**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА»**

**УПРАВЛЕНИЯ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Одобрен**

**Директор госархива**

**Аккольского района**

**К.Жаксылыкова**

**2015**

**КАЛЕНДАРЬ**

**ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**НА 2016 ГОД**

**г. Акколь**

**2015**

2

**О Г Л А В Л Е Н И Е**

Предисловие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3

Знаменательные и памятные даты 2016 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4

Знаменательные и памятные даты,

день и месяц, которых не установлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4

Справки – аннотации к знаменательным

и памятным датам 2016 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-7

Приложения

Список использованных источников и литературы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

Неопубликованные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

Периодическая печать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

3

**П Р Е Д И С Л О В И Е**

Календарь знаменательных и памятных дат Аккольского района на 2016 год подготовлен государственным архивом Аккольского района.

В календарь включены даты наиболее важных событий из истории, политической, хозяйственной, культурной жизни Аккольского района, а также даты образования учреждений, предприятий, юбилеев, знаменитых земляков.

Основными источниками выявления юбилейных дат и событий послужили фонды учреждений, организаций, предприятий, а также периодическая печать, календари знаменательных и памятных дат предыдущих лет.

Календарь состоит из трёх разделов. В первом находится перечень знаменательных и памятных дат с указанием дня и месяца, расположенных в хронологическом порядке. Во второй раздел включены события, день и месяц которых выявить не удалось. Справки-аннотации составлены к тем знаменательным датам 2016 года, сведения о которых удалось выявить по документам госархива, опубликованным источникам, периодической печати. Они и список литературы к ним представлены в третьем разделе.

К календарю даны следующие приложения:

1.Список использованных источников и литературы.

Директор Аккольского госархива К.Жаксылыкова

03.09.2015

**4**

**Знаменательные и памятные даты 2016 года**

30 января 80 лет (1936) исполнилось бы

со дня рождения Темиргали

Касымова – видного ученого

селекционера, изобретателя, ветерана труда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Газета «Огни Алатау» февраль 2013 года,

Газета «Жетысу» 2013 год: Автобиография

(рукопись Т.Касым)

04 ноября 50 лет (1966) со дня создания

Государственного архива Аккольского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.282.оп.1.Д.270л.1.

**Знаменательные и памятные даты, день и месяц, которых не установлен**

110 лет (1906) со дня основания села Ерофеевка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область»,

Алматы ,2009,стр.250

105 лет (1911) со дня основания аула Домбыралы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область»,

Алматы ,2009,стр.236

90 лет (1926) исполнилось бы со дня рождения Власовой Анастасии Николаевны – Героя Социалистического Труда

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Энциклопедия «Акмола», Алматы,1995,л.306.

90 лет (1926) исполнилось со дня рождения Валиева

Фарид Бадрутдиновича – первого секретаря

Алексеевского райкома партии (1966-1977)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область»,

Алматы ,2009,стр.207

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.115.Оп.1.Д.104.ЛЛ.15.

90 лет (1926) со дня открытия Кенесской школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.196,Оп.2.Д.7.Л.1.

5

80 лет (1936) исполнилось бы со дня рождения Кусаинова

Айтпая Бекболатовича – Героя Социалистического

Труда.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область», Алматы ,

2009,стр.364

**Знаменательные и памятные даты 2016 года**

**30 января 80 лет назад (1936) родился Касымов**

**Темиргали – доктор**

**сельскохозяйственных наук, профессор, член Академии сельскохозяйственных наук, видный ученый селекционер, изобретатель, ветеран труда**

Темиргали Касымов родился 30 января 1936 года в колхозе «Енбек» Сталинского ныне Аккольского района Акмолинской области. Отец его Садуакас был ветераном Великой Отечественной войны и труда. Темиргали окончил СШ №74 села Ерейментау Акмолинской области, а в 1956 году поступил в Алматинский зооветеринарный институт, который окончил с отличием. Трудовая биография будущего учёного началась в 1961 году с села Мынбаево, в котором в то время находился КазНИИ животноводства. Проработал в данном институте 46 лет, здесь прошел он все ступени карьерного роста-младшего, старшего, главного научного сотрудника и выше. Здесь же защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил авторское свидетельство Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР, заслуженное звание «Изобретатель». Он написал более 120 научных трудов, в том числе и одну монографию. Среди выведенных им пород овец самая видная, принесшая ему известность, «Мясошерстный кроссбред» (МШК). Его заслуги перед отечественным овцеводством решениями областных и районных

акиматов и маслихатов 30 января 2013 году в честь 77 летия были отмечены сразу двумя званиями – «Почетный гражданин Алматинской области» и «Почетный гражданин Жамбылского района».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Газета «Огни Алатау» февраль 2013 года, Газета «Жетысу» (Алматинская областная газета). 2013 год. Автобиография 2013 год (рукопись Касым Т.).

