**Әдебиеттің биобиблиографиялық көрсеткіші**

**1 басылымы**

**Құрастырушыдан:**

**Құрметті оқырмандар!**

Бұл библиографиялық құралға «Меңдіқара ауданының құрметті азаматы» атағына ие болған адамдар туралы мағлұматтар кірді. Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 1 қаңтарға мәліметі бойынша бұл атақ Меңдіқара ауданының 38 тұрғынына берілді.

Бұл атаққа ие болған азаматтар арасында, өз кәсіптік қызметінде жеке жетістіктерге жетіп, ауданның мәдени және әлеуметтік-экономикалық дамуына үлкен үлес қосқан, қоғамдық және саяси өмірінде белсенді қатысқан және қатысып келе жатқан әр-түрлі мамандық пен жастағы адамдар.

Көрсеткіштегі мәлімет қазақ және орыс тілдерінде ұсынылған және есімнама әліпбиі бойынша орналасқан. Мәлімет сұрыпталуы 2014 жылдың желтоқсанында аяқталды.

Библиографиялық көрсеткіш «Меңдіқара ОКЖ» қорларының, аудандық мұрағат, аудандық мәслихат мәліметтерінің, Меңдіқара ауданы тұрғындарының жеке құжаттары мен естеліктерінің негізінде құрастырылды. Көрсеткіш барша оқырмандарға арналған.

**Құрметті оқырмандар!**

2015 жылы «Меңдіқара ауданының құрметті азаматтары» құралының екінші басылымының үстінен жұмыс жүргізіліп жатыр.

**Төлебай Нұрғалиұлы Ахметов**

Төлебай Нұрғалиұлы Ахметов – мемлекеттік қызметші. Каменорал ауыл кеңесінің құрамына кірген Ақсирақ ауылында, 1943 жылы 8 маусымында дүниеге келді. Ақсирақ ауылында бастауыш мектебін қазақ тілінде, Көктеректе – сегізжылдық, ал орта мектебін Қараталда бітірген. Оқуда ойдағыдай оқыды, бірақ институтқа оқуға түсу үшін, кемінде екі жыл өндірістік еңбек өтілі бар болуы тиіс еді, сонда Төлебай Нұрғалиұлы әр түрлі жұмысты атқаратын жұмысына орналасты. 1961 жылы оның арманы орындалды. Қабылдау емтихандарын ойдағыдай тапсырып, ол агрономдық факультетінің студенті болды. ЖОО қабырғасында ол ұстаздармен берген барша білімді үйренуге тырысты. Онымен қатар ғылыми жұмыстармен айналысты. 1965 жылы, Бүкілодақтық студенттер конференциясында (Мәскеу қаласы) таныстырған, жұмысты жазып, болашақ тематиканы айтқаны үшін лауреат дипломын алды. 1966 жылы, қолында ғылым- агроном дипломын ұстай тұрып, Боровской аудандық ауылшарушылығы басқармасына келді.

Төлебай Нұрғалиұлы Ахметов «Север» ұжымшарының бас агрономы болып ұсынылған болатын. Осы лауазымда ол 1969 жылға дейін жұмыс істеді. «Северден» Летунов ат.кеңшарына бас агроном болып жіберілген. 1974 жылы қазанда

«Краснопресненский» кеңшары парткомының хатшысы болып сайланды, онда аз уақыт жұмыс атқарды, ал 1975 жылдың қыркүйек айында аудандық комитетінің хатшысы болып тағайындалды.

1982 жылы Төлебай Нұрғалиұлы Меңдіқарадан кетуге мәжбүр болды. Оны аудандық атқарушы комитетін, кейін партияның аудандық комитетін басқаруға, Федоровкаға ауыстырды. 1989 жылы партияның облыстық комитетінің екінші хатшысы болып сайланды, ал 1990 жылдың қыркүйегінде облыстық атқарушы комитетін басқарды.

Сол жылы ол Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды, одан басқа барлық деңгейдегі депутат болды. Қазақстан компартиясының орталық комитетінің тексеру комиссиясының мүшесі болды. 1992 жылы Төлебай Нұрғалиұлы Семиозер ауданының басшысы болып тағайындалды. 1995-1997 жылдар аралығында «Қостанай мелькомбинаты» АҚ президенті болды, кейін облыстық ауылшаруашылығы басқармасы бастығының орынбасары болды, ал 2000 жылы «Ауылшаруашылығын қолдау Республикалық қоры» Қостанай бөлімшесінің директоры болып тағайындалды. 2003 жылы Төлебай Нұрғалиұлы

«Аграрлық несие корпорациясы» Қостанай бөлімшесіне басшылық етті. Қысқа мерзімде оның белсенді қатысуымен 10 несие бірлестігі ашылды, оның ішінде Меңдіқара да бар.

