстан-Индия» (1,50 1986), «О разработке новых месторождений нефти в Казахстане» (1,25 1986) т.б.

Жаңалық бағдарламалары мен телебағдарламалардан барлығы 149 сюжет, 52 телевизиялық фильм табылған. Бұл құжаттарды көшірмеге түсіру Реутов қаласында жүзеге асырылды.

Гостелерадиофондтағы жұмыстың екінші бөлігі Қазақстан тақырыбына қатысты аудиоқұжаттарды іздестіруге арналды. Мынадай дыбыстық жазбалар табылған:

* мәдениет, ғылым, мемлекеттік қайраткерлердің баяндамалаының құжаттық және музыкалық жазбалары: Д.А. Қонаевтың әрбір жылдардағы сөйлеген сөздері, Мәскеу қаласындағы ТМД-ға қатысушы елдер басшылары Кеңесінің (Н.Ә. Назарбаевтың, Б.Н. Ельциннің. Л. Кравчуктың) Пленарлық Мәжілісінің қорытындысы жайлы журналистерге арналған пресс-конференциясындағы сөйлеген сөздерінің жазбасы, Н.Ә. Назарбаев пен Б.Н. Ельциннің ҚР мен РФ арасында өзара көмек көрсету бағытында достық туралы Келісім-шарты 1992 жылғы сөйлеген сөздері;
* 1950-1970 жылдардағы Қазақстанның көрнекті композиторлары мен әншілерінің музыкалық дыбысжазбалары: К. Кенжетаев, Г. Курмангалиев. А. Умбетбаев, Б. Досымжанов, Ж. Омарова, Ш. Бейсекова, Г. Мынбаев, М. Мусабаев. Р. Жаманова, М. және Б. Төлегеновалар, Р. Және М. Абдулиндер, Е. Серкебаев, А. Днишев, «Астана-квартет», Р. Габдиев, Мәскеудегі Алматы күндері [282].

Бұдан басқа бұл істе 19.04.-01.05.2003 жылы ҚР ОМА директоры Б.Т. Жанаевтің Орынбор қаласына барған іссапарының есебі берілген. Мұнда 45,032 сақтау бірліктен тұратын 24 қордың тізімдемесі қаралған. Мұның ішінде XVIIІ-ғасырдың аяғы – XX ғасырдың басындағы Қазақстанның саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінен мәлімет беретін 330 сақтау бірлігі табылды. Орынбор облысының мемлекеттік архиві мен ҚР Орталық мемлекеттік Архиві арасында архив қорлары бойынша анықтамалық материалдармен алмасу жайлы Келісімге қол қойылды [283].

20.08.-13.09 2003 жылы Омбы облысының мемлекеттік архивіне іссапар жұмысының есебі

«Главное управление Западной Сибири» деп аталатын №3 қормен танысу барысында (қорда 18857 с.б. (1822), Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды бірнеше топқа бөлуге болатындығы анықталды: Ақмола, Семей, Қырғыз даласы облыстары бойынша есептерде осы облыстарды мекендеуші халықтар, өндіріс, денсаулық сақтау, ағарту ісі туралы мәліметтер бар.

ІІ-топ құжаттарында тау-кен ісі, тұз өндіру, алтын кен орындары туралы құжаттар кездеседі. Әрі қарай, жасақ алымы, жөндеу салықтары, қалалардың кіріс-шығыстары, мал ұрлау әрекеттері сияқты мағлұматтар бар.

270-қор: Омбы жандарм Басқармасы, мұнда 1868-1917 жылдарға арналған 95 сақтау бірлігі бар. Бұл қордың құжаттары Ақмола облысындағы тұрғындардың саяси танымы, Петропавловск, Көкшетау қалаларындағы революциялық үйірмелер,осы аймақтардағы саяси тұтқындарды бақылау істерінен тұрады.

233- қор Омбы облыстық прокуроры. Қорда 1826-1837 жылдар бойынша 5 сақтау бірлігі бар, мұнда Қарқаралы және Көкшетау округтерінің қазақтарынан жасақ салығын алу жөнінде жазысқан хаттар сақталған.

24 қор Омбы қазыналық палатасы. Қорда 1900-1919 жылдар бойынша, 134 сақтау бірлігі бар. Ақмола, Семей, Жетісу облыстары инспекторларының жылдық есептері сақталған.

13 қор Омбы кедендік заставасы. Қорда 1807-1865 жылдар бойынша 220 сақтау бірлігі бар. Қор ХІХ ғасырдың І-жартысы мен ІІ-жартысының басындағы Сібір мен Қазақстанның арасындағы сауда қатынастарының тарихына байланысты мағлұматтардан тұрады.

395 қор. Мемлекеттік Дума сайлау туралы Омбы уездік Комиссиясы. Қорда 1906-1907 жылдар бойынша 10 сақтау бірлігі бар. Қорда Омбы уезінің қазақтарының сайлауға қатысуы туралы мәліметтер бар.

67 қор. Сібір казак әскерінң шаруашылық басқармасы. Қорда 1778-1919 жылдар бойынша 3451 сақтау бірлігі бар. Бұл қор тұрғындар, егін егу, мәдени-агрономиялық шаралар, қазақтармен қарым-қатынас, қазақстарды бодандыққа алу, қазақстардың әлеуметтік қозғалыстары, даладағы оқиғалар сияқты мәліметерді қамтиды.

Сонымен қатар, Омбы облысының Мемлекеттік Архивіндегі фотоқұжаттарды іздестіру жұмыстары да жүргізілді. Қорытындысында, табылған фотоқұжаттардың тізімі жасалған.

Ресей Мемлекеттік Тарихи Архивінде (РГИА) өткен ғылыми іссапардың есебі

РГИА-да 1367 қор бар. Іссапар 2003 жылдың 8-шілдесінен 28 шілдесіне дейінгі аралықта өтті. Жұмыс барысында 24 қордың 110 тізімдемесі қаралды. 15 қордан 641 іс табылды.

Ерте кез құжаттары Жоғары Сарай Кеңесінің қорынан кездеседі (қ. 1146). Табылған құжаттардың ішінен 132-істі бөліп айтуға болды «О нападении скопищи киргиза Срыма Датова на Илецкий городок и совершенном отражении его от ного» (Всеподданнейшие рапорты генерал-поручика Пеутлинга, 1792 ж).

Бұл қорда (1769-1801) 683 сақтау бірлігі бар, қор толықтай қаралып шықты.

Мемлекеттік жер иеліктері Департаменті қорынан (қ. 396) қоныс аударушылардың жерге орналастыру жұмыстары, Орынбор, Сырдария, Жетісу, Торғай облыстарынан қосымша жер салығын жинау, т.б.құжаттар табылды.

Жоғарыда көрсетілген қорлардың құжаттары патшалық Ресейдің қоныс аударушылық, отаршылдық саясаты туралы мәліметтер береді. Мысалы: «О вознграждении киргизов Чимкентского и Сыр-Дарьинского областей за отходящие от них арыки, постройки и насаждения на землях, предназначенных к отвову крестьянам за 1896 года», «По ходатайству русских землевладельцев о закреплении за ними земельных участков в Туркестанском крае» және т.б.

Жер ісі Министрлігінің Кеңсесінің 46 «»Всеподданнейшие доклады по Министерству земледелия» -тізімдемесіндегі құжаттар Жәңгір хан мен Шыңғыс Уалиханов туралы мағлұматтар береді. Мұнда Ішкі Орданың тәртібі жайлы да мәліметтер бар.

Сонымен қатар құнды деректер қатарына 1738 жылдан 1918 жылға дейінгі араылықты қамтитын «Коллекция карт» (қ. 1424) құжаттарын жатқызуға болады. Оның ішінде Қырғыз-қайсақ даласы мен Түркістан (1820), Азиялық Ресейдің әскери-жол картасы (1875), И.В.Мушкетов құрасырған, пайдалы кен қазбаларының орындары көрсетілген Семей облысының Құлжа ауданының картасы (1875), подполковник Громбовскийдің Памир мен Солтүстік-батыс Тибетке саяхатының картасы (1885-1890) бар. Қор толық қаралып шыққан.

Түркістанды суландыру жобасын құру партиясының қорында (1910-1918) 1916 жылғы «қырғыз» көтерілісі, орыстар мен қырғыздар арасындағы жер мәселесіне байланысты туындаған қарым-қатынастар, әскери тұтқындарды жұмысқа тарту туарыл деркетер кездеседі.

Бірақ, бұл қор тек қана тарихшыларға ғана емес, елдің су ресурстарын, олардың жойылып кету себебін зерттеуші мамандар үшін де қажетті дүние. Мұнда 1914 жылы Арал теңізі мен Сырдария, Амудария суларының деңгейі, ХХ ғасырдың басында Бетпақдаланы суландыру туралы материалдар, 1911 жылғы Түркістандағы гидротехникалық құрылыстардың, көпірлердің, бөгеттердің фотосуреттері бар.

Соңғы кезде тарихшылар арасында тарихи тұлғалар мен ұлт-азаттық қозғалыс өкілдерін зерттеуге деген қызығушылықтың артуынан жер қатынастары, ішкі және сыртқы сауданың дамуы, пайдалы қазбаларды өндіру, тау-кен өндірісінің дамуы сияқты тақырыптардың зерттелуі қалып бара жатыр. Осы тақырыптарға байланысты «Корпус горных инженеров» (Қ. 44), «Всеподданнейшие доклады по части торговли и торговые договоры с иностранными государствами» (Қ. 40) қорларында деректер бар.

Ресей Федерациясының Мемлекеттік Тарихи Архивіндегі табылған құжаттардың барлығының кешенді түрдегі көшірмесін алу мүмкін емес [284].

ҚР ОМА-ң жоғары категориялы архивисі М.Г. Жылысбаеваның 2003 жылдың 20-тамыздан 13-қыркүйекке дейінгі аралықтағы Омбы қаласына барған іссапарының есебі туралы құжат мәліметтеріне сүйенсек: Омбы қаласыныа іссапардың негізгі мақсаты – Омбы облысының Мемлекеттік архивінен XVIII-XIX ғасырлардағы Қазақстан тарихына байланысты архив құжаттарын іздестіру.

Бұл іссапар нәтижесінде табылған құжаттар мен фотоқұжаттардың хронологиялық шеңбері 1657 жылдан 1922 жылға дейінгі аралықты қамтыса, фотоқұжаттар 1842 жылдан 1866 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Табылған құжаттар тізімі: 2290+8 фотоқұжат.

«Главное управление Западной Сибири» (қ. 3), қорында (1822-1882) 15 тізімдеме, 18857 сақтау бірлігі бар. Табылған құжаттардың ішінде «Простанные журналы исходящих бумаг» құжатында Қазақстан тарихына қатысты материалдар бар.

Сонымен қатар, «Сибирский генеарал-губернатор»(Қ. 2), (1803-1822) 380 сақтау бірлігі бар, «Личный фонд Катанаева) (қ. 366) мұнда (1657-1921) 493 сақтау бірлігі бар, «Омбы қалалық полициялық бөлімі» (Қ. 14), мұнда (1804-1917) 1277 сақтау бірлігі бар, «Сибирский кадетский корпус» (Қ. 19) (1835-1917) 1138 сақтау бірлігі бар, «Военно- походная канцелярия командира Сибирского корпуса» (Қ. 1), мұнда (1740-1800) 307 сақтау бірлігі бар, Омская учительская семинария (Қ. 115), (1873-1917) 732 сақтау бірлігі бар, Омский учительский институт (Қ. 94) (11912-1917) 58 сақтау бірлігі бар, Омское техническое училище (Қ. 43) (1882-1916) 1052 сақтау бірлігі бар, Западно-Сибирский отдел Российского географического общества (ЗОРГО), (Қ. 86), (1763-1764, 1806, 1860, 1862, 1870-1922) 281 сақтау бірлігі бар. Бұл құжаттардың барлығында Қазақстан тарихына қатысты құнда материалдар бар.

Осы табылған құжаттардыің ішінде патшалық Ресейдің Қазақстанды жаулап алуы, Сібірді отарлау, әкімшілік-территориялық басқарудың қалыптасуы, Қазақстандағы сыртқа округтердің құрылуы, Қазақстанның Ресеймен, Бұхарамен, Хиуамен, Қоқанмен және Қытаймен дипломатиялық, экономикалық байланыстары, Батыс Сібір халықтары, қырғыз (қазақтар), Қазақстандағы әлеуметтік қозғалыстар, сібір қалаларының шығыс, кірістері, қырғыздардан салық жинау, жаңа шептегі бекіністер мен форпосттар құрылысының салынуы, оның ішінде Петропавл бекінісінің салынуы, Сібір мен Қазақстанға шаруаларды қоныс аударту, пайдалы кен орындарын барлау, Қазақстан көлдерінен тұз өндіру, Сібірмен байланыс тораптарын құру, Батыс Сібірде мектептер ашу, Ресейдің бұхарлықтар мен қырғыздармен ішкі саудасы, Сібірге әртүрлі саяси тұтқындарды жер аудару, Ресейдің Бұхарамен, қалмақтар мен қырғыздлармен қарым-қатынасы, орыстардың қашқын шаруаларының қоныстары, т.б. мәселелер жайлы деректер бар.

Омбы облысының Мемлекеттік Архивінде негізінен шығыс және орталық Қазақстан тарихына қатсты құнда мәліметтер мол. Абылай сұлтан, Барақ сұлтан, Құлсары батыр старшын, Ғұбайдулла Уалиханов сұлтан, Ғұбайдулланың ұлы Болат, Саржан Қасымов сұлтан, Қасым Абылаев, Кенесары Қасымов сұлтандар, Сартай Шыңғысов, Шете Көтібаров, Арслан Жантөрин, Құдайменде Ғазин, Сүйке Абылайханов сұлтандар, Ш. Уалиханов С. Сейфуллин жайлы материалдар көп кездеседі.

Қазақстан Республикасы архивистерінің 28-қазан-15 қараша 2003 жыл Египет Араб Республикасына іссапар барысы туралы есебі мәліметтері: бұл іссапардың мақсаты-қазақ халқының тарихына қатысты қолжазбалар мен деректерді іздестіру, тізімін жасау.

ІХ ғасырда Араб халифатының құрылуы, ислам дінінің таралуы Орта Ахиядағы әртүрлі халықтардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне өз әсерін тигізді. Сондай-ақ, арабтардың Орта Азияда жаулап алған жерлерде өз билігін орнықтыру және жауынгер көшпенділерден сақтану қажеттілігі ортағасырлық тарихнамашылардың зерттеулеріне жол ашты, оның ішінде қыпшақтар туралы да мағлұматтар сол кездегі шығармалардан көрініс тапты. Әлем тарихында алатын орны мен ролі ерекше ең ірі этникалық топтардың бірі, Еуразия мен Жерорта теңізі аймағында бірсыпыра этностар мен мемлекеттердің тарихында өшпес із қалдырған қыпшақтар кейіннен көптеген түркі халықтарының, оның ішінде қазақтардың да құрамына сіңіп кеткені белгілі.

Сондықтан ортағасырлық тарихнамашылардың географиялық және тарихи шығармаларымен қатар Әбу Насыр Әл Фараби бастаған қазақ топырағынан шыққан ғұлама ғалымдардың қолжазбалары, ХІІІ ғасырдың ІІ-жартысында Мысыр, Шам елдерінде билік құрған тарихи тұлға Сұлтан Аз Захир Бейбарыс бабамыз негізін салған Мысыр Мамлюк мемлекетінің (1260-1517) тарихы, мамлюктердің шығу тегі, олардың отандастарымен рухани және мәдени байланыстары зерттеуді қажет етеді.

Іссапар барысында Египет Араб Республикасының Каир қаласындағы Дар ал-Кутуб кітапханасының ұлттық архиві мен Араб қолжазбалары мен Зерттеу институтының қорларынан тарихымызға қатысты ғылыми маңызы бар қолжазбалар мен деректер тізімі жасалды. Олардың ішінде мамлюк сұлтандары Сұлтан Аз Захир Бейбарыс, Барқұқ, Қайтпай және т.б. туралы қолжазбалар мен тарихи құжаттар, Мамлюк мемлекетіндегі әскери өнер жөніндегі қолжазбалар Фарабилықтардың еңбектерінің тізімі, «Каспий маңайында тұратын тұрғындар тарихы», «Түрік мемлекеті хандығындағы ғажайыптар» сияқты Қазақстанның қазіргі аймағында өмір сүрген тайпалар мен халықтар, қалалар мен елді мекендер, сауда жолдары, сатылатын заттар, шаруашылығы жөнінде Тәңірберді, Ағыбай, Тұманбай секілді т.б. мамлюктердің тарихына қатысты құжаттар анықталып, 200-ге жуық құжат пен қолжазбалар тізімі жасалды. Мысырлық қазақ ғалымы Наролла ат-Таразидің жеке мұрағат қоры алынып, Ұлттық Мұрағат қорына қосылды [285].

Бұл тараушада Қазақстанның араб елдерімен де архиваралық ынтымақтастық байланысы зерттелген.

Сонымен қатар, бұл тараушада ҚР архивтерінің Польша, Өзбекстан, Ресей Федерациясы архивтерінен Қазақстанға қатысты құжаттарды іздестіру мақсатында құрылған жұмыс топтарының есептері де қарастырылған.

Бұдан басқа, ҚХР, Моңғолия елдері архивтеріндегі Қазақстанға қатысты тарихидеректер мен құжаттар, ғалым, профессор Б.Ғ. Аяғанның АҚШ-ғы «Гувер архивіне» іссапары, мемлекеттік телерадио кешендерінен іздестірілген Қазақстанға қатысты аудиовизуалды құжаттар тізімі, архивистердің есептері көрсетілген.

Жоғарыда аталған, іс-шаралардың барлығы кейіннен қабылданған «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарламалардың қабылдануына мұрындық болғаны сөзсіз.

«Мәдени мұра» бағдарламасын және Қазақстан Республикасының архив ісін одан әрі дамыту мақсатында шетел архивтеріндегі Қазақстан тарихына қатысы бар құнды құжаттарды іздестіру мен көшірмеден өткізіп әкелу жұмыстарының арқасында Ұлттық архив қорының құрамы едәуір байыды.

2006 жылы Армения Республикасынан, Венгриядан, Египет Араб Республикасы мен Түркия Республикасынан қазақ халқының мәдени мұрасына қатысты көне қолжазбалардың, жәдігерлік бұйымдардың кітаптардың, микрофильмдердің, фотокөшірмелердің, архивтік құжаттардың көшірмелері әкелінді. Архив қызметкерлері бұл құнды қазынаны Ұлттық архивке өткізуші отандық ғалымдардың қатарында тарих ғылымдарының докторы А.С. Мұсағалиева есімін ерекше атайды. Аталмыш құжаттар Ұлттық архивтің 83-қорына жинақталған [286]. Енді осы 83-қорға жинақталған құжаттарға көз жүгіртсек, Арменияның архивтері мен ғылыми-зерттеу ұйымдарынан М. Маштоц атындағы Матенадаран көне қолжазбалар Институтынан парсы тіліндегі 1700 жылы жазылған «Тарихи Надири» (294 парақ), 1616 жылы жазылған «Галамарий Габбаси» (177 парақ), 1693 жылы жазылған парсы-түрік сөздігі «Лугат тюрк» (242 парақ), XIV ғасырға жататын «Хумайун наме» (486 парақ), «Қырық уәзір» (22 парақ) шығармаларының көшірмелері әкелінген.