**04 ноября 50 лет назад (1966) создан**

**Государственный архив Аккольского района**

Государственный архив Аккольского района был образован на основании распоряжения исполнительного комитета Целиноградского областного Совета

6

депутатов трудящихся от 04 ноября 1966 года, как Алексеевский филиал государственного архива Целиноградской области.

Филиал обслуживал учреждения, организации и предприятия Алексеевского, Макинского, Шортандинского районов и г. Степногорска. Находился в подчинении архивного отдела Целиноградского облисполкома с 1991 года управления архивами и документацией Целиноградской (Акмолинской) областной администрации, с 1998 года отдела архивов.

За Алексеевским филиалом были оставлены функции регионального центра хранения и использования, сосредоточенных в нем документов постоянного хранения учреждений, организация и предприятий Алексеевского, Шортандинского районов и г. Степногорска.

Приказом государственного архива Акмолинской области от 11 ноября 1997 года №11 зона обслуживания Алексеевского филиала ограничена Алексеевским районом.

В связи с переименованием районов в Республике Казахстан приказом государственного архива Акмолинской области от 15 ноября 1997 года № 12 Алексеевский филиал государственного архива Акмолинской области переименован в Аккольский филиал.

Приказом отдела архивов и документации от 16 февраля 1999 года № 1 в связи с определением организационно-правовой формы в виде государственного учреждения Акккольский филиал государственного архива Акмолинской области был перерегистрирован в Аккольский филиал государственного учреждения "Государственный архив Акмолинской области".

Приказом отдела архивов и документации акима Акмолинской области от 14 декабря 2000 года № 9 Аккольский филиал государственного учреждения "Государственный архив Акмолинской области " был ликвидирован, а на его базе создан Государственный архив Аккольского района, который зарегистрирован в Акмолинском областном управлении статистики 05 февраля 2001 года, как государственное учреждение "Государственный архив Аккольского района".

**110 лет назад (1906) основано село**

**Ерофеевка**

В 1906 году возникло село Ерофеевка

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Энциклопедия «Акмолинская область»,Алматы,2009,стр.250

**105 лет назад (1911) основано аул**

**Домбыралы**

В 1911 году возник аул Домбыралы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область», Алматы, 2009,стр.236

**7**

**90 лет (1926) назад родилась**

**Власова Анастасия Николаевна – доярка, Герой Социалистического Труда**

Власова Анастасия Николаевна родилась в селе Мелютине Называевского района Омской области в 1926 году. Отец Николай Осипович – участник установления Советской власти в Омской области, в 1935 году был зверски замучен и повешен врагами Советской власти.

Пятнадцатилетней девчонкой Настя Власова идёт на ферму, познаёт нелёгкий труд телятницы. А когда отгремели последние залпы войны, Анастасия Николаевна была уже дояркой с опытом, за её плечами было три года работы на ферме. Трудовую деятельность начала в 1944 году.C 1946 года доярка колхоза, затем совхоза «Урюпинский» Алексеевского района Акмолинской области. В совхозе был учреждён приз имени Власовой.

В 1954 году правление колхоза «Красное знамя» направило её на шестимесячные курсы трактористов. Полная силы и энергии, трудолюбивая, мать двоих детей, она заканчивает курсы, и работает механизатором.

Работая на тракторе, а затем птичницей, она не теряет надежду вернуться на ферму дояркой. Со многими трудностями связан труд доярки, он требует большого физического напряжения, кропотливого ухода за животными, опрятности в работе.

В 1969 году доярки Ерофеевской фермы первыми в совхозе вышли на рубеж 2500 кг, в чём немалая заслуга ветерана труда А.Н.Власовой.

В 1970 год был особенный – приняты повышенные социалистические обязательства в честь ленинского юбилея и юбилея Республики Казахстан. Результат соревнования – 3584 кг молока на каждую фуражную корову. Пятилетнее задание перевыполнено на 500 кг.

В 1982 году вышла на пенсию.

