**АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МҰРАҒАТТАР МЕН ҚҰЖАТТАМАЛАР БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЕҢБЕКШІЛДЕР АУДАНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҰРАҒАТЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

**Бекетемін**

**Еңбекшілдер ауданының**

**мемлекеттік мұрағатының**

**директоры**

**­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Шауенова**

**2016 ЖЫЛҒА**

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

**Степняк қаласы**

**2015**

**МАЗМҰНДАМА**

Алғы сөз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2016 жылға атақты және есте қалатын күндер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күні мен айы аңықталмаған ерекше

мәнді және естен кетпес күндер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ерекше мәнді және естен кетпес

күндерге анықтамалар-аңдатпалар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қосымша 1

2016 жылы мерейтойы болатын

жеке қорлар иелерінің және басқа

ерекше мәнді күндер тізімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қосымша 2

Қолданылған әдебиеттер тізімі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Алғы сөз**

Еңбекшілдер ауданының 2016 жылға арналған атақты және есте қалатын күндер күнтізбесі Еңбекшілдер ауданының мемелекеттік мұрағатымен дайындалды.

Күнтізбелікке Еңбекшілдер ауданының тарихынан қажетті политикалық, шаруашылық, мәдениет салалары, денсаулық және білім беру ұйымдарының, атақты жерлестеріміздің мерейтойларының күндері берілген.

Мұрағаттың картотекалық негізі көздеріне мерейтойлық күндері және жағдайлары, өзіндік қоры, ұйымның, альманах, өткен жылдардың атақты және есте қалатын күндер күнтізбелігі, кезендік баспа сөздер болып табылады.

Күнтізбе мұрағаттарының насихаттау және түсіндіріп тарату, ғылыми пайдалану, мекемелеріндегі мәдени-атқару ақпараттық сараптама, мектеп, қоғамдық бірлестігіне зор ықпалы болып табылады.

Күнтізбе екі тараудан құрайды. Бірінші тарауда атақты және есте қалатын күндер күні мен айы көрсетілген тізбесі. Екінші тарауда күні мен айы анықталмаған уақиғалар еңгізілген.

2015 жылға атақты күндеріне аннотациялық анықтама құрылған, олар мемлекеттік мұрағаттың кітаптарынан табылды, энциклопедиядан, альманах, ақпараттық сараптама баспадан алынған.

**2016 жылы мерейтойы болатын**

**жеке қорлар иелерінің тізімі**

1. Кииков Акылбек Беспаевич, Ұлы Отан соғысының ардагері, Еңбек ардагері (Ф. 183, Оп. 1.).

2. Четвертикова-Киикова Лидия Тихоновна, Ұлы Отан соғысының ардагері, Еңбек ардагері (Ф. 183, Оп. 1.).

3. Крицкий Анатолии Дмитриевич, алғашқы тыңшылардың бірі, Еңбекшілдер ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері (Ф. 203, Оп. 1).

**2016 жылғы ерекше мәнді және естен кетпес күндер**

**26 наурыз**. Еңбек ардагері, **Кииков Акылбек Беспаевич** Ұлы Отан соғысы ардагерініңтуғанына **95 жыл (1921).**

ЕАММ. Қор №183, тізімдеме №1.

**20 қыркүйек.** Еңбек ардагері, **Четверикова-Киикова Лидия Тихоновна** Ұлы Отан соғысы ардагерініңтуғанына **95 жыл (1921).**

ЕАММ. Қор №183, тізімдеме №1.

**5 наурыз.** СССР және Каз. ССР халықтық ағарту ісінің үздігі, **Бекенов Болат Ильясовичтің** туғанына **85 жыл (1931).**

ЕАММ. «Сельская Новь» аудандық газеті, 16 маусым 2001 жыл, с-2.

**28 тамыз**. Еңбек ардагері, алғашқы тыңшылардың бірі, Еңбекшілдер ауданыныңқұрметті азаматы **Крицкий Анатолии Дмитриевичтің** туғанына **85 жыл (1931).**

ЕАММ. Қор №203, тізімдеме №1.

**Кииков Акылбек Беспаевич» (1921)**

2016 жылы 26 наурызда Еңбек ардагері, **Кииков Акылбек Беспаевич** Ұлы Отан соғысы ардагерінің туғанына 95 жыл (1921). Ол Эңбекшілдер ауданындағы Кұдықагаш селосында туған. 1927 пен 1943 жылдар аралығында Құдықағаш жетіжылдық мектебінде оқыған. 1940-1941 жылдар аралығында пошта бөлімінде бастық болып жұмыс істеді. 1942 жылы майданға аттанды. Старшина ұланы Кииков Акылбек 1-ші Украиндық майданда соғысты. Сталинградтан Эльбаға дейін жүріп өтті, Туланы, Ростов на Донуды босатты. Ордендер мен медаль иегері. «Славы III степени» орденімен, «Отечественная война I степень» орденімен, «За боевые заслуги» медалімен, «За Победу над Германией» медалімен марапатталған.

Соғыс жылдарынан кейін ауылдық Советте төраға қызметінде, колхоз төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді. Жиырма алты жыл бойы Кұдықағаш селосындағы пошта бөлімшесінінің меңгерушісі қызметінде жұмыс істеді. 2006 жылдың 19 желтоқсан айында дүние салды.