Венгрияның архивтері мен кітапханаларына жасалған ғылыми экспедициялардың нәтижесінде венгр ғалымдарының қазақ халқының тарихы, мәдениеті мен этнологиясына байланысты кітаптары мен архив құжаттарының көшірмелері әкелінген. Негізінен, мұнда көрнекті венгр ғалымы Генри Вамберидің «Құтадғу білік» мәтінін көнеұйғыр тілімен салыстыруы, автордың 1863 жылы Орта Азия мен Каспий жағалауына жасаған саяхатын сипаттаған құжаттар әкелінген. Сонымен қатар, келесі бір венгр ғалымы Дьерд Алмашидің қазақ халқының фольклорына қатысты мақалалар көшірмелері бар. Р.Ловентальдың Орталық Азиядағы түркі тілі мен әдебиетіне қатысты кітабындағы зерттеу жұмыстарының тізімі американ кітапханаларында сақталған екен. Иштван Мандоки Қоңыр мен Йожеф Тормның венгрлар мен қыпшақтардың туысқандық байланысын зерттеген мақалалар көшірмелері де сақтаулы тұр. Михай Бенкенің Торға облысын зертеу сапарынан туындаған «Торғай мадиярлары» кітабының 1999 жылы ағылшын тілінде жарық көрген нұсқасының көшірмесі де әкелінген.

Бұдан басқа, Венгрияның Орталық Еуропа Университетінің Ашық Қорынан «Азат Европа», «Азаттық», Би-би-си, «Америка дауысы» радио бағдарламаларының мәтіндері алынып, Қазақстанға жеткізілген.

Каир қаласының дару аль Кутуб кітапханасы мен Египет Араб Республикасының Ұлттық архивінің араб қолжазбалары зерттеу институтынан Қазақстан тарихына қатысты жазба деректер табылған. Олар географиялық карталар, тарихи нарративтік ескерткіштер. Ортағасырлық араб карталарында Қазақстанмен шектесетін жерлер, Каспий теңізі мен Арал теңізі, өзен-көлдер, тау тізбектері және түркі тайпаларының қалалары мен қоныстануы көрсетілген. Бұл карталар аль- Истахридің, Ибн Хаукальдың, аль Балхтың, аль Масудидің, аль Джайханидің, аль Баттанидің, аль Бирунидің, аль Идрисидің туындылары.

Түркия Республикасының архивтері мен ғылыми-зерттеу орталықтарынан Қазақстан тарихына қатысты құжаттар мен материалдар табылды. Түркия Республикасының Премьер Министрінің жанындағы Османлы Мемлекеттік архиві қорынан жинақтар мен каталогтер әкелінді. Бұдан басқа, қазақ жүздері туралы тарихи ақпараты бар мәтіндер, XVIII-XIX ғасырлардағы Қазақстаннан Ресейге баратын жаңа сауда жолдарын іздестіру, қазақ саудагерлерінің Османылмен сауда жасауға келісімі, Дешті Қыпшақ хандарымен хат алмасу, қазақтардың көші қоны, қазақ династиясынан шыққан Зайсан, Әбдіқадыр имамдар туралы, Түркістан, Жетісу, Каспий әскерлеріне байланысты материалдар, Қоқан елшісі Захид Гейланмен келісімнің көшірмесі сияқты құнды құжаттар әкелінген.

Бүкіләлемдік Түрік зерттеулері қорынан түркі халықтарының тарихы мен мәдениетіне байланысты түрік тіліндегі 14 кітап және Стамбулда жарық көретін «Тарих» пен «»Улкиміз» журанлының бірнеше номерлері әкелінген.

Түркиядағы этникалық қазақтар қоғамдық қорын басқарушы Сыдыкхан Улычай қазақ халықыны тарихы мен мәдениетіне қатысы бар түрік және осман тілдерінде жарық көрген 5 кітапты беріп жіберген. Бұл кітаптар негізінен, Г.Ж. Қазақбаласының «Көштен кейін» кітабы, Мұстафа Шоқайдың зайыбы Мария Шоқайдың естеліктері, профессор Мухаррем Ергиннің «Қороқыт ата» кітабы, Мехмет Катыптың «Қашғария тарихы» кітабы, Қожа Ахмет Яссауи хикметтерінің шағатай тіліндегі жинаңының көшірмесі, Стамбулда шығатын «Жана Түркістан» журналының 6 номері мен Ахмед Заки валидидің осман тіліндегі «Түркістан географиясының тарихы» кітаптары.

«Аяз Тахирдің Еділ-Орал-Түркістан» (Стамбул) қорынан түрік тіліндегі «Қор каталогы» және «Йени Түркістан» журналында 1927-1931 жылдары шыққан таңдаулы мақалалар алынды. Стамбулдағы Баймырза Хайттың кітапханасы қорынан Қазақстан тарихына қатысы бар 11 кітап әкелінген.

Әкелінген құжаттар мен материалдар Қазақстан тарихын зерттеуде теңдесі жоқ құжаттар болып табылады. Мазмұны мен құрылымы әртүрлі архивтік құжаттар қазақ халқының тарихи оқиғаларына қазіргі заманғы көзқарас тұрғысынан баға беруде маңызы зор. Әрине, бұл құжаттардың барлығы дерлік араб, ағылшын, неміс, түрік тілдерінде жазылғандықтан, құжаттармен жұмыс істеу үшін осы тілдерді білетін мамандар қажеттілігі туындайды. Келешекте осы құнды құжаттар оқылып, тарихшылар тарапынан зерттеліп, ғылыми айналымға енгізілсе, қазақ тарихы тың деректермен толыға түсетіні сөзсіз.

**3.2 «Архив-2025» бағдарламасы аясында тарихи құжаттардың жинақталу мәселесі**

Бұл тараушада Қазақстан Республикасы Ұлттық Архивінің «Архив-2025» бағдарламасы аясында Қазақстан тарихы туралы құжаттарды жинауда атақаратын қызметі мен қосатын үлесіне баға беруге талпынып көрдік.

Президент Н. А. Назарбаевтың бағдарламалық «Ұлы Даланың жеті қыры: Рухани жаңғыру» мақаласында тарихи танымды жаңғырту басты назарға алынған, осы мақсатты жүзеге асыру үшін жетіжылдық «Архив-2025» бағдарламасын жүзеге асыру көзделген. Осы бағдарлама шеңберінде шығыстанушылардың, тарихшылардың, архившілердің арнайы жасақталған топтары көрнекті шетел архивтерімен жүйелі түрде бірлескен іздену-зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. «Архив-2025» бағдарламасы маңызды мемлекеттік «Мәдени мұра» (2004-2009), «Халық тарих толқынында» (2013-2015) бағдарламаларының жалғасы болып табылады, әрі халықаралық деңгейде іргелі ғылыми зерттеулер жүргізеді. Аталмыш бағдарламалардың басты нәтижелерінің бірі – шығыс елдерінің, орыс, батысеуропалық деректерге негізделіп жазылған Қазақстан тарихының 50 томдық басылымы болып табылады.

ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану Институты ұйымдастырып отырған «Шетел архивтері мен қорларындағы Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты археографиялық жұмыстар (анықтау, талдау, сандық форматқа көшіру)» зерттеу жобасына қатысуға ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уалиханов атындағы Тарих және Этнология Институтының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің, Орталық Мемлекеттік Архивтің, республикалық облыстық архивтердің қызметкерлері шақырылған.

Архив жұмыстары мынадай бағыттарға бөлінді: Ұлы Даланың ежелгі тарихы мен мәдениеті туралы палеоматериалдарды анықтау, Ұлы Дала билеушілерінің көршілес мемлекеттермен хат алмасулары, жазба деректер мен архив құжаттарын анықтау, ежелгі дәуірден ХХ ғасырдың басына дейінгі бірегей географиялық және геосаяси карталарды анықтау, нумизматика, сфрагистика бойынша артефактілерді табу, жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша каталогтер құрастыру, Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетін зерттеуде архив материалдарының ғылыми құндылығын анықтау.

Жазба деректер мен архив материалдарын тұтастай жүйелеп зерттеу үшін «Ұлы даланың тарихы мен мәдениетін зерделейтін Археографиялық Қоғамдастық» құрылған. Бұл Қауымдастық жұмыстарының шеңберінде аға буын ғалымдардың архивтер мен қорларда жұмыс жасау тәжірибесімен бөлісуі, т.б. маңызды мәселелер алға қойылды.

Археографиялық қоғамдастықтың алдында мынадай күрделі міндеттер тұрды: әртүрлі шетел архивтерінен табылған беймәлім жаңа архив материалдары (жазбаша, археологиялық, ауызшы, визуалдық, картографиялық, артефактілер мен басқа да деректер) негізінде ұлт тарихын қайта қарап, зерттеп, объективті тұрғыдан жазу. Бұл материалдар ғасырлар бойы зерттелмей келді.

2019 жылы Ұлыбританияның, Францияның, Италияның, Ресейдің, Украинаның, Польшаның, Венгрияның архив қорларында іздестіру-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін археографиялық экспедициялар ұйымдастырылды. Экспедиция нәтижесінде қазақстандық тарихшылар, архившілер мен шығыстанушылар Ұлы даланың мәдениеті мен тарихына қатысты шығыс, батысеуропалық, орыс тілдеріндегі ғылыми-практикалық маңызды архив материалдарын жинақтап, талдау жүргізіп, жүйелі түрде өңдей бастады. Кеңінен табылған палеоматериалдар, жазба деректер, архив материалдары, карталар, артефактілер негізінде Ұлы даланы мекендеген халықтардың тарихы мен мәдениеті, географиялық қоныстануы, этникалық құрамы толық зерттелетін болады. Бұл ретте Месопотамия мен Жерорта теңізі бойы елдерінің рухани ескерткіштерін зерттеуді назарға алу маңызды. Визуалды бейне деректердің, мысалы миниатюралардағы суреттер тарихи сабақтастықты, мемлекеттілік дәстүрлерін сипаттайды. Экспедиция нәтижесінде алынған бұл ауқымды материалды тиянақты түрде талдау қажет.

Жинақталған материалдар Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің құнды деректері болып табылады. Археографиялық экспедиция жұмыстарының нақты нәтижелері, мысалы, шығыс қолжазбалары мен архив материалдарының көшірмесі Қазақстанның қолжазба қорының негізі болып табылады, әрине бұл қор әрі қарай да толықтырыла бермек. Археографиялық экспедициялар нәтижелері жаңа материалдарды, артефактілерді аналитикалық, кешенді, пәнаралық тұрғыдан талдап, зерттеуге мүмкіндік береді.

«Ұлы даланың тарихы мен мәдениетін зерделейтін Археографиялық Қоғамдастық» Ереже 2019 жылы Алматы қаласында өткен Ұлы дала тарихы мен мәдениетін зерделейтін Археографиялық қоғамдастықтың жалпы жиналысында бекітілді, бұл ереженің жалпы мәтіні Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану Институтының мерзімді басылымында, яғни «Шығыс» журналының 2019 жылғы №1-де жарияланған [287].

Лондон қаласы мен Оксфорд Университетіне жүргізілген археографиялық экспедиция Британия кітапханасы мен Бодлиан кітапханасы қорларында Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты материалдарды анықтау мақсатында жұмыс жасады. Экспедиция мүшелері осы екі кітапхананың мынадай оқу залдарында жұмыс жүргізген:

1. Азия және Африка зерттеулерінің залы (Asian & African Studies Reading Room)-Британ кітапханасының Азия және Африка коллекцияларының зерттеу орталығы, оларда шығыс қолжазбалары, баспа кітаптар, газеттер, тіпті «India Office Records» архив қорының материалдары да бар.
2. Сирек кітаптар залы (Rare Books Room) – Британ кітапханасының (1500 жылдан бері) жинақталған қолжазбалар мен мерзімді басылымдар (XVI-XIX) қоры.
3. Карталар залы (Maps Reading Room) – XV ғасырдан бері әлемнің барлық түкпірінен баспа карталарды жинақтаған, Британ кітапханасының картографиялық коллекциялар орталығы.
4. Уэстон қоры(Weston Library) – Бодлиан кітапханасының шығыс қолжазбаларын сақтаған басты зерттеу орталығы.

Археографиялық жұмыстар келесі бағыттар бойынша жүргізілген:

1. Ұлы даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты парсы және түркі тіліндегі қолжазбаларды анықтау - батысеуропалық және шығыс саяхатшыларының күнделіктері, жазбалары, архив құжаттарын іздестіру.
2. Ұлы Даланың тарихи, географиялық карталарын анықтау.
3. Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты архив материалдарын ғылыми құндылығын анықтау.
4. Ұлы даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты жаңа ғылыми еңбектер (кітаптар мен мақалалар) іздестіру.Ұлыбританияға экспедиция барысында Ұлы даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты тарихы, археология, антропология, геосаясат және мәдениетке байланысты 18236 архив материалдарының беттері көшірмеленіп әкелінген (манускриптер, дипломатиялық жазбалар құжаттары, каталогтар, сирек кітаптар мен мерзімді басылым мақалалары).

Ұлы Даланың тарихына қатысты парсы және түркі тіліндегі қолжазбаларды анықтау экспедиция жұмысының қол жеткізген маңызды нәтижесі деуге болады. Шығыс манускриптерінің – маңызды тарихи ескерткіштер екені белгілі, сондықтан бұл қазақстандық ғалымдардың отандық ғылымның дамуына қосқан сүбелі үлесі деп танимыз.

Мысалы: британдық манускрипт «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» миниатюралардың бай қорын құрайды. Осы шығарма мәліметтеріне сүйене отырып, Қазақ Хандығының қалыптасуы мен оның алғашқы хандары Керей мен Жәнібек хандардың тарихы туралы мәлімет алуға болады. Миниатюралардың маңыздылығы: оларға қарай отырып, зерттеушілер киім, тұрмыстық заттар туралы мвңызды визуалды мәліметтер ала алады, – деп санайды белгілі тарихшы, шығыстанушы М.Х. Әбусейітова [288].

Архив құжаттарымен жұмыс барысында «India Office Records» қорынан XVIII ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы Орта Азияның геосаяси, саяси-экономикалық, трансшекаралық сұрақтары бойынша қорынан маңызды материалдар табылды, негізінен, «Меморандум о центральноазиатском вопросе» («Memorandum of the Central Asian Question»), «Кто есть кто в Центральной Азии» («Who is who in Central Asia»), «Переписка о политической ситуации в Центральной Азии» («Correspondence on the subject of the political situation in Central Asia»), «Русско-Афганская граница» («Russo-Afghan frontier»). Бұл архив материалдары қазақстандық ғалымдарға XVIII-XIX ғасырлардағы Қазақстан тарихын жаңаша тұрғыдан зерттеп, қарастыруға мүмкіндік береді. Бұрынғы қолданыста жүрген материалдар тек тарихи үрдістерді Кеңестік көзқарас тұрғысынан интерпретациялаған деректер еді.

Геоархеология, география, климат, топонимика, этнографияны зерттеушілер үшін, батысеуропалық және шығыс саяхатшыларының Орталық Азиядағы саяхаттары туралы күнделіктері мен жазбалары құнды ақпарат береді. Ескі баспа басылымдары табылды: 1753 жылғы «Каспий теңізіндегі Британ саудасы жайлы тарихи есеп» («An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea: with the Author’s Journal of Travels»4); «1809 жылғы ерте саяхтаттар мен ашылулар туралы Хаклют коллекциясы» («Hakluyt’s Collection of the Early Voyages, Travels and Discoveries of the English Nation»5); «Энтони Дженкинсон мен басқа ағылшындардың Ресей мен Парсы еліне ертедегі саяхаты»(«Early Voyages and Travers to Russia and Persia by Anthony Jenkinson and other Englishmen»6) және басқалары. Көптеген құжаттар ескі ағылшын, неміс, француз тілдерінде жазылған екен. Жоғарыда аталған коллекциялардағы мәліметтер қазіргі заманғы Еуразия құрлығындағы сауда, қалалар, топонимика, топография, климат, табиғи ресурстар жайлы ғылыми білімдерін толықтыруға мүмкіндік береді.

Ескі басылымнан шыққан кітаптардағы тарихи карталардың маңыздылығы: онда жергілікті жерлердің (аудандар, қалалар, таулар, өзендер мен көлдер) ескі географиялық атауларының сақталуы, бұл өз кезегінде қазіргі күнге дейін сақталған пайдалы қазбалар кен орындарының орнын табуға көмектеседі. Экспедиция барысында, тарихнамалық және саясаттану тұрғысынан шетелде жарық көріп, қазақстандық зерттеушілердің қолы жетпеген жаңа ғылыми еңбектер (монографиялар, журналдар) көшірмелері қолға алынды. Осылайша, Ұлыбритания архивтері мен кітапханаларында жүргізілген жұмыстар іргелі және қолданбалы сипатта болады. Олар ғылыми зерттеулер мен ұсыныстар түрінде ұсынылатын болады. Археологиялық, нумизматикалық, батысеуропалық, орыс архивтерінен алынған мәліметтер мен шығыс қолжазбалары мен басқа да тарихи еңбектерден Ұлы дала өмірі туралы тұтас сипат беретін ақпаратты құрастыруға болады.

Жинақталған материалдар Қазақстан тарихы мен мәдениетінің маңызды деректері болып табылады. Археографиялық экспедиция жұмысының нақты нәтижелері, шығыс қолжазбалары мен архив материалдарының көшірмелері Қазақстанның қолжазба қорының негізі болып табылады, келешекте бұл қор әрі қарай толыға береді деген сенімдеміз.

Келесі кезекте, археографиялық экспедицияның Францияға іссапары барысына тоқталсақ: бұл сапардағы археографиялық экспедицияның мақсаты- Ришелье қоры мен Франсуа Миттеран қорынан құралған Францияның Ұлттық кітапханасы қорлары, Лувр мұражайының өнер тарихы институты, Гимдегі шығыс өнері Ұлттық Мұражайы қорларын зерттеу болды.

Франциядағы археографиялық жұмыстар келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1. Ұлы Даланың көне тарихы мен мәдениетіне қатысты палеоматериалдарды анықтау.
2. Ұлы Дала билеушілерінің көршілес мемлекеттермен жазысқан хаттары, жазба деректер мен архив құжаттарын анықтау.
3. Ежелгі дәуірден ХХ ғасырға дейінгі географиялық және геосаяси карталарды анықтау.
4. Нумизматкалық, сфрагистикалық коллекцияларды зерттеп, анықтау.
5. Жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша иллюстрациялар каталогын құрастыру.
6. Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне байланысты архив материалдарының ғылыми құндылығын анықтау.

Археографиялық экспедицияның Францияға іссапары барысында манускриптер, қолжазбалар, сирек кітаптар, мерзімді басылымдар, карталар, фотосуреттердің 35 мыңнан астам көшірмелері әкелінді.

2019 жылғы археографиялық экспедицияның Лувр мен Гим мұражайлары қорларындағы жұмысы кезінде тұрмыстық заттардағы (құмыралар, ыдыс аяқтар) геометриялық кескіндерді салыстыру барысында, Алтай, Қытай және Алдыңғы Азияның өзара байланысын көрсетететін қызықты мәліметтер табылды.

Экспедицияның тағы бір маңызды жаңалығы: француз қолжазбаларының тізімінен Қадырғали Жалайырдың «Жәмият-Тауарих» еңбегінің көшірмесін әкелу болды, бұл еңбек Францияның Ұлттық кітапханасында сақталып тұр. Осы жерде айта кететін бір мәселе 2005 жылғы «Мәдени мұра» бағдарламасының аясында бұл шығарманың ресейлік көшірмесі алынса, 2016 жылғы «Халық тарих толқынында» бағдарламасы бойынша шығарманың лондондық тізімдегі көшірмесі әкелінген еді. Қазіргі таңда осы шығарманың жоғарында көрсетілген үш тізімінен алынған көшірмелеріне салыстырмалы талдау жұмыстары жүргізілуде.