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің, облыстық, аудандық халықтық депутаттар кеңесінің депутаты болып, Қазақстан Компартиясының Орталық Комитетінің, партияның облыстық комитетінің, аудандық комитетінің мүшесі болып сайланды.

«Жұмысшы Қызыл Жалауы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, «Қажырлы еңбек үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игеру үшін», «В.И.Лениннің туғанына 100 жыл» және екі ХШЖК қола медальдарымен марапатталды

2006 жылдан бастап, бидай дақылдарының өсірумен белсенді айналысады және бұл жұмысқа өз отбасының бәрін тартты.

Тұрсынбай батырға ескерткіштің ашылуының бастамашыларының бірі.

**Әдебиет**

1. В. Фетисов, Жаны мен жүрегім Меңдіқарамен бірге[Мәтін] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2010. – 22 шілде. –5.Б.

Владимир Иванович Борисенко

Владимир Иванович Борисенко 1927 жылы 15 қыркүйегінде Брянск облысы Почепск ауданының Первомай ауылында дүниеге келді. 1944 жылғы қарашада 17 жастағы жас жігіт майданға шақырылды. Соғыс аяқтады, оны Челябі облысы Чебаркуль қаласына қайта даярлауға жіберді. 1945 жылдың мамырында Батыстан келген оқу тыңдармандарын әрекеттегі әскерлерге бөлінген, Моңғолияға жіберген. Владимир Иванович артиллерия батареясы атқыштар бөлігінің (1186 атқыштар полкіне) байланысшысы болып түсті. 8 тамызға шейін әскери оқулары өтті.

1945 жылдың 8 тамыздан 9 тамыз түнінде кеңес әскерлері Халхин-Гол өзенінің ауданында шекарасын өтті. Жапониямен соғыс басталды. 338 дивизиясының Порт-Артур бағытындағы Большой және Малый Хинган тауларын тездетіп өту басты мақсаты еді. Жауынгерлік істері Мукдукен (Манчжурия) қаласында аяқталды. 1945 жылы 23 тамызда Қытайдың Манчжурия провинциясында орналасқан Жапон армиясы сөзсiз тiзе бүгу актiсіне қол қойылды.Үлкен және Кіші Хинган тауларынан асу кезіндегі қаһармандығы үшін, В. И. Борисенко «Ерлік үшін» медалімен марапатталды.

1945 жылдың желтоқсанынан бастап, 1946 жылдың маусымына шейін В.И.Борисенко одан әрі қызметін (Манчжурия) Дальний портында өтті. Ол 6 айлық радиотелеграфистер курстарын бітірген. 1948 жылдың мамыр айында әскерден қайтқан. Кейін қызметті Сары теңіз жағалауындағы Ляодун түбегінде Порт-Артур қаласының маңайында Гвардиялық бөлімінің 2-ші пулеметтік артиллериялық бригадасының құрамында теңіз жағалау әскерінде өткізді.

Владимир Иванович Борисенко 2-ші дәрежелі «Отан соғысының орденімен», Ленин Оденімен, Еңбекші Қызыл Жалауы Орденімен, Құрмет Белгісі Орденімен және де «Жапонияны жеңгені үшін», «Ерлік үшін», «Еңбек айбыны үшін», мерейтойлық медальдарымен марапатталды. Сталиннің алғыс хатына ие болды.

2004 жылы В.И.Борисенкоға «Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы» атағы (қайтыс болғаннан кейін) берілді.