За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продукции животноводства 6

доярке Власовой Анастасии Николаевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» (1971).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Альбом героев Советского Союза и Социалистического труда Алексеевского района, Алексеевка,1993,л.8; Энциклопедия «Акмола»,Алматы,1995,л.306.

**90 лет назад (1926) родился Валиев Фарид**

**Бадрутдинович – первый секретарь Алексеевского райкома партии (1966-1977)**

Валиев Фарид Бадрутдинович родился 1926 году в г.Акмолинске.

Окончил Алматинскую Высшую партийную школу в 1958 году.1942-1943 годах работник предприятий г. Акмолинска,1945-авиамеханик войсковой части, инструктор Акмолинского обкома партии. 1958-1963 годах секретарь Есильского

8

райкома партии, второй секретарь Кийминского райкома партии Целиноградской области,1963-1966 годах заместитель секретаря парткома Целиноградского производственного управления, председатель Целиноградского сельского совета

депутатов трудящихся, председатель Целиноградского райсовета народных депутатов,1966-1977 годы - первый секретарь Алексеевского райкома партии,

1977-1983 годы-председатель Целиноградского областного совета профсоюзов КазССР. Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энциклопедия «Акмолинская область», Алматы, 2009,стр.207

**90 лет назад (1926) открыта Кенесская**

**начальная школа**

В 1926 году открыта начальная школа в с. Кенес.

В документах постоянного хранения архивного фонда «Аккольский отдел народного образования» имеется дело: «Паспорт Кенесской полной средней школы на 1936 год», где указан год образования школы -1926 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.196,Оп.2.Д.7.Л.1.

**80 лет (1936) назад родился Кусаинов**

**Айтпай Бекболатович – механизатор, Герой**

**Социалистического Труда**

Кусаинов Айтпай Бекболатович родился в бедной крестьянской семье. Ему ещё не исполнилось 14 лет, когда умер отец, мать часто болела. С раннего детства пришлось работать на разных работах в колхозе им. Калинина Алексеевского района Акмолинской области. Затем он оканчивает курсы трактористов

при Комсомольской МТС в г. Алексеевке. Трудовую деятельность начал в 1952 году в колхозе и затем в совхозе «Новорыбинский». В 1954 году принимал активное участие в освоении целинных и залежных земель.

Более 30 лет работал Айтпай Кусаинов механизатором.

Он механизатор первого класса, из года в год улучшал свои трудовые показатели: в 1970 году он убрал урожай с 600 га зерновых, в 1972 году - 800, в 1973 году -900 га. За пять лет он сэкономил 15 тонн горюче-смазочных материалов,2200 рублей – на ремонте.

За выдаюшиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств в 1973 году Айтпай Бекбулатович Кусаинов удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета Каз. ССР 9-го созыва. Награждён орденами и медалями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Альбом героев Советского Союза и Социалистического труда Алексеевского района, Алексеевка,1993,л.8.,Альманах №7 «Акмолинская область: их именами названы улицы», Кокшетау, 2012,стр. б/н.

9

# Список использованных источников и литературы

1.Энциклопедия «Акмолинская область» , Алматы, 2009.

2. Энциклопедия «Акмола», Алма-Ата,1995.

3.Государственный архив Аккольского района (ГААР),ф.282 «Государственный архив Аккольского района».

4.Альбом героев Советского Союза и Социалистического труда Алексеевского района.Алексеевка,1993.

5.Альманах №7 «Акмолинская область:их именами названы улицы».Кокшетау,2012.

Неопубликованные источники

1.Автобиография (рукопись Т.Касым)

Периодическая печать

1.Газета «Огни Алатау» (Алматинская областная газета), 2013 года

2.Газета «Жетысу», 2013 года

# **АҚМОЛА ОБЛЫСЫ МҰРАҒАТТАР МЕН ҚҰЖАТТАМАЛАР БАСҚАРМАСЫНЫҢ «АҚКӨЛ АУДАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҰРАҒАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

**Мақұлданды**

**Ақкөл ауданының**

**мемлекеттік мұрағатының**

**директоры**

**К.Жақсылыкова**

**2015**

**2016 ЖЫЛҒА**

**АҚКӨЛ АУДАНЫНЫҢ ЕРЕКШЕ МӘНДІ ЖӘНЕ ЕСТЕН КЕТПЕС УАҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ**

**Ақкөл қаласы**

**2015**

2

**М А З М Ұ Н Д А М А**

Алғысөз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3

2016 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалары\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4

Күні анықталмаған

ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4

2016 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес

уақиғаларына анықтама-аннотациялар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5-7

Қосымша 1

Пайдаланған көздер мен әдебиеттер тізімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

Жарияланбаған көздер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

Мерзімді бапасөз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8

3

**А Л Ғ Ы С Ө З**

2016 жылға Ақкөл ауданының ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар күнтізбесі Ақкөл ауданының мемлекеттік мұрағатымен дайындалған.