Сонымен қатар, «Түркілер тарихының сипаттамасы» («Recueil de deux ouvrages relatifs a l’histoire des peoples turks»), «Темірдің естеліктері мен тарихы» («Histoire de Temour Keurguen, Les Memories de Temour Keurguen»), Субханкули Мухаммад Бахадурдың «Шайбанилер мен Жанидтер тарихы» («Historie des Sheibanides et des Djanides» et particulierement de Soubhan Kouli Mohammed Bаhadour Khan), т.б. еңбектер табылды. Рухани мәдениет туралы ақпарат беретін «Сборнике персидских и арабских текстов по метафизике и суфизму» («Recueil de textes persans et arabes sur la métaphysique et le soufisme») атты еңбек береді. Елшілік кітаптары, сыртқы саясат архивтері, тарихи актілер, ресми жазбалардан құралған архив материалдары деректердің ерекше категориясын құрайды. Оларда тарихи құбыластар мен оқиғаларда жүйелеуге мүмкіндік беретін статистикалық мәліметтер, хронологиялық ақпараттар кездеседі. Сонымен бірге миниатюра түріндегі архив құжаттары халықаралық қатынастар тарихынана мол мағлұмат беретіні мәлім болып отыр. Мұндай миниатюраларда елшілердің, олардың әкелген сыйларын қабылдау сәттері бейнеленген. Сонымен қатар, билеушілердің грамоталары, жарлықтары, мөрлері, соларға аранап соғылған теңгелер де белгілі бір ақпарат береді.

Археографиялық экспедиция нәтижесінде табылған жазба деректер мен архив құжаттарында сол кездегі көшпелі және отырықшы халықтар арасындағы этномәдени, сауда, саяси-дипломатиялық қатынастар туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған, визуалды ескерткіштер кездеседі. Шетел архивтері қорларынан ғалымдарымыз тапқан Ұлы дала тұрғындарының рухани салт-дәстүрлері туралы жаңа мәліметтер адамдардық қоршаған ортаға деген қарым-қатынасын көрсетеді. Әлем картасын және қоғам өмір сүрген ондағы координаттарды қайта өңдеуден өткізсе, ол адамдардың әлем туралы дүниетанымы, оны кім жаратты, кім билеуші, адамның мүмкіндіктері қандай, оның руластары, аруақтар, Жаратушы алдындағы жауапкершілігі қандай болу керек деген сұрақтарға жауап берер еді.

Францияға археографиялық экспедиция барысында ерте көшпелілердің тарихы туралы мағлұмат беретін, антикалық, түркі, парсы деректері анықталып, көшірмелері әкелінді. Қазіргі уақытта бұл материалдардың барлығы өңделіп, талданып жатыр. Табылған палеоматериалдар, жазбаша деректер, архив құжаттары, карталар, артефактілердің негізінде Ұлы Дала халықтарының этникалық құрамы, географиялық орналасуы, тарихы мен мәдениеті туралы зерттеулер жүргізілетін болады.

«Архив-2025» бағдарламасы аясында 2019 жылдың 18-қыркүйегі мен 9-қазанына дейінгі аралықта моңғол-түркі дәуіріне қатысты жаңа архив материалдарын іздестіру мақсатында Ватикан архиві қорлары мен Римдегі Ла-Сапиензе Университетінің қорларында жұмыс жасау мақсатында экспедиция ұйымдастырылды.

Экспедиция барысында, Biblioteca Apostolica Vaticana мен Archivio Segreto Vaticano қорларында сақталған сирек деректер мен архив материалдарымен жүмыс жасауға басты назар аударылды. Алтын Орда мен Дешті Қыпшақ тарихына және Моңғол империясының кейбір аймақтарына байланысты жаңа деректер анықталды. Archivio Segreto Vaticano қолжазбалар Залында сақталған латын тіліндегі маңызды манускриптерге талдау жүргізілді. Орталық Азия, Түркі әлемі мен Қазақстан тарихы үшін ерекше құндылыққа ие құжаттар, бұл Рим папаларының Алтын Орда хандары мен Парсы еліндегі Құлағу империясы билеушілерімен алмасқан хаттары болды. Іссапар барысында Рим папаларының 1245-1291 жылдар аралығындағы хаттары: IV Иннокентиий, IV Александр, IV Урбан, IV Климент, IІІ Николай, IV Николайдың Алтын Орда хандарына, ұлы Моңғол ханына, Парсы еліндегі ильхандарға жазған хаттары қарастырылды. Осы хаттар мен оларға жазылған жауап хаттар сол кездегі Еуропа мен Азияның халықаралық қарым-қатынастарын зерттеуда жаңа серпін береді. Сонымен қатар, мұнда Ұлы Жібек Жолы бойындағы сауда туралы да мәліметтер кездеседі. Осы хаттардан конфессияаралық байланыстар туралы да ақпарат алуға болады. Алтын орда, Дешті Қыпшақ. Сирия мен Египеттегі Мәмлүк мемлекетімен қарым-қатынастары туралы баға жетпес мағлұматтар алынды. Ла-Сапиенза Университетінің кітапханасынан осы тақырыптар туралы еуропалық тілдерде жазылған материалдар мен құжаттардың кең көлемі табылды.

Biblioteca Apostolica Vaticana кітапханасында Шығыс, Орталық Азия елдеріне сапар шекккен еуропалық саяхатшылардың мәліметтеріне да назар аударылды. Бұл деректер жергілікті тұрғындардың халықаралық қатынастары, шарауашылығы мен тұрмысы, әлеуметтік-саяса қатынастары, діні мен наным-сенімдері туралы мол мағлұмат береді. Осы деректер орыстілді оқырмандарға әлі белгісіз, бұл Matthaeus Parisiensis, Balduin von Hennegau, Odorico da Pordenone, Isachus Venerio (Venier), Jacobus von Florenz, Paschalis Hispanus de Victoria, Gottifredo Morosini, Giovanni Querini және тағы басқалары.

Орталық Азиядағы қазақтардың этнос болып қалыптасуындағы түптамырын құрайтын көне этностардың бірі – қыпшақтардың өздерінің Дешті Қыпшақ деп аталған мемлекеттілігі мен шекаралары болған. Ватикан деректері мен әдебиеттерінде Qybcaq – Qyfcaq, Kipschak, Khanat Kiptschak, Khanat Qyptschak, Kumanien, Cumania, Cumanicus… сияқты атаулар жиі кездеседі. Бұл Еуразияның көлемді жерлері. Итальян саяхатшылары Орталық Азия мен Қыпшақ қағанатын кипчаков (Khanat Кiptschak) басып өтетін жолдарды белгілеп отырған. «Қағанат» сөзі бұл жерде «мемлекет» деген мағынаны беріп тұр. Ватикандағы құжаттарды зерттеуге латын тілін білетін маман-тарихшылар жұимылдырылу қажет.

Рим мен Флоренция қалаларына археографиялық экспедиция деи Ли́ нчеи Ұлттық академиясында, өркениеттер Мұражайында, Римнің Ұлттық орталық кітапханасында, Флоренцияның Ұлттық орталық кітапханасындаға құжаттармен жұмыс істеуге бағытталды. Экспедиция барысында:

1. деи Ли́ нчеи Ұлттық академиясы, бұл Италияның әмбебап зерттеу орталығы, мұнда Шығыс елдеріне саяхаттар барысындағы тарих пен географиясы туралы сирек құнды ақпараттар сақталған. Шығыстанушы Леоне Каэтанидің коллекциясы ерекше маңызды, себебі ол Шығыс елдерінің тарихына байланысты ерте кезеңнен ХІХ ғасырға дейінгі аралықтағы материалдарды жинақтап, жүйелеген.
2. Өркениеттер Мұражайы (Рим қаласы). Луиджи Пигоринидің тарихқа дейінгі кезеңдегі этнографиялық мұражай залы мен Джузеппе Туччидің атындағы шығыс өнері мұражай залдары
3. Римнің Ұлттық орталық кітапханасындағы Африка мен Шығыс бойынша Италия институты залы (L’Instituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), мұнда саяхатшылар еңбектерінің көне басылымдары, Азия мен Африка тарихы, саясаты, экономикасы туралы мәселлерге арнаған жаңа мерзімдік басылымдар бар.
4. Флоренцияның Ұлттық орталық кітапханасының сирек кітаптар мен манускриптер залы.

Археографиялық экспедицияның жұмысы мынадай бағыттарда жүргізілді:

– манускриптер (араб, парсы, түркі) каталогтерін зерттеу;

– шығыс филологиясы, лингвистикасы мен әдебиеті мәселелері жөніндегі жұмыстарды зерттеу;

– географиялық және геосаяси карталарды зерттеу мақсатында Азия мен Африка елдерінің географиясы туралы ескі басылымдағы материалдар мен архив материалдары зерттелді;

– пәнаралық деңгейде визуалды, эпиграфикалық, семиотикалық, нумизматикалық тарихи материалдарды салыстырмалы талдау жасау үшін зерттеу жұмыстарын жүргізу.

Италияға экспедиция барысында архив құжаттарының 31000 беті көшірмеленіп алынды, оның ішінде манускриптер, қолжазбалар, каталогтер, сиерк кітаптар, мерзімді басылымдар, фотосуреттер көшірмелері бар.

Шетел архивтері мен қорларындағы Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне қатысты археографиялық жұмыстар (анықтау, талдау, сандық форматқа көшіру)» зерттеу жобасы жұмыстарының шеңберінде 2019 жылдың маусым-шілде айларында Ресей мемлекеттік әскери архивіне (РГВА), Ресей мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарих архивіне (РГАСПИ), Ресей Федерациясының Мемлекеттік архивіне (ГАРФ), Мәскеу қаласына экспедиция жүргізілді. Бұл архивтерде әртүрлі кезеңдердегі Қазақстанның даму тарихынан хабар беретін маңызды құжаттар мен материалдар сақталған.

РГВА, РГАСПИ, ГАРФ архивтеріндегі іздестіру-зерттеу жұмыстарының концепциясы ХХ ғасырдың 30-50 жылдарына қатысты архив құжаттары мен материалдарын анықтау мақсатына бағытталды. Бұл кезең Қазақстан тарихындағы ең бір күрделі кезеңдердің бірі. Қазақстандық тарихнама іргелі ғылыми зерттеулермен толыққан. Әртүрлі архив мәліметтерін ғылыми айналымға енгізу отан тарихының деректанулық базасын кеңейтіп, қазіргі заманғы тарих ғылымында жаңа теориялық-методологиялық әдістерді қалыптастыруға мүмкіндік береді [289].

Санкт-Петербургке археографиялық экспедицияның мақсаты- Қазақстан тарихына қатысты бұрын белгілі болмаған архив құжаттары мен материалдарын анықтау болды. Зерттеушілердің алдында мынадай міндеттер тұрды:

1. Қазақстан Республикасы архивтерінің қорларын Ұлы Дала қазақтарының тарихы мен мәдениетін айшықтайтын, бұрын белгілі болмаған архив құжаттары мен материалдарымен толықтыру.
2. Ғылыми айналымға жаңадан табылған құжаттық материалдарды енгізу.
3. Табылған құжаттардың ғылыми ортаға қолжетімділігін қамтамасыз ету.
4. ҚР мен алыс жақын шетелдердің мерзімді басылымдарына, ғылыми журналдарына мақалалар жариялау. 25 күн ішінде экспедиция мүшелері Ресей мемлекеттік тарихи архивінде, Ресей ұлттық кітапханасының қолжазбалар қорында, журнал, газет қорларында құжат іздестіру жұмыстарымен айналысты. Алдын ала, «Халық тарих толқынында» бағдарламасы бойынша, Орталық Мемлекеттік Архив қызметкерлері әкелген құжаттардың тізімі қарастырылып, одан басқа тың құжаттарды табуға деген мақсат қойылды. Ғылыми айналымға жан жақты, терең сараптамадан өткен материалдар енгізілетін болады.

Археографикалық экспедиция жұмыстарының нақты нәтижелері, анығырақ айтсақ архив материалдарының көшірмелері 2019 жылы құрылған Қазақстандағы қолжазбалар қорының негізін қалады, бұл қор жыл сайын толықтырылып келеді. Экспедиция барысында жинақталған көлемді материал мұқият талдауды қажет етеді, Қазақстан тарихының жаңа беттерін тың мәліметтермен толықтыратын маңызды ақпараттарды ғылыми айналымға енгізу керек. Осыған байланысты, «Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне арналған карталар каталогын (көне заман, орта ғасыр, жаңа заман)», «Ұлы Даланың мәдениеті мен тарихына байланысты жазба және архивтік деректердің каталогын», «Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне байланысты визуалды артефакттер каталогын», «Архив-2025: Ұлы Даланың тарихы мен мәдениетіне байланысты шетел архивтері қорларындағы археографикалық жұмыстар» каталогтарын серия сериямен дайындап, жарыққа шығару жоспарлануда. Мұндай Каталогтер сериясы жаңа материалдарды, артефактілерді кешенді, пәнаралық талдаудан өткізуге мүмкіндік береді.

2022 жылы Ұлттық архив пен Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану Институты қызметкерлері бірігіп, Архив-2025 бағдарламасы аясында елге алғызылған тарихи материалдардың көшірмесін құрастыра отырып, «Отанына оралған құжаттық қазына» атты 2 томдық жинақ шығарды [289, п. 36]. Бұл жинақта РГИА Ресей Мемлекеттік Тарихи архивінен, Санкт-Петербургтегі Орталық Мемлекеттік Архивтен, Орыс Георафиялық қоғамының Ғылыми архивінен, РҒА шығыс қолжазбалары институтының Қолжазбалық қорынана, Санкт-Петербургтегі Ресей Ұлттық Кітапханасынан, Ресей Федерациясының Мемлекеттік Архивінен, Ресей Ғылым Академиясының Архивінен, РГАДА Ресей көне актілер мемлекетттік архивінен, РГВИА Рсесй мемлекеттік әскери-тарихи архивінен, РГАСПИ Рсесй мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарихы архивінен, Ресей ғылым академиясының Шығыстану Академиясының Кітапханасынан, Ресей Федерациясының Астрахань облысының мемлекеттік архивінен, Н.К. Крупская атындағы Астарахань облыстық ғылыми кітапханасының сирек қорынан, Ресей Федерациясы Қорғаныс Министрлігінің Орталық архивінен (Подольск қаласы), Томск обылысының мемлекеттік архивінен, Орынбор обылысының Мемлекеттік архивінен, Орынбор Мемлекеттік әлеуметтік-саяси тарих архивінен, Татарстан Республикасының мемлекеттік архивінен әкелінген құжаттар жинақталған. Бұл құжаттар Қазақстан тарихы мен мәдениетінің қайталанбас деректері болып табылады. Жинақта архивтік істер, хаттар, баяндамалар, есептер, статистикалық мәліметтер, хатталмалар, тарихи формулярлар, суреттер, 1801 жылдан 1955 жылға дейінгі Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне қатысты сызбалар мен карталар берілген. Осылайша, жинақтағы жарияланымдар ғылыми айналымға бұрын белгісіз болған архив материалдарын енгізеді.

Қорыта айтсақ, «Архив-2025» бағдарламасын жүзеге асыру үрдісі жалғасуда, отандық ғалымдар шетелдік архивтерден әкелген ел тарихына байланысты құнды құжаттардың қатары толыға түсуде. Келешекте, бұл құжаттар ғылыми айналымға еніп, тарихымыздың жаңа парақтарын ашуға септігін тигізері сөзсіз.

**3.3 Ұлттық Архивтің тәуелсіздік кезеңдегі тарихи сананы нығайтуы**

Егемендік алғаннан бері мемлекет басшылары ұлттық тарих мәселесіне, оны үздіксіз зерттеу мен халық игілігіне айналдыру ісіне ұдайы мән беруде. Тәуелсіздік шежіресінің айтулы істерінің жүзеге асуына ел архивтері де үздіксіз үлес қосып келеді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік дербестігі жөніндегі идея, әсіресе тәуелсіздік алғаннан кейін біздің өмірімізге, санамызға тереңдеп ене бастады. Жаңа Конституцияда тарихи мәдени мұралар Қазақстанда тұратын халықтардыкі екендігі атап көрсетілген болатын.

Ұмытшақтықтан, ессіздіктен асқан жаман нәрсе жоқ. Егер балалар өзінің ата-анасын ұмытса, балалық кездегі достарын, туған ауылын, оқыған мекетбін білмесе, бұл бақытсыздық емей немене? Адамдардың жады да архив сияқты барлығын жинап, ұзақ уақытқа сақтайды да, керек езінде еске түсіріп, жаңғыртып отырады. Адамзат тарихы тарихи дәуір мен адамзат ұрпағының сабақтастығына негізделген.

Өткен кезеңді зерттеуде құжат көздерінің ролі мен маңызы зор екені даусыз. Адамзаттың үздік ойшылдары мұны ерте бастан ақ түсінген. Мемлекттік архив-тарихи білімдердің нағыз сарқылмас қоймасы.

Біз бұл тараушаны жазу барысында тәуелсіз халықымыз ұлттық санасы жаңғырту, халқымыздың тарихи санасын нығайтудағы ел архивтерінің әу бастан атқарып келе жатқын қызметтері мен қосқан үлестерін сараладық.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архиві қорларында тәуелсіздік алған жылдардан бері архив мекемелерінің жүргізген жұмыстары жайлы деректер сақталған. Мысалы: 1992 жылғы Қазақстан Республикасындағы архив ісінің даму жоспарына көз жүгіртсек мұнда мына мәселелерге басты назарда ұсталғанын байқаймыз:1992 жылы республика архив мекемелерінің басты міндеті құжаттарды сақтауды қамтамасыз етуге арналған жұмыстар кешенін жүргізу, бұрынғы партиялық архивтерден келіп түскен құжаттарды мемлекеттік архив құжаттарын сақтау талабына сай рәсімдеуден өткізу, мемлекеттік архивтерде микрофотолар жасау үшін зертханалар ашу т.б. мәселелер болғаныны байқаймыз.

Жалпы, республиканың 1992 жылғы архив ісі жұмыстарының нәтижелеріне тоқталатын болсақ, республикадағы архив мекемелері 150 сақтау бірлігі бар істерді қабылдаған, оның ішінде 9,3 мың ғылыми-техникалық және аудиовизуалдық құжаттар болып табылады, мемлекеттік сақтауға тапсыру үшін 265 мың іс дайындалған. Республиканың архив қорының мұншалықты ұлғаюын партиялық архивтердің Бас архивке берілуімен байланыстырамыз, осыған орай ақпарат қоры да молайды, ұйымдардағы партиялық құжаттарды әрі қарай демократизациялау мүмкіндігі туындады, ғылыми айналымға бұрын беймәлім болған құжаттар кешені енді.

Ұлттық Архив қорында Алматы қаласындағы ОМА-н алдырылған 1992 жылы Тәуелсіздік күніне орай дайындалған «Біздің Отанымыз –Қазақстан» атты тақырыптық-экспозициялық сипаттағы фотоқұжаттар көрмесінің мазмұны жайлы мәлімет сақталған. Ол «Қазақ мемлекеттілігінің қайнар көзі», «Өлкені отарлау және халықтардың республиканың экономикасы мен мәдениетінің дамуындағы өзара қарым –қатынасы», «Тоталитаризм дәуіріндегі халықтардың қоныс аударуы мен олардың достығының қалыптасуы» атты 3 бөлімнен тұратын фотоқұжаттық көрме өткізілген [290].