**Сайран Балкенұлы Бұқанов**

Сайран Балкенұлы Бұқанов 1950 жылы 19 тамызда Қостанай облысы Ленин ауданына қарасты К.Маркс атындағы ауылда дүниеге келген. Целиноград ауыл шаруашылығы институтының қостанайлық филиалына түсіп 1973 жылы ЖОО-ны тәмамдағаннан кейін жас маман жолдамамен Мендіғара ауданына келеді және бүгінгі күнге дейін осында еңбек етеді. 1982 жылы Ақсуат кеңшарын басқарып, оны диқаншылықпен қатар мал бордақылаумен айналысатын кеңшарлардың алдыңғы қатарына шығарды. Еңбегі еленген С.Бұқанов 1984 жылы «Харьков» кеңшарының [директоры](http://job.ru/) қызметіне тағайындалып, мұнда да аянбай еңбек етеді. Оның басшылығындағы кеңшар еліміздің нарықтық қатынастарға өту кезеңі басталған 1990 жылдары жекешелендiру барысында шашырап кетпей, етек-жеңдерін жинақы ұстап қалады.

«Орнында бар оңалар» демекші, барын сақтап қалған ұжым 1997 жылдан бастап

«Қарқын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне айналады. Осылайша жаңа заман көшіне ілеседі.

Бүгінде «Қарқын» астық өсіріп, ет және сүт өндірісімен айналысады.

«Қарқынды» басқарған жылдар ішінде С.Бұқанов өндірістік үрдісті жетілдіру, өнімнің сапасын арттыру, жер ресурстарын сақтау және материалдық базаны нығайту саясатын жүргізіп келеді. Соңғы жылдары кәсіпорын толығымен заманауи техникалармен жарақтандырылды - комбайн және трактор паркі жаңартылып, жаңа үлгідегі ауыл шаруашылығы машиналары сатып алынды.

Агроном өзінің табысты жұмысын кәсіпорынның еңбек ұжымын құрап отырған ауылдың әлеуметтік жағдайымен байланыстырады. Жыл сайын кәсіпорын жергілікті Мәдениет үйі мен мектепке, су құбырлары мен ауыл көшелерін абаттандыруға 5 миллион теңге бөліп отырады. Ал үстіміздегі жылы 20 миллион теңгеге Мәдениет үйі мен мектептің жылу жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстарын жасады. Кәсіпорын, сондай-ақ аудан орталығының әлеуметтік нысандарына демеушілік етіп, аз қамтамасыз етілген отбасыларға материалдық көмек көрсетуден тынбайды. 2010 жылы ауылға республикалық бюджет есебінен су құбырын тарту жоспарланған. «Қарқын» ЖШС құбырдың су тарату жүйелерінің жобасын әзірлеп ғана қоймай, қосымша 5 миллион теңге бөлуді де қарастырып отыр.

Бүгінде С.Бұқановты Қостанай облысында ауылшаруашылық кәсіпорнының табысты басшысы ретінде ғана емес, сондай-ақ Қостанай облыстық мәслихатының белсенді депутаты ретінде таниды. Ол 1999 жылдан бері үш шақырылымның депутаты, қазіргі уақытта облыстық мәслихаттың экономика, басқару және өзін- өзін басқару комиссиясының төрағасы, «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық партиясы Қостанай облыстық филиалы саяси кеңесінің мүшесі. Ол 1999 жылы Қазақстан Республикасының экономикасын, әлеуметтік саланы, ғылым мен мәдениетті, бiлiмдi дамытуға сіңірген еңбегі үшін, сондай-ақ мемлекеттік органдардағы үлгілі қызметі және белсенді қоғамдық қызметі үшін «Құрмет» орденімен марапатталды. Тың игерудің 30 және 50 жылдық мерейтойларына арналған медальдардың иесі.

1997 жылдан Сайран Балкенұлы ауылшаруашылық құрамаға басшылық етеді. Өз басшылығының барлық жылдары Сайран Балкенұлы өндіріс процессінің үнемі жетілдіруіне, өнім сапасының жоғарылауына, жер ресурстарының сақталуына, материалдық базаның нығайтылуына бағытталған саясатты жүргізіп келеді. 2007 жылы Сайран Балкенұлының шаруашылығы, облыстағы алғашқылардың бірі болып, рапсты екті. Соңғы жылдары кәсіпорынның техникалық қайта құралдандырылуы іске асырылды. С. Б. Бұқановтың арқасында комбайн және трактор парктері толығымен жаңартылды, заманауи шетелдік ауыл шаруашылық көліктері сатып алынды. Кейінгі жоспарда – шаруашылықты еуропалық стандарттар деңгейіне шығару. Республикалық деңгейде салалық көшбасшы болып танылған «Қарқынның» өндірістік жеңістері – оның қабылдаған шешімдерінің тікелей жалғасы.