Күнтізбеге Ақкөл ауданының тарихынан, саяси, шаруашылық, мәдени өмірінен аса маңызды оқиғаларының даталары, сондай-ақ мекемелердің, кәсіпорындардың құрылуы, әйгілі жерлестеріміздің даталары енді. Мерейлі даталар мен уақиғаларын анықтауында мұрағаттық картотекалар, мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардың қорлары, сонымен бірге мерзімді баспасөз, алдағы жылдардың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар күнтізбесі негізгі көздер ретінде болды. Күнтізбе мұрағаттық құжаттардың насихаттауына және популяризациясына, олардың ғылыми-зерттеу жұмысында қолданылуына, мәдени-ағарту мекемелердің, оқу орындардың, қоғамдық бірлестіктердің қызметін ақпараттық қамтамасыздандыруына арналған.

Күнтізбе үш тараудан тұрады. Біріншіде хронологиялық тәртіпте орналасқан, күні мен айы көрсетілген ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар тізімі орналасқан. Екінші тарауға күні мен айы анықталмаған уақиғалар енгізілген. Анықтама-аннотациялар мемлекеттік мұрағаттың құжаттары, жарияланған көздер мен мерзімді баспасөз арқылы мәліметтері анықталған 2016 жылдың ерекше мәнді уақиғаларына құрастырылған. Олар мен оларға әдебиеттер тізімі үшінші тарауда ұсынылған. Әрбір дата қорға не басқа көзге сілтеуімен жабдықталуда.

Күнтізбеге келесі қосымшалар берілген:

1. Пайдаланған көздер мен әдебиеттер тізімі.

Ақкөл мемлекеттік мұрағат

директоры К. Жақсылыкова

03.09.2015

**4**

**2016 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалары**

30 қаңтарда Қазақстан Республикасының Аул шаруашылығы ғылыми Академиясының мүше-корреспонденті, проффесор, аул шаруашылығы ғылымдарының докторы, еңбек ардагері Темирғали Қасым

туғанына 80 жыл толушеді (1936).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2013 ж.ақпан ,«Огни Алатау» , 2013 ж., «Жетысу» газеті; 2013 ж.15 .02.Өмірбаян (Т.Қасым).

**Күні анықталмаған ерекше мәнді және естен**

**кетпес уақиғалар**

110 жыл (1906) Ерофеевка селоның іргетасы қалануына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,250 .П.

105 жыл (1911) Домбыралы аулының іргетасы қалануына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,236 .П.

90 жыл Социалистік Еңбек Ері - Власова Анастасия

Николаевнаның туғанына толушеді (1926).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,306 .П.

90 жыл Алексеевка ауданының атқару комитетінің

бүрынгы бірінші хатшысы Валиев Фарид Бадрутдиновичтің туғанына толушеді (1926).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,207 .П.

90 жыл Кеңес мектебінің ашылғанына (1926).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

196.Қ.2.Т.7.І.1.П

80 жыл Социалистік Еңбек Ері - Кусаинов Айтпай

Бекболатовичтің туғанына толушеді (1936).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,364 .П.

5

**2016 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалары**

**30 қаңтар 80 жыл** **Қазақстан Республикасының аул шаруашылығы ғылыми Академиясының мүше-корреспонденті, проффесор, аул шаруашылығы ғылымдарының докторы, еңбек ардагері Темирғали Қасымның туғанына толушеді (1936)**

Темирғали Қасым 1936 жылы қаңтардың отызыншы жұлдызында Ақмола облысы Сталин ауданы (Ақкөл) «Енбек» ұжымшарында дүниеге келген.

Әкесі Сәдуақас Еңбек және Ұлы Отан соғысының ардагері.Ерейментаудың

№ 74 орта мектебін 1955 жылы бітіріп,1956 жылы Алматыдағы малдәрігерлік институтына түсіп,оны 1961 жылы үздік белгімен бітірді.