1992 жылы қыркүйек айында Алматы қаласында шетел қазақтарының Конгрессі ұйымдастырылады. Осы іс-шараға ат салысу мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті жанындағы Бас Архив мекемесі де қажетті нұсқаулықтар алды. Бас Архив осы мәселе бойынша бұқаралаық ақпарат құралдарында, арнайы айдармен мақалалар дайындау үшін қажетті құжаттарды іздестіруге кірісті.

Бұл құжаттар 1916 жылғы көтеріліс кезінде, ұжымдастыру науқанында, 20-жылдардағы аштық уақытында, Азамат соғысы және Ұлы Отан соғысы кезінде Қытай, Иран, Ауғанстан және тағы басқа шет мемлекеттерге ауып кеткен қазақтар туралы баяндайтын құжаттар болуы тиіс еді. Осы табылған құжаттардың негізінде жинақ шығару көзделді [291].

Осы сипаттағы құжаттарды табу мақсатында облыстық, аймақтық архивтердің барлығына деректер табу туралы тапсырма берілді.Осы істе Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекетттік архив, (28-парақ), Зайсан, Зырян аудандарындағы көршілес Қытай мемлекетіне көшіп кеткен, НКВД тарапынан «халық жауы» деп айыпталған қазақтар туралы мәліметтер тауып өткізді. Мұнда 1931 жылы Зайсан аудандық атқару комитетінің хаттамалары, айыптау қаулысы тіркелген (29-35 парақтар). Зырян ауданынан табылған құжаттар: қылмыстық іс картотекасы, айыптау ісі бойынша құжаттар: сұрақ алу хаттамасы, қаулы, сауалнама, айыптау қорытындысы туралы құжаттар тіркелген (37-54 парақтар). Гурьев, Жамбыл, Қарағанды, Жезқазған, Қостанай, Көкшетау, Торғай облыстары архивтерінен шетелге қоныс аударған қазақтар туралы мәліметтер табылмаған. Мұндай құжаттар Шығыс Қазақстан, Талдықорған, Маңғыстау, Павлодар, Семей облыстары архивтерінен табылып Бас Архив мекемесіне жіберілген.

Осы құжаттарға көз жүгіртіп отырып, байқағанымыз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Әлем қазақтарының алғашқы құрылтайын, шетел қазақтарының Конгресін ұйымдастыру ісінде республика архивтерінің қосқан үлесі зор.

1993 жылдың 2-жартысында Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерін ашатын, архив құжаттарын жариялау мақсатында «Алаш-Мирас», («Народное наследие») журналын басып шығару көзделді. Осыған байланысты, архив мекемелері деректерді іздестіру жұмысына жұмыла кірісті.

Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Қазіргі заман тарихының Архиві төмендегідей материалдарды жинақтап, журнал редакциясының назарына ұсынған:

1. Перовск қаласындағы кішібұхар ұйымының іс-әрекеті туралы сұрақ. (өзбек тілінен аударма).
2. Қазақстандағы казактар. 1926 жылы Қазақ Өлкелік Комитетінің ВКП (б) туралы ақпарат (орыс тілінде).

3 Отан соғысы кезіндегі қазақ МОПР ұйымы (орыс тілінде) [292].

Алматы облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 3-беттен тұратын істер тізімін жіберген (3-6 парақтар).

Ақмола облысының архивтер мен құжаттау басқармасы тақырыпқа байланысты4 беттен тұратын істері тізімін жіберген (7-11 парақтар).

Ақтөбе облысының мемлекеттік архивінен өлке тарихының «ақтаңдақ беттері» жайлы мәліметтер кездесетін құжаттар табылмаған. Олар өз кезегінде 1991 жылы жарық көрген көне заманнан қазіргі кезге дейінгі Ақтөбе облысының тарихын баяндайтын «Из истории Актюбинской области» өлкетанулық жинағын жіберген [293].

Атырау облысының архивінен төмендегідей материалдар табылып, журнал редакциясына қысқаша аннотациясымен жіберілді:

1. 1928 жылы Теңіз ауданындағы дін қызметшілері мен байларды тәркілеу туралы материалдар.
2. Қазақ мемлекеттік одақтық тресті «Казнефьтстрой».
3. КСРО НКВД Гурьев 3-і аэродром құрылысының басқармасы.

1939-41 жж. Гурьев облыстық атқару комитетінің қоныс аударушылар бөлімінің материалдары [294].

Жезқазған облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 6-беттен тұратын істер тізімін жіберген (15-21 парақтар).

Батыс Қазақстан облыстық архив және құжаттама басқармасы өз қорларынан табылған тарихтың «ақтаңдақ құпияларын» ашатын бірқатар деректер тізімін жібереді. Оның ішінде Орал қаласының мешіттері мен шіркеу кітаптары, азамат соғысына қатысты құжаттар, «Кіші Қазан» тұсындағы аштық жайлы мәліметтер, Ұлы Отан соғысы кезіндегі оқиғалар, тың игеру тұсындағы өзгерістер жайлы көптеген құнды мағлұматтар бар. Жалпы, Батыс Қазақстан облысы республиканың көпұлтты облыстарының бірі болып саналды. ХХ ғасырдың басында мұнда қуғын-сүргіннен қашқан армян, Литва, Латвия, Польша, неміс, чех, словак азаматтары келіп паналаған (22-24 парақтар).

Қостанай облысының мемлкеттік архиві осы мәселеге байланысты өз қорларындағы құжаттар бойынша мынадай мәліметтерді берген:

І. Аштық (1922-1923):

а) Қостанай губерниялық комиетінің аштыққа ұшырағандарға көмек беру, губерниядағы 1922 жылдың шілдесінен бергі жағдай туралы есебі.

ә) атқару комитеті, Губерниялық аштық комитетінің, аудандық атқару комитеттерінің, аштыққа ұшырағандарға көмек көрсету отырыстарының хаттамалары.

ІІ. Бай және кулак шаруашылықтарды тәркілеу (1928-1930).

Бар:

а) Байлардың шаруашылығын тәркілеу істерінің тізімдері, тәркілеу туралы комиссия хаттамалары (құжаттардың көпшілігі араб графикасында жазылған);

ә) Аудандық комиссиялардың азаматтардың сайлау құқықтарынан айыру мен қалпына келтіру мәселелері жөніндгі материалдар.

ІІІ. 1936-1956 жылдардағы қуғын-сүргін

58 бап бойынша жазалау (5, 1-16 парақ) І. Аштық (1922-1923).

Павлодар облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 36-беттен тұратын істер тізімін жіберген (29-64 парақтар).

Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 4-беттен тұратын істер тізімін жіберген (65-69 парақтар).

Семей облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 3-беттен тұратын істер тізімін жіберген (70-74 парақтар).

Торғай облысының мемлекеттік архиві осы тақырыпқа байланысты 3-беттен тұратын істер тізімін жіберген (70-74 парақтар).

Халық депутаттары Шымкент облыстық советі атқару комитетінің архив бөлімі осы тақырыпқа байланысты 5-беттен тұратын істер тізімін жіберген (77-82 парақтар).

1994 жылы осы жоғарыда көрсетілген «Алаш-Мирас» журналына материалдар жинау мақсатында архивистердің жүргізген жұмыстары да айтарлықтай. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігі архивтер мен құжаттама басқармасы осы жылы Т. Рысқұловтың туғанына 100 жыл толуына орай архивистер Т. Рысқұловтың қайраткерлігіне байланысты құжаттарды тауып жинақтап берді [295].

Мұнда Т. Рысқұловтың қайраткерлігін зерттеушілер үшін аса құнды мәліметтер кездеседі: 1923 жылы 6-қаңтарда Сырдария облыстық атқару комитетінің төрағасының хатындағы Т. Рысқұловтың резолюциясының мәтіні терілген түпнұсқа құжат, 1929 жылы 21-наурыздағы РСФСР ХКК-не Түріксіб теміржол құрылысын салуға байланысты Сырдария аймақтық атқару комитетінің төрғасы ретінде Т. Рысқұловтың жазған хаты құнды деректер болып табылады. Бұл архив құжаттарының барлығы Т. Рысқұловтың жан-жақты қайраткерлігінен хабар береді.

Сонымен қатар осы істе тағы да облыстық архив материалдары бойынша, Т. Рысқұлов пен С. Қожанов туралы 21 беттен тұратын құжаттар тіркелген [296].

Осы тапсырманы атқару үшін Ақтөбе облыстық әкімшілігінің архив және құжат басқармасы жіберген материалдарда мынадай деректер берілген:

1. 1919 жылғы 14-наурыздағы Ақтөбе Атқару Комитетінің уездік Кеңесі Президиумының «Бостандық, теңдік» ұраны бойынша №6 Бұйрығы (Көшірмесі бар).
2. 1919 жылы 30-наурыздағы Ақтөбе қаласының банктері мен тұтынушылар қоғамын национализациялау туралы №58 хаттамасы. (Көшірмесі бар).
3. 1918 жылы 3-тамыздағы «Мемлекеттік органдардағы офицер шенін алу туралы» хаттама (Көшірмесі бар).
4. 1918 жылы 19-қазандағы Ақтөбедегі ақгвардияшылдармен соғыста қолға түскен «Тұтқын Конрреволюционерлер мен қаражүздіктер мәселесі туралы» №22 а Хаттамасы. (Көшірмесі бар).

Міне, бұл құжаттар сол кездегі Ақтөбе майданы туралы мәлімет беретін құнды материалдар болып табылады (5, 47-62 парақ) [297].

Бұдан басқа, бұл істе ҚР ОМА архивистері дайындаған «20-жылдардағы Қазақстандағы казачество» атты материал тіркелген [298].Мұнда, сол кезеңдегі Қазақстанның солтүстік, солтүстік-шығыс, солтүстік-батыс өңірлерінде орналасқан казак поселкелерінің тарихы туралы құнды материалдар кездеседі.

Солтүстік Қазақстан облысының Мемлекеттік архиві өз қорларынан табылған Ақмола губерндік Кеңесінің атқару Комитетінің 1921 жылы қаңтарда жүргізген аймақтағы шіркеулер мен мешіттердің, құлшылық үйлерінің алғашқы тізімін көрсеткен. Петропавл қаласындағы мешіттердің іс-әрекеті туралы деректер берілген[299].

Қызылорда облысының әкімі облыстық архивтер мен құжаттамалар басқармасы «Алаш-Мирас» альманахына пайдалану үшін облыстық «Кызылординские вести» газетінде (07.08.1996) жарияланған А. Кокулаков пен Г.И. Акторееваның «Уничтоженные как класс» деген мақаласын жолдаған . Бұл мақалада Қызылорда облыстық архивінің №1,2 қорынан алынған деректер қолданған[300].

Қостанай облыстық архивтер мен құжаттар басқармасы өз қорларынан аймақта жүргізілген «Әскери коммунизм» саясаты туралы табылған деректерді және 1920-1922 жылдары Қостанай губерниясында болған аштықтың себептері мен салдарлары туралы архив қорларынан табылған құжаттарды жіберген [301].

1995 жылы 25-29 қыркүйекте Алматы қаласында Қазақстандағы архив ісінің 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізіледі. Аталмыш конференцияның ұйымдастырылуы мен өткізілуіне байланысты құжаттар ҚР ҰА қорында сақталған[302].

Мұнда осы конференцияның бағдарламасы, президиум мүшелерінің тізімі (президиумда Польша, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Татарстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан мемлекеттерінің архив басқармаларынан өкілдер келіп қатысқан) және осы конференцияның жүргізілу барысы туралы хаттамасы, қазақстандық ғалымдардың мақалалар мәтіні берілген.

1995 жылы республика архивтері Ұлы Отан соғысында Отанын қорғау жолында құрбан болып және мүлде жоғалып кеткен жандарды Еске алу Кітабын дайындау үшін облыс –облыстардан майданға аттанған жауынгерлер туралы материалдар жинау ісімен айналысты. Бұл туралы ақпарат ҚР ҰА қорында сақталған [303].

Бұл іс-шара Ұлы Жеңістің 50-жылдығы қарсаңында барлық Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде жүргізілді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1991 жылы 28-мамырда №338 «О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны, а также выполнявших свой интернациональный долг» деген Қаулысы шықты. Республикада құжаттарды, мәліметтерді іздестіру жұмыстары жүргізілді. Әрине, мұнда соғысқа дейінгі, соғыс кезіндегі құжаттар сақталған архив мекемелері үлкен роль ойнайды.

Қазақстанның барлық облыстарының архивистері бұл жұмысқа белсене кірісіп, жергілікті әскери комиссариаттармен, Ардагерлер Кеңесімен тығыз қарым-қатынас орнатты. Әскери комиссариаттың, әскери госпитальдардың, баспасөз құралдарының қорларымен, шаруашылық кітаптарындағы барлық мәліметтер қарастырылды. Осы жұмыстардың нәтижесінде әр облыстың Еске алу Кітабы шығарылды.

Іздестіру топтарының құрамында болған архивистер жақын шетелдердің мемлекеттік архивтерінде де іздеу жұмыстарын жалғастырды: Санкт-Петербург, Минск, Подольск, Витебск, Рига және Қырым, Донецк, Курск, Орлов, Смоленск, Новгород облыстарында. Жұмыс барысында құрбан болғандар мен жоғалып кеткендердің тізімі құрасытырылды. Бұл тізім үнемі «Индустриальная Карагана», «Целиноградская прада», «Знамя труда», «Семей таңы» басқа да көптеген облыстық газеттердің бетіне жарияланып отырды. Архивистер тарихи анықтамалар, алғышарттар, аннотациялар жазды.

Ұлы жеңістің 50 жылдығы қарсаңында ел архивистері қыруар жұмыс атқарды. Осы тақырыпқа байланысты облыстық және аймақтық ғылыми-практикалық конференциялардың ұйымдастырылуына, баяндамалар, фотоқұжаттық көрмелер әзірлеуге ат салысты.

1996 жылы Қазақстан республикасы Архивтер мен құжаттар Бас Басқармасы Қазақстан Республкиасының ерекше айтулы күндерінәң күнтізбесін жасады[304].

Мұндай күнтізбелер жасауда архив құжаттары мақсатты түрде пайдаланылды. Республиканың барлық облыстық мәсеселері жинақтаған Қазақстан тарихының маңызды оқиғаларын бейнелейтін, республиканың қоғамдық, саяси, мәдени өмірінен хабардар ететін, қоғам, ғылым, мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері туралы мәліметтерді топтастырып, күнтізбе жасалынды. Мұндай күнтізбе архивистер үшін де, Қазақстан тарихының нақты бір мәселесін зерттеумен айналысатын зерттеушілер үшін жұмыстарын жоспарлап, құжаттарды жариялауда көп көмегін тигізеді.

Сонымен қатар ҚР ҰА қорында 1996 жылы ұлы ақын Ж.Жабаевтың 150-жылдығын атап өтуге байланысты іс-шараны дайындауға қатысты құжаттар сақталған [305].

1997 жыл Ел Президенті Жарлығымен «Жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы» деп жарияланды. Ел тарихының қасіретті беттерінің бірі - ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы саяси қуғын-сүргін екені белгілі. Сол кезеңде халқымыздың басым бөлігі қасаң да қатаң мемлекеттік саясаттың құрбанына айналды. Тарихшылардың мәліметі бойынша, 1937-1938 жылдары кеңестік Қазақстанда 118 мың адам сотталған. Олардың 25 мыңына ату жазасы кесілген. Міне, тарихымыздың ақтаңдақ тұстарын айқындап, жазықсыз жазаланып, зұлматты жылдары саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болған асыл азаматтарымызды ақтап, жыл сайын оларды еске алу дәстүрін енгізу – Президенттің сарабдал саясатының бір көрінісі екені анық. Әрине, халық бұл бастаманы ыстық ықыласпен қарсы алды.

Қазақ халқының даму тарихының елеулі кезеңдерінің бірі болған саяси қуғын-сүргін кезеңін кейінгі ұрпаққа бүкпесіз, бояусыз шынайы түрде жеткізіп, өмірде кедір-бұдырсыз, теп-тегіс болмайтын нақты мысалдармен өлке тарихына ұсынып, оны толықтыра түсу ғалымдардың міндеті.

Еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізуі арқасында Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 1997 жылды жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы деп белгілеуімен ХХ ғасырдың 20-50 жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған есімдерді анықтауға жол ашылды.

31-мамыр ХХ ғасырдың басында талайды сарсаңға салып, қасірет шектірген саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Қазақ халқы өз тарихында талай рет ұлтының намысын өрге тартқан көптеген зиялы азаматтарынан орынсыз айырған саяси қуғын-сүргінді де, аштықты да, жойқын соғысты да, жұтты да, табиғаттың қатаңдығын да бастан өткерген халық.

1998 жылы 22-сәуірде Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік Архиві және Ш.Уалиханов атындағы Тарих және Этнология Институты «Архивтер: Халық бірлігі мен ұлттық тарихы жылы» атты ғылыми-теориялық конференция өткізеді. Бұл конференцияны ұйымдастыру барысында Р. Сариева 18-наурызда ҚР Ақпарат және қоғамдық келісім Министрлігінің мемлекеттік баспа бағдарламасы Департаментінің директоры А.А. Асқаровқа ресми хат жолдаған [306]. Мұнда бұл конференция ҚР Үкіметінің 1997 жылығы 10-желтоқсандағы №3790 бұйрығы бойынша 1998 жылды «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы» деп атап өтуіне байланысты ұйымдастырылатын іс-шаралар санатында өткізілетіні айтылып, өткізілетін уақытын көрсетіп, конференция жұмысына баяндама жасап, қатысуға шақырған.

Осындай мәтіндегі хаттар Ш.Ш. Уалиханов атындағы Тарих және Этнология Институтының директоры, академик М.Қ. Қозыбаевқа, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң Біліктілікті арттыру институтының директоры , профессор М.К. Қойгелдиевке, Қарағанды облысы әкімінің архив бөлімінің меңгерушісі А.А. Абдакимовке, Павлодар облысы әкімінің архив және құжаттар басқармасының бастығы В.Д. Болтинаға, Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік архивінің директоры В.М. Иночкинға, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің архивтер және құжаттар басқармасының бастығы К.Т. Төретаевқа, Қазақстан республикасының Ұлттық қауіпсіздік Кеңесі Ішкі істер бөлімі бастығы С.К. Ақасовқа, Бас Прокуратура құқықтық статистика және ақпарат орталығының бастығы Булытбай Мамытұлына, ҚР президенті Архивінің директоры Л.Д. Дегітаеваға жолданды [307].

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік Архив директоры Р.Х. Сариеваның атына Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік Музейі директоры Е.Жангельдиннің жолдаған хаты тіркелген. Бұл хатта Орталық мемлекеттік музей қызметкерлері Е.Ж. Байсартов пен М.З.Мусаханованың қатысатындығы айтылған.

Осы істе аталмыш конференция бағдарламасы берілген [308].

Мұнда М.К. Қозыбаев «Дүние жүзінің өркениет тарихындағы қазақтардың орны туралы мәселеге қатысты ой».

Е.М. Арын «Қоғам үшін архивтердің маңызы».

К. Нұрпейіс «Алаш қозғалысы тарихының деректі құжат негіздері 20-80 жылдары қалай бұрмаланды? (Алаш партиясының бағдарламасы мысалында)».

К.М. Байпақов «Қазақстан археологиясын дамытудағы архивтердің ролі».

В.И. Себряев – ҚР Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің ішкі істер бөлімінің қауырт жұмыстар жөніндегі өкілі – «Мемлекеттік құпияларды сақтау және қорғау жұмыстарының жағдайы туралы».