Сайран Балкенұлы «Қарқын» ЖШС әлеуметтік бағыттағы қызметін белсенді қолдайды. С. Б. Бұқанов кәсіпорынға жастарды тартуға ерекше көңіл бөледі. Барлық өмірін адамдарды басқарумен өткеніне қарамастан, Сайран Балкенұлы қоластындағылармен, өзінің әр басшысымен сияқты, бірдей қарым-қатынаста: түзу, сабырлы дауыс, ойдың көлемді, сендірерлік білдіруі.

Бұқанов өз ЖШС балаларынның болашағын байланыстыратын нақты категорияларымен де, облыстық мәслихат депутаты ретінде жалпылай да болашақты ойлайды. Әр сахна төрінен ол қағазсыз сөз айтып, жалпымен келісіп- келіспейтіндігіне қарамастан өз көзқарасын қорғайды.

Сайран Балкенұлы, өзі істейтіндей, ақшаны өндірістің дамуына ғана емес, әлеуметтік салаға да құю керектігі туралы ҚР Президентінің сөздерін жиі қайталайды.

**Әдебиет**

1. Т. Башкатова, Құрметтілердің қатарына қосылды. [Мәтін]: [облыстың құрметті азаматы атағы беру туралы] / Т. Башкатова // Қостанай жаңалықтары. – 2014. – 19 тамыз. –2.Б.
2. Т. Башкатова, Газды беріңіз [Мәтін]: [«Юбилейный» МҮ жөнделуі, 2010- 2012 жылдарға ауылдық аумақтарды дамудың бағдарламасы шеңберiнде Меңдiқара ауданының газдандыруы] / Т. Башкатова; суреті бар // Қостанай жаңалықтары. – 2012. – 1 қараша. –13.Б.
3. С. Бұқанов, Біз ел мен халықтың игілігіне жұмыс істейміз [Мәтін]: [Бұқанов С. –Қазақстанның Еңбек ері тәуелсіздік туралы сұхбат] / С. Бұқанов // Меңдіқара үні. – 2010. – 15 желтоқсан. –5.Б
4. С. Бұқанов, Біз одан әрі еркін болдық [Мәтін]: [ҚР Конситуциясының 15- жылдығы туралы С. Бұқановпен сұхбат ] / С. Бұқанов // Меңдіқара үні. – 2010. – 26 тамыз. –4. Б.
5. С. Бұқанов, Ұрпақтардың жадына лайық болды [Мәтін]: [Бұқанов С. – Қазақстанның еңбек Қаһарманы, облыстық мәслихаттың депутаты, «Қарқын» ЖШС-нің директоры өзіңнің өмірбаяны мен еңбек қызметі туралы әңгімелейді] / С. Бұқанов // Меңдіқара үні. – 2010. – 24 маусым. –4.Б – Ауданға 80 жыл.
6. С. Б. Бұқанов, Ауылдың проблемалары мен мал шаруашылығының дамуы туралы [Мәтін]: [Қазақстанның Еңбек Ері С. Франциядағы мал шаруашылығының

бүкіләлемдік көрмесі туралы; суреті] / С.Б. Бұқанов // Меңдіқара үні. – 2013. – 30 мамыр. –4.Б.

1. Барлық аңызаққа қарамастан … [Мәтін]: [С. Бұқанов– «Қарқын» ЖШС-нің директоры егіннің жинауы туралы] / «КН» газетінің редакциясы// Костанайские новости. – 2010. – 17 тамыз. –2.Б.
2. Елді мекендердің газдандыруы адамдардың өмірін жеңілдетеді [Мәтін]: [Қазақстанның Еңбек Ері, «Қарқын» ЖШС-нің директоры әлеуметтік- экономикалық жаңғырту сұрақтары туралы сұхбаты] / В. Фетисов әңгімелесті // Меңдіқара үні. – 2012. – 19 шілде. –5.Б.
3. Біздің заманымыздың қаһарманы [Мәтін]: [С.Б.Бұқанов– 2010 жылдың қорытындысы бойынша «Жыл адамы» деп танылды] / суреті бар // Меңдіқара үні.