Еңбек етуді болащақ ғылыми қызметкер 1961 жылы бастады Қазақ қой шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты орналасқан Мынбаев аулында.

Осы мекемеде табан аудармай 46 жыдай әлі келгенше еңбек етіп - кіші, аға,бас ғылыми қызметкері болды.Жұмыстары еліміздегі жаңа бағытта кроссбред (етті-биязылау жүнді) қой шаруашылығы саласын калыптастыру,осы бағытта етті-биязылау жүнді қой тұқымын шығаруға және шетелден келген кейбір қой тұқымдарын Қазақстан жеріне жерсіндіру мен бейімдеуге арналды.Айтылған қой тұқымын (МШК) шығару кезеңінде,оның ақсенгірлік түрін типін шығарудағы теориялық негіздерін және практикалық әдістерін,селекциялық амалдарын жасаған үшін Т.Қасымға ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.

Жарты ғасырдай уақытта еліне сіңірген еңбегі бағаланып Т.Қасым «Еңбек ардагері» медалімен, Ұлы Отан соғысының 1941-1945 жж. Жеңістің 65 жыл құрметіне арналған мерекелік медалімен және ғылымдағы жетістіктері ескеріліп «КСРО –өнертапышы» белгісімен,көптеган грамоталармен,оның ішінде КСРО ғылыми және техника жөніндегі Мемлекеттік комитетінің Құрмет грамотасымен, КСРО – ның Югославиядағы елшілігінің Құрмет грамотасымен марапатталған.

Етті-биязылау жүнді қой тұқымын (МШК) шығарғаным үшін КСРО ауыл шаруашылығы мен азық-түлік министрлігінің бұйрығымен оған авторлық атақ берілді.

Алматы облысы Жамбыл ауданының әкімшілігі мен мәслихатының шешімдерімен Т.Қасымға «Жамбыл ауданының Құрметті азаматы», «Алматы облысының Құрметті азаматы» деген атақтары берілген.

2013 ж.ақпан ,«Огни Алатау» , 2013 ж., «Жетысу» газеті; 2013 ж.15 .02.Өмірбаян (Т.Қасым өзі жазған).

**6**

130 жыл (1906) Ерофеевка селоның іргетасы қалануына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,250 .П.

105 жыл (1911) Домбыралы аулының іргетасы қалануына

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы

2009,236 .П.

**90 жыл Еңбек Социалистік Батыры - Власова**

**Анастасия Николаевнаның туғанына (1926)**

**толушеді**

Власова Анастасия Николаевна - (1926 жылы Называев ауданы, Мелютин аулы Омбы облысында туылған) . Әкесі Николай Осипович – Кеңес ұкіметін құруға қатысқан, Совет ұкіметінің жауларымен отысқан және итше зорланған 1935 жылы Омбы облысында.

Настя Власова он бес жастағы қыз фермаға барып бұзаушының еңбегін ауырлығын білді. Соғыстың Сонғы шоқтары атып болғанда Анастасия Николаевна фермада еңбек еткеніне үш жыл болды,оның артында, тәжирибиелі сауыншы болды. 1954 жылы оны «Красное знамя» аулшаруашылығының басшылары трактористың курсына алты айлыққа жіберді. Куатты және де күш толық, еңбекқор, екі баланың анасы механизатор болып еңбек етіп алты айлық курсты да бітірді. Қүсшы, тракторда істегенде ол сауыншы болып фермаға қайта оралуға үмітін ұзбеді.

Анастасия Николаевна содан соң 1963 жылы совхоз «Урюпинка» Ерофеевка бөлімшесінің фермасына келгенде, ішкім танғалған жоқ.

Бірінші болып совхозда Ерофеевка фермасының сауыншылары 1969 жылы 2500 кг межеге шығарды Еңбек ардагері А.Н. Власованың - сінірген еңбегі аз емес.

Казақстан Республикасының мерей тойына және Ленин мерей тойына 1970 жылғы жоғары социалистіқ міндеттеме алынды, өте ерекше - әр бір фураждық сиырдан 3584 кг сұт алу. Бес жылдықтың тапсырмасы 500 кг артық орындалды . Анастасия Николаевна Власоваға Алтын медальмен «Серп и молот» және орден Ленина тапсырылды , Еңбек Социалистік Батыры атақ берілді .

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы, 2009,306 .П.