**«Четверикова - Киикова Лидия Тихоновна» (1921)**

2016 жылы 20 қыркүйекте Еңбек ардагері, **Четверикова - Киикова Лидия Тихоновна** Ұлы Отан соғысы ардагерінің туғанына 95 жыл (1921). Курск облысы, Хомутов ауданында Плоский поселкесінде дүниеге келген. 1940 жылы мектепті бітіріп, кейін педагогикалық училишені жеделдетілген түрде аяқтады және туған жері Курск облысында ұстаз болды. 1941 жылы өз еркімен майданға аттанды, оны ПВО зениттік артиллерия войскісіне жіберді. Сержант Четверикова Лидия Тихоновна 183-ші Қызылту зениттік-артилериялық полкінің жауынгері. Алғашқы ұрысы Воронеж түбінде болды, кейін Курстік дугадағы ұрыс, Украинаны азат етті, Львовқа дейін жетті. Қолы бос зенитші қыздарды госпитальға көмекке жіберді. Осында Лидия Четверикова Қазақстандық Акылбек Кииковпен танысты. Қазақстандық старшина және Курстік бойжеткен бірін-бірі ұнатып қалады. 1945 жылы жұбайының туған жеріне Құдықағаш ауылына келеді. 1946 және 1972 жылдар аралығында Киикова Лидия Тихонова мектепте ұстаз болып жұмыс істеді, орыс тілі және орыс әдебиетін оқытты. «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 ж.ж.» медалімен, «Отечественная война II степени» орденімен, Совет Союзінің қолбасшысы грамотасымен, мерейтой медальдарымен марапатталған. 2009 жылы 01 ақпан күні дүние салған.

**«Бекенов Болат Ильясович» (1931)**

2016 жылы 5 тамыз СССР және Каз. ССР халықтық ағарту ісінің үздігі - **Бекенов Болат Ильясовичтің** туғанына 85 жыл.

Болат Ильясович Бекенов 1931 жылы 5 тамыз күні Кокчетав облысы Чкалов ауданы Каргаш ауылында дүние келген. 1956 жылы Абай атындағы Алматы қазақ филологиялық факультетін бітірген соң, жас ұстаз орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі етіп Казгородок орта мектебіне жіберілді. 20 жыл бойы Болат Ильясович осы мектептің ұстаздар ұжымын басқарды. Болат Ильясовичтің көптеген шәкірттері өзінің мамандығын ұстаз етіп таңдап және өздерінің туған мектебінде еңбектеніп жүр. Әкесінің артын қуып Казгородок орта мектебінің директоры етіп қызы – Бекенова Алма Болатовна тағайындалды. Ол аудандық маслихат дептаты болған.

**«Крицкий Анатолий Дмитриевич» (1931)**

2016 жылдың 28 тамызда алғашқы тыңшылардың бірі, Еңбекшілдер ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері **Крицкий Анатолий Дмитриевичтің** туғанына 85 жыл (1931) толғалы жатыр. 1956 жылы Акмолинск қаласындағы шеберлер-құрылысшылар мектебін бітіріп, десятник-құрылысшы мамандығын алды және Енбекшілдер ауданына Аудандық халықтық депутаттық Советіне қарасты колхоздарда құрылыс бөлімінінің меңгерушісі етіп жіберілді. 1955 жылы «Комсомольский» совхозында алғашқы тың егістігін жинауға қатысты.

1959 жылы Степняк қаласындағы құрылысшылар училищесіне директор болып тағайындалды. 1967 жылы Ауылшаруашылық институтын бітіріп, ғалым агроном-экономист мамандығын алды.

1971 жылы А.Д.Крицкий Аудандық халықтық депутаттық Советіне қарасты атқарушы комитеттінің шешімімен Еңбекшілдер ауданының жоспарлы комитетінің төрағасы етіп сайланды.

Көп рет аудандық және қалалық халықтық депутаттар Советімен депутат етіп сайланған. Аудандық комитеттіне қарасты райком партия мүшесі, партиялық-мемлекеттік тексерістің мүшесі, халықтық тексеріс комитетінің мүшесі болып табылды.

Негізгі жұмысынан бөлек қоғамдық қызметпен айналысты. Облыстық және аудандық баспасөзбен жұмыс істеді, жүзден аса мақала жазды.

1957 жылы А.Д.Крицкий тың жерлерді игергені үшін медальмен марапатталған.

Және де көптеген марапаттау мен медальдармен, алғыс хаттармен, алғыстармен, грамотамен иеленген.

2011 жылы Анатолий Дмитриевич Крицкийге «Еңбекшілдер ауданының құрметті азаматы» атағы берілген.

Үш кітабын жазып шығарды: «Целина – моя судьба», «Стихи и басни в прошедшие годы» аудандық мемлекеттік мұрағатқа тапсырылғанған, «Дорогу осилит идущий» атты кітаптың жобалары мен қолжазбалары сақталмаған.

А.Д.Крицкий 40 жылдан астам уақытта біздің ауданда жұмыс істеді. Осы жылдарда ол аудандық партиялық жоспарлы комиссиясын, ауылшаруашылық өнімдерді даярлау мен сапсын бақылау инспекциясын, ГПТУ-67 кәсіби техникалық училищесінде директор қызметінде істеді, райком партиясы кезінде партия комиссия төрағасы болып тағайындалған, көп рет райком партия мүшесі, аудандық және қалалық халықтық депутаттар Советіне депутат етіп сайланған.

**Еңбекшілдер ауданының мемлекеттік**

**мұрағатының мұрағат қоймасының**

**меңгерушісі Б. Ескендирова**

**Қолданылған әдебиеттер тізімі**

1. «Сельская новь-Жаңа дәуір» Аудандық газеті.