– 2010. – 6 қаңтар. –4.Б

1. «Біздің заманымыздың қаһарманы» (Қазақстанның Еңбек Ері. С.Б.Бұқановтың туғанына 60 жыл) [Мәтін]: әдебиеттің библиографиялық көрсеткіші / Толстой ат. Қостанай ОӘҒК, ақпараттық-библ.бөлімі:[құр. Ж.С.Нам, Б.М. Алкебаева]. – Қостанай, 2010. – 20 Б.
2. И. Гудова, Еңбек қаһарманының батырлық қылығы [Мәтін]: [Харьков ауылына әлеуметтік қолдау көрсететін Қазақстанның еңбек Ері С. Бұқанов ] / И.

Гудова; Константин Вишниченконың суреті // Қостанай жаңалықтары. – 2010. – 2 қараша. –1, 3 Б.

1. Биік нәтижелерге жету үшін, адамдарға лайықты жағдай жасау керек [Мәтін]: [С.Б. Бұқанов– Қазақстанның Еңбек Ері, «Қарқын» ЖШС-нің басшысы] / суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012. – 5 сәуір. –4.Б.
2. Біздің қаһармандарымызды біліп қой [Мәтін]: [С.Б. Бұқанов– Қазақстанның Еңбек Ері] /«Меңдіқара үні»газетінің редакциясы; суретте:С.Б.Бұқанов оқушыларымен бірге // Меңдіқара үні. – 2010. – 25 наурыз. – 2.Б.
3. В.Иванов, Харьков ауылында қос мереке [Мәтін]: [С. Бұқанов– Қазақстанның Еңбек Ері, Сосновский а/о] / В. Иванов // Меңдіқара үні. – 2009. – 24 желтоқсан. –4.Б.
4. Н. Любащенко. Егер адамдарға көмектеспесең, сен жетекші сияқты бес тиынға да тұрмайсың [Мәтін]: [ «Қарқын» ЖШС-нің директоры С. Бұқанов туралы] / Н. Любащенко // Меңдіқара үні. – 2009. – 10 желтоқсан. –1.Б.
5. Қазақстанның Еңбек Ері С.Б.Бұқанов сыйлаған кітап туралы. [Мәтін]: [Қазақстанның Еңбек Ері С.Б.Бұқанов кітапханаға сыйлаған кітаптар туралы] /

«Меңдіқара үні» газетінің редакциясы // Меңдіқара үні. – 2012. – 28 шілде. –2.Б.

1. Ч. Сабиров. Жаңа оқу жылы – жаңа мектепте [Мәтін]: [Сосна орта мектебінің демеушісі - С. Бұқанов] / Ч. Сабиров // Меңдіқара үні. – 2010. – 2 қыркүйек. –1. Б.
2. Ч. Сабиров. Ауылдағы өмір жыл сайын жақсарады [Мәтін]: [аудан әкімінің ауыл тұрғындарымен кездесуі] / Ч. Сабиров; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2011. – 27 қаңтар. –1.Б.
3. Ч. Сабиров,. Инвестициялық жобалар: қабылдау іске асырылған [Мәтін]: [«Қарқын» ЖШС-нің астық сақтау жобасы және «Ж.Ж. Ахметов» шаруа

қожалығында мал жемдейтін алаң құрылысы] / Ч. Сабиров; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012. – 29 қараша. –2.Б.

1. Ч. Сабиров. Партия өседі... егін даласында [Мәтін]: [«Нұр Отан» алғашқы партиялық ұйым «Қарқын» ЖШС Соснов а/о] / Ч. Сабиров // Меңдіқара үні. – 2011.

– 22 қыркүйек. –2.Б.

1. Ч. Сабиров. Жаппай Қоғамының еңбегі- Харьков селосы [Мәтін]: [Жаппай Қоғам еңбегі тұжырымдаманың түсініктемесі] / Ч. Сабиров; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012. – 19 шілде. –1.Б. – Сапарлар.
2. Сайран Бұқанов: «Менің басты тілегім – Қазақстанның барлығы патриот болса...» [Мәтін]: [С. Бұқанов– Меңдіқара ауданының «Қарқын» ЖШС-нің директоры] / Л. Фефелова әңгімелесті; С. Мироновтың суреті // Қостанай жаңалықтары. – 2009. – 17 желтоқсан. –8.Б.
3. Жеті боксшылар - чемпиондарда [Мәтін]: [Қазақстанның Еңбек Ері С.Бұқановтың сыйлығына бокстан ашық облыстық сайысы] / Меңдіқара үні. – 2012. – 12 қаңтар. –4.Б.– Бокс.
4. Г. Тихонова. Көмегіңізге рахмет! [Мәтін]: [«Надежда» ҚБ мүгедектер бірлестігіне демеушілік көмегі] / Г. Тихонова // Меңдіқара үні. – 2011. – 10 ақпан.