**90 жыл Алексеевка ауданының атқару комитетінің**

**бүрынгі бірінші хатшысы Валиев Фарид Бадрутдиновичтің туғанына толушеді (1926).**

Фарид Бадрутдинович Валиев 1926 жылы Ақмола қаласында туған.Алматы Жоғары партия мектебін бітірген Ақмола қаласының кәсіпорындарында жұмыс

7

жасаған (1942-1943),әскери бөлімде авиамеханик,облыстық партия комитетінде нұскаушы (1945-1958), Есіл аудандық партия комитетінде хатшы,Қима аудандық партия комитетінің 2-хатшысы (1958-1963), Целиноград өндірістік басқармасы

партия комитеті хатшысының орынбасары,Целиноград аудандық халық депутаттары кеңесінің төрағасы (1963-1966),Алексеев аудандық партия комитетінің 1-хатшысы (1966-1977), ҚазКРС Целиноград облысының қәсіподақ ұйымының

төрағасы (1977-1983) қызметтерін атқарған.Октябрь Революциясы, 2 мәрте Еңбек Кызыл Ту ордендерімен,медальдармен марапатталған.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Ақмола облысының» энциклопедиясы, Алматы, 2009,225 .П.

90 жыл Кеңес мектебі ашылғанына (1926).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

196.Қ.2.Т.7.І.1.П

«Ақкөл ауданың білім бөлімі» мұрағаттық қорда түрақты сақталатын кұжаттарда «Кеңес мектебінің 1936 жылғы паспорты » деген іс бар сонда мынадай мағлумат бар: «Кеңес мектебі ашылған уақыты -1926».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.196,Оп.2.Д.7.Л.1.

**80 жыл Социалистік Енбек Батыры**

**Кусаинов Айтпай Бекболатовичтің туғанына толушеді (1936).**

Құсаиынов Айтпай Бекболатұлы 1936 жылы қарапайым жанүяда туған.

Әкесі ол 14 жасқа келмей қайтыс болған,анасы жиі науқастанған.Бала кезінен Алексеев ауданының Калинин атты ауылшаруашылықта әртүрлі қарапаийм жұмыс істеген.Алексеевка қаласында комсомолдық МТС трактористардың курсын бітірген соң, 1957 жылдан «Новорыбинский» совхозында тракторшы болып жүмыс істейді.Тың игеруге қатысты.

30 жылдан артық Айтпай Кусаинов механизатор болып жүмыс істеді.Ол бірінші санаттық механизатор ,жылдан жылға деін еңбегінің көрсеткіштерін жақсартты.1970 жылы 600 га бидайдың өнімін жинады, 1972 жылы-800 га; 1973 жылы – 900 га.Бес жылдың ішінде 15 тонна жанар май ұқыптады, жөндеуде -200 сом.

Айтпай Құсаиынов ұсталықпен айналысты, автомобильді, комбайынды және тракторды меңгерді.

1973 жылы Айтпай Құсаиынов алынған міндеттемені орындап, еңбегімен социалистік жарыста жанжақты одақта үздік жарыққа көрініп Социалистік Еңбек Батыры атағына ие болды.

ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің 9-шақырылымының депутаты.Орден және медальдармен марапатталған.

«Ақмола облысы» энциклопедиясы,Алматы,2009,387 .П. ; «Ақкөл ауданының Совет Одағы Батырлары және Социалистік Енбек Батырлары» альбомы,

Алексеевка, 1993,8.П; «Акмолинская область: их именами названы улицы», Альманах №7, Кокшетау, 2012,н.ж.

8

Пайдаланған көздер мен әдебиеттер тізімі

1. «Ақмола облысы» энциклопедиясы. Алматы, 2009.

2. «Ақмола» энциклопедиясы. Алма-Аты, 1995.

3. Ақкөл ауданының мемлекеттік мұрағаты (ААММ), Қ.282«Ақкөл ауданының мемлекеттік мұрағаты».

4. Алекссевка ауданының Социалистік еңбек және Кеңес Одағы Ерлерінің альбомы. Алексеевка, 1993.

5. «Ақмола облысы: аттарымен көшелері аталған» Альманах № 7. Көкшетау 2012.

Жарияланбаған көздері

1. (Т. Қасым қолжазба) өмірбаяны

Мерзімді баспасөз

1. «Огни Алатау» газеті (Алматы облысының газеті), 2013.

2. «Жетісу» газеті, 2013.