М.К. Қойгелдиев «Бір сот процесінің тарихы (1924-1925 жж. Ж. Аймауытов жөнінде)».

Рамазан Омар – ҚР Бас Прокуратурасы жанындағы хабарлау және Заң статистика орталығы архивтік жұмыстар бөлімінің басшысы «Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы ақпарат және статистика орталығында архивтік ақпараттарды алудың тәртібі».

Е.З. Қажыбеков – ҚР Ғылым министрлігі – Ғылым Академиясының Шығыстану Институтының директоры «Шығыс деректеріндегі Қазақстан –архивтің жаңа деректері»;

Ж. Тілепов – М. Әуезов атындағы Өнер және Әдебиет Институтының филология ғылымының докторы «Қолжазба – рухани мұра».

Л.Д. Дегітаева«Қазақстан республикасында архившілер қызметі тарихи сананы қалыптастыру факторларының бірі».

М.К. Әбусейітова «Қазақ халқының мәдениет және тарихы бойынша шығыс ескерткіштерінің қолжазба қорлары.

В.Н. Проскурин – Шығыс елдер Халықаралық Сәулет Академиясының корреспондент мүшесі, ҚР мәдениет ісіне еңбегі сіңген қызметкер «Қоғам және архивтер» деген тақырыптарда баяндамалар жасаған.

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ішкі саясатты жүргізудегі өзекті бағыты – қоғамның барлық күштерінің шығармашылық бірлігі тек Қазақстанның өніп-өсіп, өркендеп, гүлденуіне бағытталғаны белгілі. Соңғы жылдары қазіргі замандық қазақстандық қоғамның тарихи санасын қалыптастыру алғышарттары үшін барлық жағдай жасалған, бұл үрдіс тоқтаусыз жүріп жатыр. Мұнда архившілердің де өзіндік үлесі бар.

Біріншіден, қазіргі заманғы деректік –құжаттар базасының сақталуын қамтамасыз ету архивтерге байланысты.

Екіншіден, архившілер ғылыми – анықтамалық аппарат жүйесін құрайды, онсыз сақталатын құжаттар кешенінің белсенділігі мүмкін емес.

Үшіншіден, архившілер тарихи сананы насихаттау мен ғылыми айналымға жаңа фактологиялық мәліметтер енгізілу үрдісіне қатысады.

Архившілер бұл мәселелердің барлығымен ғасырлар бойы айналысып келеді. Бірақ, әр дәуір өзінің бірінші кезектегі міндеттерін алға тартады. Біздің алдымыздағылар кең көлемдегі бай құжаттық қорды жинақтап, сақтап қалды, бірақ олардың барлығын кең тұрғыдан қолдана алмады. Бұл миссияны әрі қарай жалғастыратын біздің ұрпақтарымыз болмақ.

Мысалы, салыстырмалы түрде ҚР Президенті Архивін алайық. 1993 жылы ҚР Президенті Архивінде 27 адам жұмыс істеп, 750 іс болса, 1997 жылы бұл архивтің оқу залында 137 зерттеуші жұмыс істеп, 9 мыңнан астам іс қаралған.

1993-1997 жылдары Президент Архиві ұжымы төрт құжаттық басылымның жұмысына қатысқан, олардың бәрі жарық көрген.

«Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 годах» атты құжаттар жинағы тек ғалымдардың ғана емес, жалпы көпшілік қауымның қызығушылығын туғызды. Жинаққа есімдік көрсеткіш бекітілген, мұнда құжаттар мәтінінде кездесетін 782 фамилия енігілген, бұлардың ішінде 500 адам саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. Құжаттарда негізінен тек фамилиялар ғана беріледі.

Сонымен қатар, бұл Архив қызметкерлері БАҚ бетерінде де жарияланым жасап тұрды: құжаттар мен мақалалар жариялайды,жекелеген қоғамдық –саяси қайраткерлерге арнап радиохабарлар мен құжаттық көрмелер ұйымдастырады.

Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығымен 1998 жыл «Халықтар бірлігі мен ұлттық тарих жылы деп жариялануы айрықша маңызға ие болды.

Архившілер үшін де бұл жыл ерекше болды. Қазақстанның мемлекетік архив қызметі өз жұмыстарын әрі қарай дамытып, жалғастыру үшін «Ұлттық Архив қоры мен архив туралы Заңның» бекітілуі мемлекеттілік атрибутын әрі қарай толықтыра түсті.

Халықтар бірлігі мен Ұлттық тарих жылындағы архившілердің Заңды қабылдаудағы еңбектері орасан зор. Бұл жыл көпұлтты мемлекеттің дамуы мен қалыптасу тарихын зерттеу мәселелерінде архивтердегі ретроспективті құжаттардың маңыздылығын тағы да дәлелдей түсті.

Қазақстанның мемлекеттік архив қызметінің тарихында тұңғыш рет архив мекемелері «Халықтар бірлігі мен ұлттық тарих жылын» өткізудің негізгі іс-шаралар жоспарын орындауға кеңінен қатысты.

Архившілер Ақпарат және Қоғамдық Келісім Министрлігімен, Ғылым Министрлігінің Ғылым Академиясы, т.б. ведомоствалық мекемелермен бірлесе отырып, архив құжаттары жарияланымын халықаралық ғылыми «Отан тарихы» журналы беттеріне шығару, «История Казахстан: литературная хроника» кітаптар сериясы, «Алаш Орда «құжаттар жинағын, «Академик К.И. Сатпаев», «Тоталитаризм и национальная интеллигенция Казахстана», «Эпистолярное наследие казахской элиты XVII-XIX вв» жинақтарын жарыққа шығаруға атсалысты.

Ел архившілері тарихи білімді насихаттау бағытында тек іргелі басылымдар жариялауға ғана қатысып қоймай, сонымен бірге, республикалық, облыстық, аудандық, ғылыми-практикалық конференциялар, көрмелер, дәрістер, экскурссиялар, ЖОО-мен, ұлттық-мәдени орталықтармен, қоғамдық ұйымдармен басқа да мекемелермен бірлесіп жұмыс атқарды.

Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архивінің ғылыми Кеңесі елдің көрнекті тарихшылары мен архившілерінің қатысуымен 1998-2005 жылдарға арнап, архив құжаттары басылымының Республикалық жоспарын бекітті. Бұл жобаны іске асыру барысында Ш.Ш.Уалиханов атындағы Тарих және Этнология Инстиутымен бірігіп, «Насильственная коллективизация и голод в Казахстане. 1928-1932 гг» құжаттар жинағы жарық көрді. «Академик К.И. Сатпаев» құжаттар мен мтаериалдар жинағының макеті жасалынды, «Торжество истины» (Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік архиві), «Қазыналы Атырау» (Атырау облысының мемлекеттік архиві) кітаптары, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай, т.б. облыстар тарихы туралы мақалалар мен очерктер жинағы басылып шықты.

Бұдан басқа архившілер Азалы Кітап (Павлодар облысының мемлекеттік архиві), Еске алу Кітабы (Атырау облысының мемлекеттік архиві), брошюралар, буклеттер, анықтамалар (ОМА, Алматы қ.), Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Атырау, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақсиан облыстары),энциклопедияларға арнап мақалалар құрастырды (ҚР ОМА, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облысы статьялары).

Халықаралық «Отан тарихы» ғылыми журналында республикалық, жергілікті газет-журналдарда 644 мақала мен құжаттар жарияланып, 340 радиобағдарлама шықты, қарағандылық архившілер, ҚР ОМА 72 архившісі құжаттардан дайындап, жазған 85 мақала «Қазақстан телерадио кешені Республикалық корпорациясы» журналистеріне көмек көрсетуде, сонымен бірге «Ұлы Дала тарихы» айдарындағы бағдарламаларды дайындауға белсене қатысты.

1997 жылдың 10-желтоқсанында ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «1998 жылды Халық бірлігі мен Ұлттық тарих жылы» деп жариялағанынан кейін ҚР ОМА 1998 жылы 19-қаңтарда №5 Бұйрығы осы жоғарыда көрсетілген Президент Жарлығын жүзеге саыру үшін қажетті іс-шараларды ұйымдастыруға бағытталды.

Мұнда: 1.1 Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылын өткізу бойынша ҚР ОМА комиссиясының құрамы бекітілсін.

1.2 Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылын өткізу бойынша:

Комиссияның іс-шаралар жоспары.

1.3 Облыстық архив ісі басқармалары мен мемлекеттік:

Облыстық архив және Алматы қаласындағы ОМА директорына.

* 1. «1997 жыл 10-желтоқсандағы «1998 жылды Халық бірлігі мен

Ұлттық тарих жылы» деп атаған Президент Жарлығына байланысты іс-шаралардың нақты жоспарын дайындап, оның атқарылуын қадағалау.

* 1. Президент жарлығының іске асырылып жатқаны туралы тоқсан сайын Комиссия назарына есептер беру.

3. Халық бірлігі мен Ұлттық тарих жылын ұйымдастыру барысында архив ісі, археография мен құжаттар жүргізу ісінде ең үздікғылыми-зерттеу, ғылыми және әдістемелік жұмыстар байқауын ұйымдастыру.

4. Орталық мемлекеттік Архивтің үйлестіру-әдістемелік бөлімінің бастығы Е.К. Жүсіповке 15 күн ішінде Байқаудың шарттары мен өткізу ережесін жазу тапсырылсын.

5. Осы Бұйрықтың орындалуын қадағалау директордың орынбасары Н.П. Кропивницкийге жүктелсін, - деп директор Р.Х. Сариева қол қойған [309].

Бұдан әрі бұл қорда Халықтар бірлігі мен Ұлттық Тарих жылын өткізуге байланысты Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Архиві және басқа да мемлекеттік архивтерден құрылған комиссия құрамы берілген [310].

Міне, осы тізімнен байқап отырғанымыздай елміздің бас мұрағаттанушылары бұл іске жұмылып, кірісіп кетті. Мұндай айтулы жылды өткізудің жауапкершілігі де зор болды. Республика көлемінде құрылған бұл комиссия ең алдымен осы жылға өткізетін іс-шараларды мейлінше талқылап, жоспар құрды. Төменде осы жоспарды көрсете кетейік:

«Халық бірілігі мен Ұлттық тарих жылын» өткізуді ұйымдастыру үшін ҚР ОМА мен ҚР мемлекеттік архивтері қызметкерлерінен құралған комиссия жұмысының іс-шаралар жоспары берілген.

Ал, енді осы аталмыш жылды өткізуге байланысты Үкімет бекіткен іс-шаралар жоспарына тоқталсақ, мұнда тарихшылар үшін бөлінген шаралар жетерлік. Мінекей, бұл құжаттардың барлығы ел архивтерінің елдігімізді ардақтаудағы игі істерінен қалыс қалмай, ерекше еңбек сіңіргенін байқатады.

Бұл тараушада егемендік алғаннан бері мемлекеттік деңгейде қабылданған айтулы даталарды атап өтуге өзіндік үлесін қосқан Қазақстан Республикасы Ұлттық Архив қызметі қарастырылған. Егемендігін енді алған жас мемлекетіміздің ұлттық санасын нығайту мақсатында өткізілген түрлі экспозициялық сипаттағы фотоқұжаттар көрмесін өткізуде, 1992 жылы шетел қазақтарының Конгресін ұйымдастыруда, Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерін ашатын архив құжаттарын жариялауда ел архивтері тынымсыз еңбек етті. 1995 жылы Ұлы Жеңістің 50-жылдығы қарсаңында, Ұлы Отан соғысында құрбан болған және із-түзсіз жоғалып кеткен жандарды Еске Алу Кітабын дайындау мақсатында республика деңгейінде ауқымды жұмыс жүргізді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің де 1993-1997 жылдары атқарған жұмыстары сараланды. Тәуелсіздік шежіресіндегі айтулы даталарды, 1997 жылы «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы», 1998 жылы-«Халықтар бірлігі мен Ұлттық Тарих жылын» өткізуде ел архивтерінің ұйымдастырған іс-шаралар жиыны талқыланды.

Ұлттық архив қорлары төл тарихымызды қайта жаңғырту мақсатында тәуелсіздігіміздің екінші онжылдығында да көптеген іс-шаралар атқарды. 2004-2006 жылдары «Мәдени мұра» атты мемлекеттік бағдарламаның қабылдануы, архивтанушылар мен тарихшыларға тың серпіліс әкелді. Мәдени мұра» бағдарламасының басты мақсаты – рухани және білім беру саласын дамыту, елдің мәдени, мұрағаттық мұрасының сақталуы мен тиімді пайдалануын қамтамасыз ету болып табылды.

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында мәдениетіміз бен төл тарихымыз ғылыми құндылығы жоғары жәдігерлермен байытылды. Ресей Федерациясының Астрахань, Орынбор, Уфа, Қазан, Омбы, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Саратов т.б қалаларында, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Қытай, Иран, Египет, Түркия, АҚШ, Франция және басқа да елдердің мұрағаттарында қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне қатысты сан мыңдаған құнды жәдігерлер сақталғаны белгілі. Оларды отандық мұрағат және кітапхана қорларына алдыру өзекті мәселеге айналып, осы бағытта архившілер мен тарихшылардың іссапарларының нәтижесінде шет мемлекеттерде сақталған қазақ тарихына қатысты құнды жәдігерлердің көшірмелері әкелінді. Қазіргі уақытта осы көшірмелерді біртіндеп жариялап, ғылыми айналымға енгізу мақсатында жұмыстар жүргізілуде.

2006 жылы 19-шілдеде Қазақстан Республикасы Үкіметінің №692 Қаулысымен елордамыз Астанадан Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивін ашуға қол қойылып, архивтің әсем ғимаратының ашылу салтанаты осы жылдың 14-желтоқсанында өтті. Бұл Архив қорларында Тәуелсіздік кезеңінің құнды құжаттары сақталуда.

2007 жылдан бастап, Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві халықаралық «ЕВРАЗИКА» қауымдастығына мүше болғанннан бері, алыс-жақын шетелдік архивтермен ықпалдастық байланыс жолға қойылды. Еліміздің көрнекті тарихшы ғалымдары шетел архивтерінде ғылыми ізденістерін жасауға мүмкіндік алды.

Еліміздегі архив ісін әрі қарай өркендету мақсатында қабылданған тағы бір маңызды мемлекеттік бағдарламалардың бірі - 2018 жылы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласындағы «Архив-2025» бағдарламасы болып табылады. Өз кезегінде бұл бағдарлама «Мәдени Мұра» бағдарламасының жалғасы десек те болады.

2019 жылы осы бағдарлама аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық архиві директорының орынбасары Тұрсынгүл Құсайынова Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының ғылыми-зерттеу тобымен бірлесіп шетел архивтері мен кітапханаларында, ғылыми орталықтарда археографиялық жұмыстар жүргізу, елімізге қатысты бірегей құжаттарды іздестіру мақсатында ұйымдастырылған «Шетелдік архивтердегі археографиялық жұмыстар және Ұлы даланың тарихы мен мәдениеті туралы қорлар (анықтау, талдау, цифрландыру)» жобасы бойынша Ресейдің Мәскеу және Санкт-Петербург, Қазан, Омск, Орынбор, Астрахань және т.б. қалаларының архивтерінде зерттеу жұмыстарын жүргізді. Осы іссапар нәтижесінде табылған қазақ тарихына қатысты құнды деректер Ұлттық Архивтің «Шетел мемлекеттерінің архивтері, кітапханалары және ғылыми мекемелерінен алынған құжаттар көшірмелерінің коллекциясы» деп аталатын №83 қорын толықтырды. Қорда қазақтардың тұрмысы, ислам дінін ұстануы, қазақтарды отарлау саясаты, күштеп отырықшыландыру шаралары, әскери линиялардың салынуы, орыс зерттеушілерінің қазақ даласы туралы мәліметтері сынды тарихи құжаттар топтастырылған.

2021 жылы 11-маусымда ҚР Президенті Қ. Тоқаевтың Жарлығымен «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтауға» қатысты ҚР Президенті әкімшілігінің саяси қуғын-сүргінге қатысты архив құжаттарын, фото және бейнематериалдарды көрнекі көрсету тапсырмасына сәйкес ҚР ҰА дайындаған электронды құжаттық көрмесі «Аштық алапаты» деп аталған бейнеролик арқылы ұсынылды.

Осы бағыттағы іс-шараларды атқару барысында ҚР ҰА директоры С. Нұрланова 01.06.2021 жылы «Хабар» телеарнасындағы «Бүгін» бағдарламасына 1931-33 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық туралы «Ел тарихындағы ең азалы кезең» деп аталған тақырыптық түсірілімге қатысты. Ел президенті Қ. Тоқаевтың жарлығымен құрылған Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия мүшелері – еліміздің белгілі тарихшы ғалымдары қатысып, қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, нәубетке қатысты тың мәлімет беретін архив құжаттарын құпиясыздандыру қажеттілігіне тоқталды.

2021 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің құрылғанына 15 жыл толды. Қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отырған бұл айтулы күнді атап өту үшін ҚР ҰА «Тәуелсіздік және Елбасы: жасампаздықтың жаңа тарихы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырып, өткізді.

«Abai.TV» телеарнасында осы мерейтойға орай ҚР ҰА жұмысынан хабар беретін «Архивтегі аманат» бағдарламасы жарық көріп, көрермендердің назарына ұсынылды.

Сонымен қатар архив қорларында сақталған көрнекті ғалымдарымыздың жеке тектік қорларындағы материалдармен де жұмыс жасалуда: атап айтсақ, 2021 жылы 27-тамызда Ақселеу Сейдімбектің жеке тектік қорындағы материалдарына сүйене отырып, «Ақселеудің асыл мұрасы» атты құжаттар жинағының тұсаукесері өткізілді.

Қорыта айтқанда, Ұлттық Архивтің ұлт санасын сілкінтіп, төл тарихымызды жаңғыртудағы үлесі өлшеусіз.