–2.Б.

1. В. Фетисов. Оны тағдырдың ертотайы деп айта алмайсың [Мәтін]: [С. Бұқанов– Қазақстанның Еңбек Ері] / В. Фетисов; суреті бар// Меңдіқара үні. – 2010.

– 19 тамыз. –4.Б.

1. В. Фетисов.Пайдалы ұсынымдар айтылды [Мәтін]: [көктемгі-егіс жұмыс жүргізу сұрақтарына арналған аудандық мәжіліс] / В. Фетисов; автордың суреті // Меңдіқара үні. – 2013. – 4 сәуір. –1.Б.
2. В. Фетисов. Егер бәрі де солай сөйтсе екен... [Мәтін]: [«Білім және ғылым кәсіподақ жұмыскерлері» БҰ кеңесінің отырысы] / В. Фетисов; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012. – 24 мамыр. –5.Б. – Қоғам.
3. В. Фетисов. Меңдіқараның малшаруашылығы: дамуға қалыптасу арқылы [Мәтін]: [Меңдіқара ауданының малшаруашылық кешендерінің қызметі] / В. Фетисов; автордың суреті // Меңдіқара үні. – 2011. – 1 желтоқсан. –4.Б.
4. В. Фетисов.Ағымдағы сәт туралы: басқа жақтан емес көзқарас [Мәтін]: [ЖШС «Қарқын» директоры С.Бұқановтың Қазақстан Президенті Халқына Жолдауының іске асырылуы] / В. Фетисов; автордың суреті // Қостанай-Агро. – 2012. – 26 шілде. –8.Б. – Көзқарас.
5. Л. Фефелова.Кәмшат соңынан Сайран Батыр болып еді [Мәтін]: [«Қазақстанның Еңбек ері» атағын «Қарқын» ЖШС директоры Сайран Бұқанов алды] / Л. Фефелова; С. Мироновтың суреті // Қостанай жаңалықтары. – 2010. – 10 желтоқсан. –1.Б.
6. Л. Фефелова. Когда сам «крыша», не спросясь дышишь… [Мәтін]: [

«Қарқын» ЖШС директоры Сайран Бұқанов туралы] / Л. Фефелова // Қостанай жаңалықтары. – 2003. – 9 сәуір. –5.Б.

1. Еңбек қуаныш үшін болғаны [Мәтін]: [ҚР С.Б.Бұқановтың Боровской орта мектептің ұжымдарымен кездесуі] / «Меңдіқара үні» газетінің редакциясы // Мендіқара үні. – 2010. – 25 ақпан. –2.Б.
2. Л. Шуленова. Марапат өз қаһарманың тапты! [Мәтін]: [Қазақстанның Еңбек Ері С.Б.Бұқановпен сұхбаты] / Л. Шуленова; суреті бар // Қостанай-Агро. – 2011. – 2 маусым. –3.Б.

**Иван Николаевич Вепрев**

Қазақстан Республикасының (1982) шаңғы жарысының еңбегі сіңген жаттықтырушысы Иван Николаевич Вепрев 1945 жылдың 9 мамырында туды. Қостанай облысының (1965) шаңғы жарысының тұңғыш спорт шебері, (1968,1970) Қазақстанның чемпионы, соның ішінде ХДСШ Л. Турчин, П.Королев, В. Борцов, О. Селезнева, С. Крусович, КСРО және ҚР спорт шеберлері И. Медведь, И. Ореша, В. Майер деген сияқты бірқатар талантты шаңғышылардың саңлақтар тобын дайындады. Қазақстан құрамасының бапкері бола отырып ХДСШ (халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері) Қ.Ноғамбаев, А.Невзоров, П. Рябиналарды дайындады. ОБЖОРМ-інде шаңғы жарысы бөлімінде аға жаттықтырушы – оқытушы болып жұмыс істейді.