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**Өткен ғасырдың аяқ кезінен, нақтырақ айтсақ, ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап, посткеңестік кеңістікте егемендігін жариялап, жаңаша дамуға қадам басқан республикалардың алдында күрмеуі көп мәселелер жинақталып тұрды. Тәуелсіз еліміз үшін өркениеттік дамудың қай жолын таңдау, ішкі-сыртқы саясатты қалай жүргізу, озық елдердің қатарына қосылу үшін қандай шараларды қолдану керек деген сан түрлі сұрақ, нақты шешім қабылдайтын сын сағаттар туындады.**

**Тәуелсіздік алғаннан бері халқымыздың сана-сезімі, ой-өрісі, дүниетанымы, көзқарасы уақыт талабына сай өзгеріске ұшырады. Отаршылдық дәуірінде құлдық қамытын киген халқымыз, салт-дәстүр, әдет-ғұрып сияқты мәдени құндылықтарымыздан айрылып қалуға шақ қалған еді. Ендігі жерде осы мәдени құндылықтарымызды қайта жаңғырту сияқты кезек күттірмейтін мәселелер бой көрсетті.**

**Осы бір сын сағаттар туралы Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы» еңбегінде «... Тәуелсіздік алысымен алғашқы кезектегі маңызды мәселелерді шешуіміз талап етілді. Бірінші кезекте мемлекет ретінде қалыптасуымыз қажет болды. Бұл дегеніміз биліктің мемлекеттік институттарын құрудың, жалпы халықаралық аренада танылуға жетудің, әр түрлі дүниежүзілік ұйымдарға кірудің қажеттілігін көрсетті. Қазір, өткенге қарайлай отырып, бұл жоспар көбіне-көп тірі қалудың стратегиясы ретінде өз мақсатын орындап шықты деп нақты айта аламыз. Атап айтқанда, ол біздің кім екенімізді, таяу және алыс болашақта кім болатынымызды айқындап берді»-деп көрсетеді [311].**

**Әрине, егемендіктің алғашқы жылдары елмізге оңай тимеді. Нарықтық экономикаға көшу кезеңіндегі экономикалық дағдарыстар: ел ішін жайлаған жұмыссыздық, қаржылық дағдарыс, тауар тапшылығы. Тағы басқа қайшылықтар шаруашылық дамуын тежеді. Осының барлығы, отандық өндірісімізді дамыту үшін шетел инвестициясын тарту қажеттілігін айқындап берді.**

**Ел мәдениеті де айтарлықтай тұралап қалған еді. Мұның барлығы «қаржы тапшылығынан» туындаған мәселелер болды. Ендігі жерде ұлттық рухымызды асқақтатын рухани мәдениетті дамытып, қайта жаңғыртуға көңіл бөліне бастады. Өзін «қазақ» деген ұлттың бір бөлшегімін деп санайтын, кез-келген азамат үшін халқының рухани құндылығын жадына сіңіре қалыптастыруы –адамзат дамуының өшпес заңдылығы болып саналады. Ұлттың ұлт ретінде қалыптасып, сақталуы үшін өнер, мәдениет, салт-дәстүр ерекше рөл ойнайды. Төл тарихымызды жаңғыртып, жәдігерлерді танытуға, өнер туындыларымызды сақтауға мұрындық болған, жаңа мемлекеттік бағдарламалар қабылдана бастады. Қазіргі таңда жастардың көпшілігі батыс мәдениетімен өркениетінен тәлім алып, соған еліктеуішліктері басым. Ұлттық руханиятымызды дамыту үшін, тәуелсіз Қазақстанның алдында көптеген міндеттер туындады. Біріншіден, санамызға дендеп еніп кеткен бодандық психологиясынан арылу, екіншіден, әлемдік өркениетке өз үлесін қосқан көшпелі ата-бабаларымыздың қалдырған мұрасын дәріптеу. Бұдан шығатын түйін, еліміз қазақы ділімізді жоғалтпай, рухани болмысымызды жаңғыртып, сақтауы қажет.**

**Өткен оқиғаларды сараласақ, елмізде небәрі 30 жылдан астам уақыт ішінде қыруар жұмыс атқарылған. Қазақ халқы әлемдік аренаға өзін бейбітсүйгіш, өзіндік өркениеті мен стратегиялық саясаты бар мемлекет ретінде таныта білді. Қазақ елінің мәртебесі биіктеп, дүниежүзілік қауымдастыққа белгілі бола бастады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары кездескен біршама қиындықтарды еңсеріп, еліміздің экономикасы тұрақты дамуда, халықтың әлеуметтік мәселлелері де мемлекет тарапынан оң шешімін тауып келе жатыр.**

**Республиканың мәдени өмірінде тәуелсіздік жылдары ұлттық мәдениетімізді дамытуға арналған көптеген іс-шаралар атқарылды, осы бағытта жұмыстар жүргізу үшін түрлі мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. Осы ғылыми жұмыста Қазақстан Республикасының Ұлттық Архиві қорларында жинақталған тәуелсіздік мәселлерлері туралы деректер кешені қарастырылды. Тәуелсіздіктің бір символы- Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивінің ашылуы болып табылады.**

Диссертацияда тәуелсіз Қазақстан Республикасындағы мұрағаттану мәселелері жан-жақты қарастырылып, еліміздегі архив ісінің дамуына сипаттама берілді. Тәуелсіз Қазақстанның архивтері ел игілігі үшін қандай қызмет атқару керек деген сауалға жауап беруге талпыныс жасалды.

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін қалыптасқан жағдайда ел архивтерін жаңаша құрып, көпшілік қауымның архив құжаттарына еркін түрде қол жеткізуі үшін атқарылған шараларға талдау жасалынды.

Тәуелсіздік жылдарындағы айтулы даталарды өткізуде ел архивтерінің атқарған жұмыстары сипатталды. Ұлттық Архивті құру барысындағы алғышарттар зерттелді. Елімізде Архив туралы Заң Жобасын дайындап, қабылдау тарихы, оның талқылаудан өтуі, тәуелсіздік алған жылдардан бері архив саласында бекітілген құжаттар тізімі қарастырылды.

Егемен еліміздің астанасы төрінен орын алып, ашылған Ұлттық архивті құру, ұйымдастыру, дамыту тарихына көз жүгіртіп, Ұлттық архивтің елге қызмет етудегі негізгі мақсат-міндеттеріне тоқталдық.

Ұлттық Архивте жасақталып, сақталған құжаттардың барлығы дерлік Тәуелсіздік кезеңіне қатысты. Елордамыз Астанада ашылған бұл архивке мемлекеттік, әкімшілік органдар, сот орындары, басқа да айтулы мекемелер өз құжаттарын сақтауға берген.

Ел тарихы үшін маңызды құжаттарды сақтау, оларды сандық түрге ауыстыру Ұлттық Архив тарапынан қабылданған қажетті іс болып табылады.

Мемлекеттік мекемелердің құжаттарын бір жерге жинақтау осы кезең тарихын зерттеушілер үшін өте тиімді. Мемлекеттік ұйымдардың құрылымы мен қор құрушылардың маңыздылығы сақтаулы құжаттар мен қорлардың ақпаратттық құндылығын сипаттайды. Диссертациялық зерттеуде басқарушы-әкімшілік сипаттағы қорлар мен жеке адамдардың қорларындағы құжаттар кешені қарастырылды. Бұл қорларда зерттеп отырған кезеңімізге байланысты мәселелерді анықтайтын ақпараттар сақталған.

Диссертациялық зерттеуде қолданылған деректерді шығу тегі, номиналды, хронологиялық сипатына қарай жіктеу, зерттеу мәселесінің деректер кешенін өзара топтастыруға, әрі қарай ондағы ақпаратты өңдеп, талдау әдісі, деректің ақпараттық мүмкіндігін жан-жақты ашып көрсетуге мүмкіндік береді.

ҚР ҰА қорларына талдау жүргізу берілген міндеттерді шешу үшін, деректердің тұтастығы мен өкілеттілігінің жеткілікті екендігін көрсетті. Бірқатар сақтау бірліктері алғаш рет ғылыми айналымға енгізіліп отыр. Сақталған архив құжаттарын кешенді түрде зерделеу, диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша деректерді ғылыми айналымға енгізу, зерттеу жұмысымыздың маңыздылығын айқындай түседі. Алғаш рет ғылыми айналымға еніп отырған кей деректер қарастырылып отырған кезең тарихын зерттеу мүмкіндігін арттырады.

Қазіргі таңда Қазақстан архивтері біздің ұлттық ескерткіштеріміз болып табылатын құжаттармен Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің қорларын толықтыру, сақтау және қолдану жұмыстарын жалғастыруда. Тәуелсіз еліміздің қалыптасуының тарихи сәттерін бейнелейтін Ұлттық архив құжаттары тарихшы ғалымдар мен жас зерттеушілер үшін өте маңызды деректер көзі болып табылады. Келешекте де Ұлттық Архив қорлары тың деректермен толығып, тарихшылар үшін қазыналы орталыққа айналары сөзсіз.

Ұлттық тарихымыз – ұлттық мақтанышты күшейтудің, отаншылдықтың, ұлтжандылықты арттырудың қуатты тетігі. Ал, архив ісі ел тарихын зерттеп, құжаттарды жарыққа шығару мен пайдалану, оларды насихаттауда келешек ұрпаққа жеткізетін алтын көпір болып қала бермек.

Қорыта айтқанда, елорадамыз Астанадан Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивін ашу ісі, ел архивистерінің, архивтанушы жетекші мамандардың, зиялы қауымның қажырлы еңбегінің арқасында жүзеге асты. Мұнда Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бергі тарихы жөніндегі құжаттарды жинақтау басты назарға алынды.

Сонымен қатар, ғылыми жұмысымызда жаһандану заманында өткір қойылған мәселелердің бірі – ел архивтерін сандық сипаттамаға көшіру, яғни цифрландыру ісінің барысына тоқталдық. Бұл-әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан үрдіс.

Қазіргі «цифрлы революция» заманында және кейінгі уақытта болып жатқан бүкіләлемдік пандемия кеселі көрсеткендей, қоғамның барлық саласында сандық технологиялар жетістіктерін пайдалану – ең оңтайлы шешім екендігіне әлем болып көз жеткіздік. Сондықтан да, ел архивтерінің құжаттық қорларын сандық сипаттамаға көшіру –кезек күттірмейтін өзекті мәселе.

Осы бағытта ҚР Үкіметі тарапынан қабылданған мемлекеттік бағдарлама («Электронды Үкімет») және Заңдар («Электронды құжат және электронды цифрлы қолтаңба», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы») аясында іске асырылған іс-шаралар жиынтығы қарастырылды. Архивтерді цифрландыру ісінің қиындықтары талқыланды. Электронды архивтің міндетіне тоқталдық.

Архив құжаттарын сандық сипаттамаға көшіру –зерттеушілер үшін архив қызметін алу сапасын жеңілдетеді. Бүкіл әлем сандық технология жетістіктерін пайдаланып жатқан кезеңде, Қазақстан да қалып қоймай, осы бағытта біршама жобалар мен бағдарламалар әзірледі. ҚР Мәдениет және Спорт Министрлігі әзірлеген «Бірыңғай электронды архив құжаттары» атты ақпараттық жобаның қарастырылды.

Сонымен бірге, ақпараттық қоғамның архив қызметіне тигізген жан-жақты ықпалы мен маңызы да талқыланды. Архив саласын сандық сипаттамаға көшіруде тағы бір қиындық туғызып отырған мәселе- ІТ мамандардың жетіспеушілігі. Бұл да уақыт өте келе шешімін табары сөзсіз. Елімізде қазіргі таңда жыл сайын техникалық мамандықтарға бөлінетін гранттар саны ұлғаюы, келешекте ІТ мамандарының тапшылығын жойып, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында көпшілік оқырман қауым, ғалым-зерттеушілер архив құжаттарын пайдалануды үйінде отырып-ақ жүзеге асырады деп сенеміз.

Диссертацияда Қазақстан Республикасы архивтерінің шетелдік архивтермен ықпалдастық байланысы қарастырылды. Сан ғасыр тарихы бар еліміздің асыл қазынасы көршілес елдердің, одан басқа алыс шет мемлекеттердің архивтерінде өз іздеушілерін күтіп жатқаны белгілі. Осынау мұраны халқымызға қайтару үшін тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан ақ игі бастамалар әзірленгені белгілі болып отыр.

Ең алдымен, Қазақстан Республикасы архивтерінің ТМД елдерімен архиваралық ынтымақтастық байланыс тарихына тоқталдық. Соның ішінде, 1999 жылы 4-маусымда бекітілген, «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен нысандары жөніндегі Келісімнің» қабылдану тарихы жан-жақты зерттелді. Бұл келісімді бекітуге біздің еліміз де ат салысып, талқылау кезінде өз ұсыныс-пікірлерін білдіргені- архив құжаттары арқылы дәлелденіп отыр.

Осы маңызды Келісім нәтижесінде көршілес Өзбекстан Республикасымен архиваралық ықпалдастық байланыс жолға қойылғаны мәлім болды.

Қазақстан Республикасы 2000 жылдардан бастап, шетелдік архив мекемелерімен, ХАК, ЮНЕСКО ұйымдарымен ынтымақтастық байланысының даму тарихы қарастырылды. Қазақстанның араб елдерімен де архиваралық ынтымақтастық байланысы зерттелген.

ТМД елдерімен ынтымақтастық байланысты күшейту оң нәтижелерін берді. Бір ғана мысал: Кеңес Үкіметінің озбыр саясатының нәтижесінде, саяси қуғын-сүргінге түскен Кабардин-Балкар халқының өткентарихы туралы құжаттарға Қазақстан архивтеріне сұрау салған сұранысына, еліміздің архивистері асқан жауапкершілік танытып, соларға қатысты бар мәліметтерді республика архивтері қорларынан жинап беруі.

Сонымен қатар, бұл тараушада ҚР архивтерінің Польша, Өзбекстан, Ресей Федерациясы архивтерінен Қазақстанға қатысты құжаттарды іздестіру мақсатында құрылған жұмыс топтарының есептері де қарастырылған.

Бұдан басқа, ҚХР, Моңғолия елдері архивтеріндегі Қазақстанға қатысты тарихидеректер мен құжаттар, ғалым, профессор Б.Ғ. Аяғанның АҚШ-ғы «Гувер архивіне» іссапары, мемлекеттік телерадио кешендерінен іздестірілген Қазақстанға қатысты аудиовизуалды құжаттар тізімі, архивистердің есептері көрсетілген.

Жоғарыда аталған, іс-шаралардың барлығы кейіннен қабылданған «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарламалардың қабылдануына мұрындық болғаны сөзсіз.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивіндегі деректердің басым көпшілігі тәуелсіздік тарихына арналған. Мұндағы құжаттардың дені ресми құжаттар болғандықтан, жеке қорлармен жұмыс жасалды. Тәуелсіз еліміздің тарихын насихаттауда ерен еңбек етіп келе жатқан Мемлекет Тарихы Институты ғалымдарының еңбектері де жинақталған.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Архив қорлары келешекте де тәуелсіздік мәселесіне арналған тың құжаттармен толығып, тарихымызды байытуға үлес қоса береді деген сенімдеміз.

Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіруді және жаңа астананы салуды тікелей басқарған адам ретінде Н.Ә. Назарбаев өз еңбегінде осы мәселеге қатысты көптеген түпнұсқалық деректер келтірген. Астана тарихын зерттеушілер үшін Президент еңбектері таптырмас қазыналық дереккөзі екені сөзсіз.

Тәуелсіз Қазақстанның аумақтық қауіпсіздігі және ынтымақтастық идеялары туралы іс-әрекетін Н.Ә. Назарбаев асқан ыждаһаттылықпен жүргізіп, өз еңбектерінде баяндайды. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы маңызды қадамдар Президенттің «Ғасырлар тоғысында», «Қазақстан Ресей қатынастары», «Сындарлы он жыл» еңбектерінде талқыланған.

Ғылыми жұмысымызда егемендік алғаннан бері мемлекеттік деңгейде қабылданған айтулы даталарды атап өтуге өзіндік үлесін қосқан Қазақстан Республикасы Ұлттық Архив қызметі қарастырылған. Егемендігін енді алған жас мемлекетіміздің ұлттық санасын нығайту мақсатында өткізілген түрлі экспозициялық сипаттағы фотоқұжаттар көрмесін өткізуде, 1992 жылы шетел қазақтарының Конгресін ұйымдастыруда, Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерін ашатын архив құжаттарын жариялауда ел архивтері тынымсыз еңбек етті. 1995 жылы Ұлы Жеңістің 50-жылдығы қарсаңында, Ұлы Отан соғысында құрбан болған және із-түзсіз жоғалып кеткен жандарды Еске Алу Кітабын дайындау мақсатында республика деңгейінде ауқымды жұмыс жүргізді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің де 1993-1997 жылдары атқарған жұмыстары сараланды. Тәуелсіздік шежіресіндегі айтулы даталарды, 1997 жылы «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы», 1998 жылы-«Халықтар бірлігі мен Ұлттық Тарих жылын» өткізуде ел архивтерінің ұйымдастырған іс-шаралар жиыны талқыланды. Жалпыайтқанда, Ұлттық Архивтің ұлт санасын сілкінтіп, төл тарихымызды жаңғыртудағы үлесі өлшеусіз.

Қорыта айтқанда, еліміздің мәдени өмірінде тәуелсіздік алғаннан бері біршама жақсы өзгерістер болды. Бұрынғы кеңестік қызыл саясаттың үстем қағидаларынан түбегейлі арылған ел мәдениеті жаңа заманға лайықты рухани-мәдени жаңғырудан өтті.

Мәдениетімізді өркендету үшін мемлекет тарапынан қолдау тапқан тың бағдарламалар дүниеге келді. Президенттің тікелей араласуымен шет мемлекеттермен мәдени ықпалдастықты дамыту үшін қаншама халықаралық келісімдерге қол қойылды. Соның нәтижесінде шартарапқа шашылған қазақ тарихының бірқатар асыл мұрасы елімізге қайтып оралды. Бұл ересен жұмысты еңсерген отандық танымал тарихшылар, археологтар, қоғам қайраткерлері.

Ел Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2021 жылғы 5-қаңтарда жарияланған «Тәуелсіздік–бәрінен қымбат» атты мақаласында да, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға баса назар аударып, ел тарихын жаңа еркін көзқараспен қайта жазып, Қазақстанды танымал ету үшін атқарылатын бірқатар жұмыстар аталып өтті. Алдағы уақытты тарихшылар мен басқа саладағы қоғам қайраткерлері жаңа міндеттерді орындауға бел шеше кірісіп, еліміздің игілігі үшін қызмет ететрі даусыз.

Тәуелсіздік алғаннан бері, отандық тарихнамадағы ізденістер мен зерттеулер мазмұны түбегейлі өзгергені белгілі. Мемлекеттің ұстанып отырған саясатының өзі қазақ халқының тарихын жаңаша зерделеп, қайта жазуға мол мүмкіндіктер туғызды. Халқымыздың тарихи санасы жаңғырып, жаңа белестерге көтерілді.

Диссертация жазу барысында пайдаланып, ғылыми айналымға тұңғыш ретенгізіп отырған тың деректеріміздің негізінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мәселелеріне тоқталып, баға бердік. Ғылыми зерттеу жұмысы нәтижесінде қол жеткізген ғылыми жаңалықтарымыздың негізінде мынадай ұсыныстар білдіргенді жөн көрдік:

1. Ел Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласына сәйкес, қайтадан жаңаша тұрғыда жазылатын Қазақстан тарихына тәуелсіздік жылдарындағы күнделікті өмір тарихы жайлы мәліметтерді енгізген жөн.
2. «Архив-2025» бағдарламасының аясында еліміздің сан тарапқа шашылған рухани-мәдени мұрасын іздестіру жұмыстарын жалғастыру, осы бағыттағы жұмыстардың нәтижесінде іргелі монографиялар шығаруды жолға қою қажет.
3. Ұлтымыздың келешек ұрпағын рухани құндылықтармен сусындату үшін, тәуелсіз еліміздің қалыптасу мен даму барысына арналған деректі және көркем фильмдер түсіруді көбейту керек.
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Архив қорында жинақталған тәуелсіздік тарихына қатысты деректер жинағын сала-сала бойынша сериялы түрде жарыққа шығарған жөн. Бұл Қазақстан тарихының деректік көзін байытары сөзсіз.
5. Тәуелсіздік жылдарында елмізді дамыту жолында қажырлы еңбек еткен саяси және мәдениет саласындағы тұлғалар туралы зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұлғайту қажет.

Қорытындыласақ, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуіміз үшін, ұлттық құндылықтар мен төл тарихымызды терең ұғынтып, насихаттауымыз қажет. Бұл ретте, тарихшы ғалымдар тынбай еңбек етіп, ел тарихының әрқилы кезеңдерін зерттеуге арналған маңызды жұмыстар жүргізуді жалғастыра беруі жөн деп санаймыз. Сол мақсатта, біз де осы еңбегімізді тәуелсіздік мәселелеріне арнадық.

**ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**

1 Тоқаев Қ.К. Тәуелсіздік бәрінен қымбат // Егемен Қазақстан. – 2021, қантар – 5.

2 Назарбаев Н.Ә. Ұлы Даланың жеті қыры // Егемен Қазақстан. – 2018, қараша – 21.

3 Аяған Б.Ғ. Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы: Раритет, 2010. – 429 б.

4 Аяған Б.Ғ. Әбжанов Х.М., Нұрымбетов Г.Р. Егемен Қазақстан тарихы: Тәуелсіздікке 20 жыл». – Алматы: Раритет, 2011. – 400 б.

5 Аяған Б.Ғ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы. – Астана: Литера-М, 2012. – 175 б.

6 Асылов К. Политические партии современного Казахстана. Астана: КИСИ при Президенте РК, 2018. – 206 с.

7 Қазақстандағы Президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе: жин. / ред. Б. Аяған және т.б. – Алматы: Раритет, 2010.-368 б.

8 Аяган Б.Г., Ауанасова А.М., Сулейменов А.М. Ключи к успеху: Казахстан и мир в преодолений кризиса (2007-2010 гг.). – Алматы: Раритет, 2011. – 238 с.

9 Әбенова А. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері // <https://e-history.kz/kz/seo-materials/show/28782/>. 16.10.2013.

10 Тәуелсіз Қазақстан туралы еңбектердің библиографиялық көрсеткіштері 1991-2011 жж.: жин. / ред. Б. Аяған. – Астана, 2011. – 176 б.

11 Шайхутдинов М. Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель строительства государства // <https://online.zakon.kz/Document/>. 28.06.2008.

12 Нұрымбетова Г., Кудайбергенов Р. Внешнеполитические инициативы президента РК Н.А. Назарбаева: историко-документальное исследование. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 382 с.

13 Мир о Нурсултане Назарбаеве / Институт истории государств. – Астана, 2010. – 230 с.

14 Назарбаев Нурсултан Aбишевич - основатель независимого Казахстана: сб. / сост. Б. Аяган. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 223 с.

15 Ayagan B. Nursultan Nazarbaev the founder of the independent state: col. – Аlmaty: Rarity, 2010. – 200 р.

16 Независимый Казахстан и лидер Наций: сб. / Институт истории государства. – Алматы: Раритет, 2010. – 390 с.

17 Аяган Б.Г., Ауанасова А.М., Лапин Н.С. Независимый Казахстан день за днем: хроника событий (1990-1995): сб. докум. – Алматы: Раритет, 2011. – 316 с.

18 Аяган Б.Ғ., Қашқымбаев А.Н. Россия-Казахстан: история взаимоотношений и современность. – Алматы: Раритет, 2011. – 240 с.

19 Селиверстов С.В. Казахстан. Россия. Турция: по страницам евразийских идеи ХІХ-ХХІ веков. – Алматы: Баспалар үйі, 2009. – 328 с.

20 Лапин Н.С. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и формирование исторического сознания казахстанцев. – Астана: БиКА, 2017. – 296 с.

21 Күзембайұлы А., Әбіл Е. История Казахстана. – Астана: Фолиант, 2000. – 400 с.

22 Кан Г.В, Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. – Алматы: Алматы кітап баспасы, 2012. – 320 с.

23 Аяган Б.Г., Ауанасова А. Нурсултан Назарбаев: человек у власти. – Алматы: Литер-М, 2015. – 376 с.

24 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Нурумбетова Г. Президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе. – Алматы: Раритет, 2010. – 367 б.

25 Шариязданов О.Қ. Социально-исторические аспекты идентификации культурных ценностей казахского народа в Республике Казахстан: теория, методология, историография: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. – Алматы, 2010. – 164 с.

26 Мемлекет тарихы. История государства // <https://history-state.kz/kz/journals/index.php>. 20.01.2019.

27 Аяған Б.Ғ., Шәймерденова М.Ж. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. – Алматы: Атамұра, 2013. – 400 б.

28 Аяған Б.Ғ., Әдиет Қ., Сатанов А. Қазақстанның қазіргі заман хрестоматиясы. – Алматы: Атамаұра, 2019. – 300 б.

29 Қозыбаев М.Қ., Нұрпейіс К., Жүкешев К. Қазақстан тарихы. – Алматы: Мектеп, 2005. – 248 б.

30 Садықов Т.С., Қайырбекова Р.Р., Тимченко С.В. Дүние жүзі тарихы. – Алматы: Мектеп, 2015. – 368 б.

31 Мусин Ч. Қазақстан тарихы. – Алматы: Дәуір, 2003. – 240 б.

32 Бурханов К.Н. Феномен национального лидерства на постсоветском пространстве. – Астана, 2016. – 320 с.

33 Қыдыралиев Д.Қ. Жерұйық. – Бас. 2-і, тол. – Астана: Деловой мир, 2014. – 259 б.

34 Тұяқов Б.О. Қазақстанның Еуропа Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымына төрағалығы: маңызы мен жетітіктері // Қазақстан тәуелсіздік жолында: жетістіктері мен даму бағыттары: Ақмола облыстық ғыл-практ. конф. еңбек. – Астана, 2010. – Б. 55-59.

35 Баймағамбетов С.З. Современная социально-культурная политика Республики Казахстан. – Астана: Елорда, 2001. – 304 с.

36 Капаева А.Т. Культура и политика. – Алматы: Атамұра, 2004. – 328 с.

37 Әбжанов Х.М. Қазақстан: Тарих. Ұлт. Тіл. – Алматы: Ана тіл-Ата тарих, 2007. – 272 б.

38 Салқынов С. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбектері тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігі тарихының дерек көзі (1990-2006 жж): 07.00.09: тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2007. – 165 б.

39 Асылбекұлы С. Қоғам мәдениеті-қазақ мемлекетінің жүрегі. – Алматы: Өнер, 2003. – 240 б.

40 Жанақова Н.Т. Қазақстандағы ұлттық тіл құрылысы: 07.00.02: тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы: Рауан, 1997. – 151 б.

41 Кенжеахметов С. Жеті қазына. – Алматы: Ана тілі баспасы ЖШС, 2002. – 136 б.

42 Қозыбаев М.Қ. Өркениет және ұлт. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2001. – 369 б.

43 Қойгелдиев М. Өтпелі және мәңгі құндылықтар жөнінде // ҚазМҰУ Хабаршысы. – 2000. – №7(16). – Б. 6-15.

44 Ғали Ә. Этнодемография және саяси үдерістер. – Алматы: Қазақстан баспа үйі, 2003. – 260 б.

45 Сығай Ә. Мәдениетін өгейсіткен ел оңбайды // ҚазМҰУ Хабаршысы. – 2000. – №5. – Б. 11-14.

46 Құл-Мұхамед М. Основа национального бытия // Казахстанская правда. – 2004. – №201.

47 Иембекова М.О. ХХ ғасырдың 90-жылдарындағы Қазақстан-Түрік қатынастары. – Алматы: Дәуір, 1998. – 160 б.

48 Әбжанов Х., Кенжебаев Ғ. Тәуелсіз Қазақстан: жоғары білім, ғылым саясат. – Алматы: Баспалар үйі, 2009. – 312 б.

49 Еңсенов Қ.А., Серубаева А.Т., Саманбеков Қ.М. Жаңа Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы ұлттық тарихтың рөлі (1991-2016 жж). – Астана: БИКА, 2016. – 336 б.

50 Тлепина Ш. Национальные-культурные центры РК: становление, деятельность, проблемы. (1985-1995): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Алматы: Казахстан, 1999. – 266 с.

51 Рахимжанов А.М. История развития системы образования РК в 10-летний период ее становления и независимости (1991-2010): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Алматы: Казахстан, 2001. – 126 с.

52 Сыздықов С.М., Селиверстов С.В. и др. Н.Ә. Назарбаевтың еуразиялық идеясы және түркі кеңістігі: монография. – Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2011. – 404 б.

53 Сармурзина Г.А. История экономических и культурных связей Казахстана и Монголии во ІІ-половине ХХ столетия (1950-2000): автореф. ... док. ист. наук: 07.00.02. – Алматы, 2006. – 45 с.

54 Айдос Т.М. ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы Польша мен Қазақстан қарым-қатынастарының тарихы // ҚазҰУ Хабаршысы. – 2002. – №2. – Б. 19-21.

55 Мұхатова О.Х., Тлеубекова Г.Б. Шет елдік тарихнамадағы кеңестік Қазақстан тарихы мәселелері // ҚазҰУ Хабаршысы. – 2017. – №1(84). – Б. 15-20.

56 Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы / пер с англ. – М.: Международные отношения, 1998. – 256 с.

57 Бенсон Л, Сванберг И. Последние кочевники Китая: история и культура китайских казахов / пер. с англ. – М., 1997. – 350 с.

58 Пужоль К. Казахстан / пер с фр. – Париж, 2000. – 260 с.

59 Кекилбаев А. Суровое испытание накануне перемен // Казахстанская правда. – 1996, ноябрь – 12.

60 Назарбаев Н.Ә. Ең асыл мұрат-еңселі ел болу // Егемен Қазақстан. – 2009, желтоқсан – 16.

61 Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Өнер, 1996. – 272 б.

62 Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 2003. – 285 б.

63 Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. – Алматы: Атамұра, 2003. – 238 б.

64 Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы: Атамұра, 2003. – 253 б.

65 Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы: Атамұра, 2003. – 334 б.

66 Назарбаев Н.Ә. Жылдар мен ойлар. – Алматы: Алматы кітап, 2013. – 352 б.

67 Аяган Б.Г. Модернизация исторической науки в независимом Казахстане // История и современное мировоззрение. – 2020. – Т. 2. С. 54-61.

68 Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. – Алматы, 2004. – 210 б.

69 Әбжанов Х.М. Ұлт тарихы. Оны зерттеудің өзекті ұстанымдары қандай болу керек? // Егемен Қазақстан, 2006, мамыр.

70 Назарбаева Г., Әбжанов Х. Қазақстан: тарих пен тағдыр: мақалалар. – Алматы: Кітап, 2003. – 296 б.

71 Омарбеков Т. Тәуелсіздікке тарту // <https://youtu.be/q_rXRP3tfuw>. 02.12.2016.

72 Қозыбаев М.Қ. Өркениет хақында // Қазақ өркениеті. – 2001. – №1. – Б. 10-18.

73 Атабаев Қ., Қадыртаева М. Тарихи деректану-ғылыми пән. Деректерді жіктеу // Қазақ тарихы. – 1995. – №1. – Б. 74-80.

74 Әбжанов Х. Отан тарихын кезеңдерге бөлу мәселесі // Отан тарихы. – 2003. – №1. – Б. 45-51.

75 Февр Л. Тарих үшін тайталас // Кіт.: Тарих-адамзат ақыл ойының қазынасы: 10 т. – Астана: Фолиант, 2006. – Т. 9. – 608 б.

76 Поппер К. Тарихшылдық жұтаңдығы. – Алматы: Ғылым, 1997. – 152 б.

77 Сариева Р.Х. Мұрағат және тарих. – Алматы, 2004. – 480 б.

78 Қазақстан: ұлттық энциклопедиясы / ред. Ә. Нысанбаев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – 780 б.

79 Әбсеметов М. Әлкей мұрасы – халық қазынасы // Қазақстан мұрағаттары. – 2014. – №1(29).

80 Қашқынов Т. Мұрағат және мұрағатты ел // Қазақстан мұрағаттары. – 2015. – №4(36).

81 Аққали А.Қ. Қазақстандағы мұрағат құырылысының тарихы (1918-1991 жж): тар. ғыл. док. ... автореф. – Орал, 2010. – 20 б.

82 Сексенбаева Г.А. Аудиовизуальные документы как источники по истории Казахстана (на материалах ЦГА КФДЗ РК): автореф. ... док. ист. наук. – Алматы, 2009. – 20 с.

83 Толамисов А.Ғ. Заңдар –Қазақстан рсепубликасы тарихының дерек көзі (1990-2007 жж): тар. ғыл. канд. ... автореф. – Алматы, 2010. – 20 б.

84 Байжанов С. Архив-айғақ // Егемен Қазақстан. – 2021, қазан.

85 Шаймарданова З. История Казахстана во взаимосвязи пространства и времени // Қазақстан архивтері. – 2007. – №1. – Б. 4-11.

86 Әбжанов Х.М. Мұрағат деректері және ұлттық идея // Қазақстан архивтері. – 2008. – №4. – Б. 4-12.

87 Бекенова М. Независимый Казахстан: история созидания // Қазақстан архивтері. – 2010. – №3. – Б. 117-121.

88 Ковальская С. История сквозь летопись независимости // Қазақстан архивтері. – 2010. – №3. – Б. 148-150.

89 Қалиев Ж., Сейітқали Д. Тәуелсіз Қазақстан тарихы-тарихшылар еңбектерінде // Қазақстан архивтері. – 2012. – №1. – Б. 62-65.

90 Алиакбарова А. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ұлттық мүдде, ұлт тұтастығы мәселелері // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 55-59.

91 Еңсенов Қ. Тәуелсіз Қазақстан тарихының дереккөздері (1991-2001) // Қазақстан архивтері. – 2013. – №1. – Б. 73-76.

92 Азмуханова А. Ұлттық идея және рухани фактор-мұрағат деректерінде // Қазақстан архивтері. – 2013. – №2. – Б. 41-46.

93 Қалиев Ж. ҚР тәуелсіздік хроникасы – оқиғалар мен деректер (1991-2011) атты хроникаға пікір // Қазақстан архивтері. – 2013. – №3. – Б. 127-129.

94 Сариева Р.Х. Создание Национального Архива Республики Казахстан – востребованность гражданскогго общества // Қазақстан архивтері. – 2007. – №1. – Б. 12-15.

95 Ахметова Ұ. Тарихи деректерді мұрағатқа жинақтаған ғылыми комиссия // Қазақстан архивтері. – 2008. – №1. – Б. 87-94.

96 Касымова Г. Роль архивов в воспитании гражданского патриотизма // Қазақстан архивтері. – 2008. – №2. – Б. 98-103.

97 Искак А. Личные документы как источник по истории делапроизводства // Қазақстан архивтері. – 2009. – №1. – Б. 71-76.

98 Сариева Р.Х. Архивы как центры хранения историко-культурного документального наследия // Қазақстан архивтері. – 2009. – №4. – Б. 4-9.

99 Мұсағалиева А. Ұлттық Мұрағат Қоры - тарихи дереккөз // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 73-78.

100 Сариева Р.Х. О деятельности Национального Архива Республики Казахстан // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 128-132.

101 Биримкулова Н. Фонды Национального Архива Республики Казахстан как источниковая база для изучения истории периода суверинитета и независимости Республики Казахстан // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 112.

102 Исахан Ғ. Тәуелсіз ел тарихының сүйенері-мұрағат // Қазақстан архивтері. – 2012. – №1. – Б. 27-31.

103 Әбсеметов М. Қазақстан Республикасы Ұлттық Мұрағаты: дамудың өзекті мәселелері мен болашағы // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 4-12.

104 Мұсағалиева А. Мұрағаттық деректер журналы // Қазақстан архивтері. – 2012. – №4. – Б. 106-108.

105 Исахан Ғ. Мұрағат-халықтың жады // Қазақстан архивтері. – 2013. – №1. – Б. 8-12.

106 Абсеметов М. Административная реформа в РК и актуальные проблемы комплектование Национального Архива // Қазақстан архивтері. – 2013. – №3. – Б. 6-12.

107 Абсеметов М. Актуальные проблемы развития архивной отрасли РК // Қазақстан архивтері. – 2013. – №4. – Б. 21-27.

108 Арынгазыева Л. История и архив // Қазақстан архивтері. – 2015. – №1. – Б. 13-18.

109 Қашқынов Т. Мұрағат және мұрағатты ел // Қазақстан архивтері. – 2015. – №1. – Б. 75-78.

110 Исатаева А. Ұлттың тұтастығы-ұлттық идеясында // Қазақстан архивтері. – 2017. – №4. – Б. 38-43.

111 Р.Сариева. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің мұрағат және кітапхана бойынша секциясының 2004-2007 жылдары жүргізген жұмысының қорытындысы жөніндегі ақпарат // Қазақстан архивтері. – 2008. – №3. – Б. 28-34.

112 Болтина В. О реализации областной программы «Культурное наследие» // Қазақстан архивтері. – 2008. – №2. – Б. 39-41.

113 Шаймерденова Е. Программа «Культурное наследие» как важный фактор восстановления исторической памяти, историко-культурной самоидентификаций и раскрытия перспектив социально-гуманитарного развития общества» // Қазақстан архивтері. – 2008. – №2. – Б. 41-44.

114 Құл-Мұхамед М. «Мәдени мұра» старатегиялық Ұлттық Жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы мен іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде Қоғамдық Кеңес отырысында сөйлеген сөзі» // Қазақстан архивтері. – 2009. – №2. – Б. 4-8.

115 Жібек Жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау: мемлекеттік Бағдарламасы құжаттарды (1997-2004) атты жинақтың тұсаукесер рәсімінде оқылған баяндамалар // Қазақстан архивтері. – 2011. – №2. – Б. 137-147.

116 Нұрымбетова Г. Қазақстанда көппартиялық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері // Қазақстан архивтері. – 2009. – №1. – Б. 13-20.

117 Сариева Р.Х. Документы и материалы НДП «Нур-Отан» как источник изучения новейшей истории Казахстана // Қазақстан архивтері. – 2009. – №1. – Б. 20-23.

118 Соловьева А. Роль партий в формирований демократической культуры граждан страны // Қазақстан архивтері. – 2009. – №1. – Б. 23-26.

119 Есмуханова М. Конституция Республики Казахстан: стабильность, согласие, прогресс // Қазақстан архивтері. – 2009. – №2. – Б. 139-142.

120 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев. ЕҚЫҰ Тұрақты Кеңесінің инаугурациялық мәжілісінде мәжіліске қатысушыларға Үндеуі // Қазақстан архивтері. – 2010. – №1. – Б. 4-7.

121 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев. Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық. өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері: Қазақстан халқына жолдауы // Қазақстан архивтері. – 2010. – №1. – Б. 7-34.

122 Әбжанов Х.М. Президент Жолдауы және тәуелсіздік тарихын дәуірлеу // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 23-26.

123 Муханбеткалиев Х. Триумф стратегии «Казахстан-2030» в свете Послании Президента страны своему народу // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 35-40.

124 Нұрымбетова Г. Президент және сот билігі саласындағы өзгерістер // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 40-51.

125 Сүлейменов А. Роль Института Переподготовки и повышения квалификаций государственных служащих при Правительстве РК в становлении кадровой политики // Қазақстан архивтері. – 2011. – №1. – Б. 51-56.

126 Имансерикова Б. Об открытии документальной выставки «Рәміздер-тәуелсіздік белгісі» // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 136-141.

127 Кантеева Қ. Мұрағаттағы құнды құжат // Қазақстан архивтері. – 2014. – №2. – Б. 15-19.

128 Дүкенбаева З.О. Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың интеллектуалдық әлеуетті қалыптастырудағы рөлі // Қазақстан архивтері. – 2012. – №4. – Б. 4-8.

129 Дүкенбаева З.О., Арынова З. Елбасы еңбегіндегі жастар мәселесі -Тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа деректік көзі // Қазақстан архивтері. – 2013. – №2. – Б. 4-9.

130 Ауанасова А., Ауанасова К., Ауанасова Б. Роль Первого Президента Н.А.Назарбаева в укреплении основ государственности // Қазақстан архивтері. – 2016. – №1. – Б. 4-8.

131 Лапин Н.С. Значение и место «истории» в дискурсе Президента РК - Лидера Нации Н.А. Назарбаева // Қазақстан архивтері. – 2016. – №2. – Б. 4-9.