**Виталий Петрович Вещиков**

Виталий Петрович Вещиков 1934 жылдың 21 қыркүйегінде Боровской ауылында көпбалалы отбасында туды. 1954 жылы орта мектепті бітірген. 1954- 1957 жылдарында Кеңес әскерінің қатарында қызмет етті. Украинада Белая Церковь қаласында минометтер бөлімінің артиллерия бөлігінде басшы ретінде қызметін атқарды. 1957 жылдың желтоқсанында демобилизацияланып, Боровскойға қайтып оралды. Оны «Знамя Победы» деген жергілікті газеттің редакциясына корректор ретінде жұмыс істеуге шақырды.

1959 жылы дене шынықтыру және спорт бойынша аудандық комитетіне төрағасы ретінде ауыстырылды.

1964 жылдан 1969 жылға дейін Ленинград мәдениет институтында білім

алды.

1967 жылы, институттағы оқуды бітірмей-ақ, оны театрға режиссері

лауазымына жұмысқа шақырады.

Сол жылы Меңдіқара ауданының мәдениет пен спорт Комитетінің тұңғыш төрағасы етіп тағайындалды.

1964 жылы халық театрлардың Бүкілодақтық байқауының лауреаты деген атағына ие болды.

1969 жылы Боровской театры А.Н.Островскийдің Республикалық премияның Лауреаты атағына ие болған «Доходное место» атты спектаклінің Республикалық көрінісін ұсынды.

1970 жылы бұл спектакль жоғары бағаланып, Ленинградттық мәдениет институттың сырттай оқу бөлімінің студенті В.П.Вещиковтың дипломдық жұмысы болды.

1970 жылы – дауыстап оқып берушілердің Бүкілодақтық байқауының лауреаты.1974 жылы ол «Коммунистический путь» газетінің редакциясына – тілші болып шықты, ал бір жылдан кейін оны мәдениет бөлімінің меңгерушісі етіп ауыстырды. 1975 – 1978 жылдар аралығында Меңдіқара ауданының мәдениет бөлімінің меңгерушісі.

Әлденеше рет облыс әкімінің және аудан әкімнің мадақтамаларымен марапатталған.

2003 жылы В.П.Вещиков «Қазына» меценаттар клубының сыйлығына ие болды.

В. П. Вещиковпен 38 қойылым қойылды, оның сахнасынан, жаңа жекелей шығармашылық отын әкеліп және өз жүрегінде театр шығармашылығына деген сүйіспеншілікпен, жердегі ең әдемі және мәңгі, қысқа ғана ТЕАТР сөзімен аталатын шығарамашылықа махаббатпен, 200 адамдай өтті.

Театр репертуарында А. Вампиловтың, С. Лобозеровтың, Н. Гогольдің, Н. Островскийдің, Ж. Б. Мольердің «Лекарь поневоле», «В сумерках», «Выходили бабки замуж», «Семейный портрет с дензнаками», «Семейный портрет с посторонним», «Тогда в Севилье», «Старым казачьим способом», «Гусар из КГБ»,

«Стой у двери и стучи», «Бедность не порок», «Солдатская вдова» және тағы көптеген басқа да пьесалар болды.

1994 жылы Виталий Петрович зейнетке шықты. 2001 жылы оны қайтадан халық театрына бас режиссер болып шақырады, бұл лауазымда ол 2006 жылға дейін қызмет етеді.

Виталий Петрович жоғары өмірлік ұстанымдары бар адам сияқты ауданның қоғамдық және мәдени өміріне белсенді қатысады. Оның отан туралы, Меңдіқара өлкесі туралы өлеңдерін үлкен мен жастар махаббатпен оқиды және тыңдайды. Виталий Петрович өз үлкен өмірлік және шығармашылық тәжірибесін жастарға береді, аудан тұрғындарының арасында көркем өнерпаздықты насихаттайды.

Үйленген. 1959 жылдың 6 қарашасында Таисия Дмитриевнамен үйлену тойын тойлады. Отбасыда екі қыз бен ұл.

**Әдебиет**

1. Боровое –махаббатым менің [Мәтін]: [Вещиков В.П. – жергілікті ақын, мәдениеттің еңбегі сіңген жұмысшысы] /сөзі мен әні Виталий Вещиковтың // Меңдіқара үні. – 2010. – 22 шілде. –6.Б.
2. В. Вещиков.Шымылдық тура 12-де көтеріледі [Мәтін] /В.Вещиков // Ауылдық жаңалықтар. – 1994. – 5 ақпан. –4.Б.
3. В. Вещиков.Ән мейрамы [Мәтін] / В. Вещиков // Коммунист. жолы. – 1982.