132 Спицын А. Стратегические инициативы Н.А. Назарбаева по становлению новой модели мировой экономики // Қазақстан архивтері. – 2013. – №4. – Б. 5-12.

133 Хайруллина А. О взаимоотношениях и сотрудничестве Национального Архива Республики Казахстан с Федерацией профоюзов Республики Казахстан // Қазақстан архивтері. – 2012. – №1. – Б. 126-131.

134 Сексенбаева Г. Халықаралық Мұрағаттар Кеңесі – Еуро-Азиаттық аймақтық бөлімінің 14-ші жалпы колнференциясы жөніндегі ақпарат // Қазақстан архивтері. – 2013. – №3. – Б. 12-15.

135 Анафинова М., Жақсыгельдинов Ж. Казахстан в азиатской системе международной и региональной интеграции и безопасности // Қазақстан архивтері. – 2014. – №2. – Б. 8-13.

136 Абдильдина Р. Развитие евразийской идеи в контексте общественного движения // Қазақстан архивтері. – 2014. – №4. – Б. 9-14.

137 Сидорович А. Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова и развитие российско-казахстанских образовательных отношений РК // Қазақстан архивтері. – 2014. – №4. – Б. 87-92.

138 Қарасаев Ғ. ҚР сыртқы саясаты және аймақтар (Солтүстік және Оңтүстік Қазақстан облыстары деректерінен) // Қазақстан архивтері. – 2017. – №3. – Б. 32-39.

139 Салахов В. На пути к интеграции тюркского мира // Қазақстан архивтері. – 2011. – №2. – Б. 131-137.

140 Жакыпов М. Разработка информационной системы и функционирование электронного правительства а Казахстане // Қазақстан архивтері. – 2008. – №2. – Б. 73-77.

141 Сариева Р.Х. Автоматизация в вопросах обеспечения сохранности архивных документах // Қазақстан архивтері. – 2008. – №2. – Б. 84-88.

142 Байкенжина Л., Хмелева Е., Агапов И. Система государственных архивов в рамках информационной системы «Е-акимат» местных исполнительных органов // Қазақстан архивтері. – 2008. – №4. – Б. 128-135.

143 Беленький Ю. Цифровое микрофильмирование как современная прогрессивная технология обеспечения сохранности документов // Қазақстан архивтері. – 2008. – №4. – Б. 135-140.

144 Турсынова Ж. Электронные носители архивной информаций // Қазақстан архивтері. – 2008. – №4. – Б. 132-135.

145 Серубаева А. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының орны // Қазақстан архивтері. – 2009. – №4. – Б. 9-13.

146 Серубаева А. Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылуының алғышарттары // Қазақстан архивтері, 2010, №3. 121-125 б.

147 Серубаева А. Елімізде этнос өкілдерінің мәдениетін дамытудағы мемлекеттік саясат // Қазақстан архивтері. – 2013. – №1. – Б. 22-26.

148 Сариева Р.Х. История столицы в архивных документах // Қазақстан архивтері. – 2007. – №2. – Б. 4-10.

149 Жылысбаева М. Ақмола қаласы тарихынан // Қазақстан архивтері. – 2011. – №2. – Б. 18-26.

150 Мәмиев Т. Астана өңіріндегі мәдени мұралар // Қазақстан архивтері. – 2012. – №1. – Б. 31-38.

151 Хайруллина А., Хайруллин Ж. Перенос столицы Казахстана: преемственность и историческая необходимость // Қазақстан архивтері. – 2013. – №1. – Б. 96-103.

152 Ілиясова К. Астананы көшіру және оның алғашқы қадамдары // Қазақстан архивтері. – 2015. – №1. – Б. 18-25.

153 Бекбаев К. О работе избирательного участка №187 района «Есиль» г. Астаны // Қазақстан архивтері. – 2011. – №2. – Б. 17-21.

154 Нұрымбетова Г. Қазақстан Республикасы Президенттік сайлаулар: тәжірибе мен тағылым // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 28-33.

155 Ниязханқызы Г. ХХ ғасыр соңындағы Қазақстандағы көші-қон процестерінің ерекшеліктері // Қазақстан архивтері. – 2009. – №4. – Б. 21-26.

156 Сарсембаева Г. Изменения основных демографических показателей населения Казахстана в условиях экономического кризиса начала суверенного периода (1991-1999 гг.) // Қазақстан архивтері. – 2011. – №2. – Б. 44-49.

157 Сапарбаев Б. К вопросам историографии политической модернизации РК // Қазақстан архивтері. – 2010. – №1. – Б. 100-103.

158 Нугманова К. Социально-политические вызовы модернизации Казахстана: тенденции, перспективы // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 33-36.

159 Хайруллина А. Внедрение нормативной правовой базы РК в области архивного дела и документирование // Қазақстан архивтері. – 2012. – №2. – Б. 141-146.

160 Әбжанов Х.М. Ұлттық Жоғары мектеп - тұңғыштан бүгінге дейін // Қазақстан архивтері. – 2008. – №1. – Б. 4-10.

161 Еңсенов Қ. Заманауи білім беру және жаңа инновациялар // Қазақстан архивтері. – 2012. – №4. – Б. 8-12.

162 Аяған Б.Ғ. Қазақстан мемлекеті қоғамдық жүйелерінің эволюциясы. – Алматы, 1994. – 240 б.

163 Аяған Б.Ғ. Кеңестік социализмнің шарықтау шегі мен батуы. Қазақстан полигоны. – Алматы, 1994. 300 б.

164 Аяған Б.Ғ., Ауанасова А.М., Габдуллина А.Ж. и др. Независимый Казахстан и лидер Нации: новейшая история Казахстана и историческая роль Первого Президента Н.А. Назарбаева. – Алматы: Раритет, 2010. – 347 б.

166 Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазақстанның жаңа тарихы: кеңес жүйесінің дағдарысы және ыдырауы: 3 т. – Алматы, 2012. – Т. 1. – 320 б.

167 Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазақстанның жаңа тарихы: тұрақты Қазақстан: 3 т. – Алматы, 2012. – Т. 3. – 320 б.

168 Толамысов А. Отаршылдық кезеңдегі қазақ халықының тарихи тағдыры және тәуелсіздіктен кейінгі «Қазақтың Ренессансы // edu-e-history. – 2018. – №3(15).

169 Толамысов А. Н.Ә. Назарбаев Жолдауларының Қазақстан тарихының дереккөздері ретінде алатын орны мен маңызы // Еуразия Гуманитарлық Институтының Хабаршысы. – 2018. – №3. – Б. 53-57.

170 Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучении истории. – М., 2004. – 305 с.

171 ҚР ҰА. Қ. 110. Тіз. 1. Іс. 24. П. 27.

172 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1. Іс. 96. П. 119.

173 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1 Іс. 9. П. 1, 2.

174 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1 П. 7.

175 ҚР ҰА. Қ. 110. Іс. 24. П. 119-121.

176 ҚР ҰА. Қ. 110. Іс. 24. П. 165.

177 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. «1998 жылды Халық бірлігі мен Ұлттық тарих жылы деп жариялау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 10 желтоқсандағы, №3790 Жарлығын іске асыру туралы: 1997 жылдың 30 желтоқсаны, №1869 бекітілген // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P970001869_>. 25.11.2020.

178 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы: 2001 жылдың 26 қаңтарда, №146 бекітілген // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P010000146_>. 25.11.2020.

179 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Қазақстан Республикасының мұрағат ісі мен құжаттама жүйелерін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы: 2006 жылдың 30 қарашада, №1153 бекітілген // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P060001153\_. 25.11.2020.

180 Шишанова О. Казахстанские архивы открывают доступ к секретным делам прошлого: Люди всегда и везде нуждаются в знаниях о прошлом: интервью с М. Абсеметовым // <https://mk-kz.kz/articles>. 13.07.2020.

181 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1. Іс. 1. П. 24.

182 Назарбаев Н.Ә. Еуразия жүрегінде. – Алматы: Атамұра, 2005. – 25 б.

183 Назарбаев Н.А. Астана – это бренд. Нет необходимости менять название столицы // <https://kz.kursiv.media/2016-11-25/n-nazarbaev.> 25.11.2019.

184 Бірімқұлова Н.З., Ыдырысов М.Қ. Мұрағат ісі саласындағы нормативтік құқықтық актілер, ғылыми-әдістемелік құжаттар жинағы (2001-2009). – Астана, 2009. – 307 б.

185 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1. Іс. 1. П. 24.

186 Аққали А.Қ. Мұрағат ісіндегі археографияның даму кезеңдері // Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік универсиетінің Хабаршысы. – 2009. – №1(12). – Б. 20-23.

187 ҚР ҰА. Қ. 110. Тіз. 1. Т. 3. Іс. 21. П. 70-71.

188 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Т. 3. Іс. 4. П. 8.

189 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Т. 3. Іс. 21. П. 10.

190 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. П. 32

191 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Іс. 62. П. 56-57.

192 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Іс. 3. П. 6.

193 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Іс. 5. П. 8.

194 ҚР ҰА. Қ.110. Тіз. 1. Іс. 24. П. 119-121.

195 ҚР ҰА. Қ.2. («Верховный Совет РК» (за 1991-1995 годы).

196 ҚР ҰА. Қ. 3 («Центральная Избирательная Комиссия РК» (за 1988-2011 годы).

197 ҚР ҰА. Қ. 4 («Канцелярия Премьер-Министра» (за 1994-1999 годы).

198 ҚР ҰА. Қ. 6 («Верховный Суд РК» (за 1992-2007 годы).

199 ҚР ҰА. Қ. 5 («Конституционный Суд РК» (за 1992-1995 годы).

200 ҚР ҰА. Қ. 7 («Высший Арбитражный Суд» (за 1992-1995 годы).

201 ҚР ҰА. Қ. 8, 10 («Министерство Юстиций РК» (за 1992-2009 годы), «Министерство Экономики и Торговли» (за 1992-2002 годы).

202 ҚР ҰА. Қ. 152 («Сенат Парламента РК» (за 1996-1999 годы).

203 ҚР ҰА. Қ. 195 («А. Маргулан» (за 1946-1998 годы)

204 ҚР ҰА. Қ. 170 («Қойшығара Салғараұлы» (за 1959-2011 годы).

205 ҚР ҰА. Қ. 167 («Ақселеу Сейдімбек» (за 1956-2009 годы).

206 ҚР ҰА. Қ. 161 («Мырзатай Жолдасбеков» (за 1952-2011 годы).

207 ҚР ҰА. Қ. 181 («Аким Тарази» (за 1950-2013 годы).

208 ҚР ҰА. Қ. 171 («Илья Жаканов» (за 1931-2011 годы).

209 ҚР ҰА. Қ. 163 («Әбсаттар қажы Дербісәлі» (за 1969-2009 годы).

210 ҚР ҰА. Қ. 221 («Мусаходжаева Айман Кожабековна» (за 1983-2008 годы).

211 ҚР ҰА. Қ. 185 («Әбсеметов Марат Оралбаевич» (за 1952-2013 годы).

212 ҚР ҰА. Қ. 162 («Сариева Рысты Халесовна» (за 1967-2010 годы)

213 ҚР ҰА. Қ. 170. Тіз. 1. Т. 6. Іс. 69 (Қ. Салғараұлының жеке қоры, Ел сенімін ақтаған Нұрсұлтан Назарбаевты қолдаймыз. – 15 б.)

214 ҚР ҰА. Қ. 170 Тіз. 1. Т. 3. Іс. (Қ. Салғараұлының жеке қоры, Елдік негіздері. – 17 б.).

215 Қазақстан Республикасының Президенті. Қазақстан-2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан. – 1997, қазан – 11.

216 Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңістікті дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы: 2000 жылдың 4 сәуіресі, №492 қабылданған // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs>. 12.02.2021.

217 Қазақстан Республикасының Заңы. Электрондық құжат және электронды цифрлы қолтаңба туралы: 2003 жылдың 7 қаңтарда, №370-ІІ қабылданған // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000370_>. 12.02.2021.

218 Қазақстан Республикасының Заңы. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы: 2007 жылдың 12 қаңтарда, №221 қабылданған // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000221_>. 12.02.2021.

219 Қазақстан Республикасының Заңы. Оңалту және банкроттық туралы: 2014 жылдың 7 наурызда, №176-V қөабылданған // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs.> 12.02.2021.

220 Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне архив мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: 2020 жылдың 2 қарашада, №370-VI // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2000000370>. 12.02.2021.

221 Азаматтардың электрондық жүйеге деген сұранысы жоғары // htpp //turkystan.kz 31.05.2018.

222 Нұрғалиев Б., Уалиев Қ. Архивтердің міндеттері ауқымды: сала заңнамасы // Қазақстан архивтері. – 2018. – №2(46). – Б. 4-5.

223 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 14.

224 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 17.

225 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 25.

226 Хроника независимости Республики Казахстан: события и факты (1991-2011 годы): справоч. / под ред. Б. Аяған. – Павлодар, 2011. – 764 с.

227 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 14.

228 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Мұрағаттық ақпаратты пайдалану саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен мен нысандары жөніндегі келісімді бекіту туралы: 2000 жылдың 18 наурыз, №414 бекітілген // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P000000414_>. 12.02.2021.

229 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 17.

230 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 25.

231 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 26.

232 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 28 (Документы: копии постановлений, переписка, заключения по подготовке Соглашения о принципах и формах содейсвия государств-участников Содружества независимых государствв области использования архивной информации за 2000 год).

233 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 1. Іс. 4. П. 29.

234 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 5.

235 ҚР ҰА. Қ. 48. Іс. 4. П. 31.

236 ҚР ҰА. Қ. 48. П. 33.

237 ҚР ҰА. Қ. 48. П. 57.

238 ҚР ҰА. Қ. 48. П. 131.

239 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 1 (Документы к подписанию Соглашения о сотрудничестве с Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан(проекты Соглашений, переписка) за 2002-2003 годы).

240 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160.П. 3.

241 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160.П. 5.

242 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 6.

243 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 8.

244 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 10.

245 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. Т. 9. Іс. 59. П. 52.

246 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 5.

247 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. Т. 2. Іс. 10 (Переписка с архивными учреждениями зарубежных стран, Международным Советом Архивов (МСА) по вопросам сотрудничества за 2000 год).

248 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 10-11.

249 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 38-41.

250 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 11-21.

251 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 26-27

252 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 29.

253 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 64 (05.12.2000, №1-12/230)

254 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 71.

255 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 54.

256 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 47.

257 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 46.

258 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 51.

259 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160.. П. 16-20.

260 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П 47.

261 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 21. Іс. 160. П. 5.

262 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 9. Іс. 59. П. 45.

263 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 9. Іс. 59. П. 46.

264 ҚР ҰА. Қ. 48. Т. 9. Іс. 59. П. 47

265 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 13. Іс. 95. П. 5 (Протоколы заседания Рабочей группы по поиску приобретению документов по истории Казахстана из архивов и научных учреждении зарубежных стран).

266 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 13. Іс. 95. П. 12.

267 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 9-10 (Переписка с архивными учреждениями зарубежных старан Международным Советом архивов (МСА) по вопросам сотрудничества 07.03.200-27.12.2002).

268 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 14-15.

269 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106.. П. 18.

270 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 22-23.

271 ҚР ОМА. Қ. 1145. Тіз. 1. Іс. 581. П. 606, 840.

272 ҚР ҰА. Қ. 48. Тіз. 1. Т. 15. Іс. 106. П. 3.

273 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 14.

274 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 19.

275 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 20.

276 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 31.

277 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 36.

278 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 41-43.

279 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 47-50.

280 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 58-60.

281 ҚР ОМА. Қ. 1145. Тіз. 1. Іс. 212.

282 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 47-50.

283 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 58-60.

284 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 47-50.

285 ҚР ОМА. Қ. 1145. Тіз. 1. Іс. 212.

286 ҚР ҰА. Қ. 83. Тіз. 1.

287 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 17.

288 Әбусейітова М.Қ. Ұлы дала тарихы мен мәдениетін зерделейтін Археографиялық қоғамдастық туралы ереже // Shygys. – 2019. – №1. – Б. 5-11.

289 ҚР ҰА. Қ. 48 Т. 15. Іс. 106. П. 36.

290 Отанына оралған құжаттық қазына: құжат. мен материал: сб. докум. и матер. / сост. С. Нурланова, М. Абусеитова, Г. Абдуахитова и др. – Нур-Султан, 2022. – 280 с.

291 ҚР ҰА. Қ. 14. Тіз. 1. Іс. 1. П. 6 (Протоколы заседании коллегии Главархива с 27 января по 30-ноября 1992 года).

292 ҚР ҰА. Қ. 47. Тіз. 1. Т. 4. Іс. 36. П. 10 (Тематико-экспозиционный план фотодокументальной выставки «Наша Родина – Казахстан» (готовилась к Дню Независимости Республики Казахстан. Декабрь 1992).

293 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1. Т. 4. Іс. 34. П. 2 (Документы по оттоку казахов за рубеж, выявленные архивными учреждениями Республики Казахстан к Конгрессу иностранных казахов в Алма-Ате. 1992 г.).

294 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 8. Іс. 74. П. 12 (Документы архивных учреждении Республики Казахстан освещающие «белые пятна» истории Казахстана (перечни, выявленные документы для журнала «Алаш – Мирас»).

295 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 8. Іс. 74. П. 27

296 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 1-16 (Документы архивных учреждении Республики Казахстан выявленные для публикации в журнале «Алаш-Мирас», 1994 г.).

297 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 17-38.

298 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 39-46.

299 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 47-62.

300 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 89-99

301 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 100-105.

302 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 15. Іс. 123. П. 106-120.

303 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 20. Іс. 103. П. 105 (Документы по подготовке и проведению республиканской науно-практической конференции, посвященной 200-летию архивного дела в Казахстане).

304 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 20. Іс. 166, 167. П. 94, 96. (Информация о работе архивных учреждений Республики Казахстан по подготовке Книг Памяти о погибших и безвести пропавших при защите Родины и документы к ней; (Обзор о работе архивных учреждении Республики Казахстан по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и документы к нему).

305 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 20 Іс. 170. П. 121 (Календарь памятных и знаменательных дат Республики Казахстан на 1996 год и документы к нему).

306 ҚР ҰА. Қ.41. Т. 20. Іс. 220. П. 26 (Документы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 150-летию Жамбыла Жабаева (план проспект сборника документов, тематико-экспозиционный план фотодокументальной выставки, аннотации к фотокомплекту).

307 ҚР ҰА. Қ. 110. Т. 5. Іс. 43. П. 36.

308 ҚР ҰА. Қ.110. Т.5. Іс.43. П. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28.


309 ҚР ҰА. Қ.110. Т.5. Іс.43. П. 6.

310 ҚР ҰА. Қ. 41. Тіз. 1. Т. 20. Іс. 170. П. 121 (Календарь памятных и знаменательных дат Республики Казахстан на 1996 год и документы к нему).

311 Назарбаев Н. Қазақстан жолы. – Қарағанды, 2006. – 372 б.

**ҚОСЫМША А**

Ұлттық Архивтің Халықаралық Архивтер Кеңесімен ықпалдастығы жайлы құжаттар



Изображение выглядит как текст, доска

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, письмо

Автоматически созданное описание

**ҚОСЫМША Ә**

Шетелдік архивтерден Қазақстан тарихына қатысы бар жәдігерлерді іздестіру топтарының хаттамалары

Изображение выглядит как текст, доска

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, чек

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, доска

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, доска

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, чек

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, доска

Автоматически созданное описание