– 26 ақпан. –3.Б.

1. Барлық өмір – театр [Мәтін] / сөз басының жүргізушілері Галина Каткова мен Ольга Абалакова // Қостанай жаңалықтары. – 2001. – 24 қараша. –6.Б.
2. В. Фетисов.Тірі аңыз [Мәтін] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2014. – 25 қыркүйек. –1.Б.

Н. Тюнина, Оның жаны әрқашанда өлең айтып, өмірге қуанады [Мәтін ]: [Мәдениеттің еңбегі сіңген жұмысшысы В.П.Вещиков туралы]/Н. Тюнина // Меңдіқара үні. – 2011. – 20 қазан. –5.Б.

**Галина Спиридоновна Горнаткина**

Галина Спиридоновна Горнаткина 1939 жылдың 14 қыркүйгінде Кемеров облысында туды. 1958 жылы Заринск орта мектебін бітіргесін Чернышов ауылына апаларына қонаққа келіп, бар жан-тәнімен сүйсініп, Қостанай жерінде қалды. Еңбек жолын алуан түрлі жұмысшы болып бастады, ал 1959 жылдың 14 маусымында кітапханаға келді. Мәдениет бөлімінің меңгерушісі бұйрықты оқыды:

«Меңдіқара ауданының Чернышов ауылдық кітапханасының меңгерушісі болып тағайындалсын».

Қысылған қыздың қолын ұстап, ол мәдени-ағарту жұмысындағы жолында ақ жол тіледі. Жалпы орта білімі бар, жиырма жасар қыз болып, ол кітапхананы қабылдады, және жалғыз жазуы бар еңбек кітапшасы мен 38 жыл бойы (1959-1997) жұмыс істеді. Галина Спиридоновна таңдаған кәсібіне берік қалды. Оған кітапханаға баруды бәрі жақсы көрді: балалар да, үлкендер де.

Өз жұмысында ол үнемі алда болуға тырысты, уақытпен қатарлас болуға тырысты. Көкшетау кітапханалық техникумының сырттай бөлімін бітіріп, Галина Спиридоновна жұмыста жетіспейтіндігін түсінді, ол Н.К.Крупская атындағы Ленинград Мәдениет институтына түсіп, оны үздік бітіреді.

1965 жылы кітапхана жұмысының жақсы жолға қойылғанның арқасында ол Алматы қаласындағы мәдени-ағарту мекемелері қызметкерлерінің республикалық кеңесінің қатысушысы болады.

Оның барша еңбек қызметі ауыл адамдарына арналды. Олармен бірге ол қайғы мен қуанышты бөлісті. Екпінді, ол барлық жерге үлгірді және бәрін үлкен қалаумен жасады, сондықтан ауылдастары 1966 жылдан бастап, бірқатар рет Первомай ауылдық округінің депутаты болып сайлады.

КОКП мүшесі бола тұрып, Галина Спиридоновна ұзақ жылдар бойы ауылдың партиялық ұйымын басқарды. Насихаттаушының партия тапсырмасына үнемі ие болды, барлық жаппай ауылшаруашылық іс-шараларын идеологиялық қамтамасыз етуінің белсенді қатысушысы болды. Үнемі саяси мәліметпен алқап тұрақтарына шығып жүрді. Вагончиктерді рәсімдеуге, қорытынды жасауға және социалистік жарыстарының озаттарын құттықтауға көмектесті, кітапханаға түскен жаңа әдебиетпен таныстырды. Ибалы ауылдық кітапхананың адал еңбегі отанның жоғары марапаттарымен атап өтілді. Көп жылғы еңбегі үшін Галина Спиридоновна Жұмысшы Қызыл жалауы орденімен, «Үздік жұмысы үшін», «Еңбек ерлігі үшін», В. И. Ленинің туғанаына 100 жыл мерейтойлы медалімен марапатталды. Галина Спиридоновнаның еңбегі мен жауапкершілігінің арқасында Чернышов кітапхпнасына, аудандағы алғашқылырының бірі болып, «Үздік жұмыс кітапханасы» атағы берілді және ұзақ жылдар бойы бұл атақ жылдың жұмыс нәтижелері бойынша дәлелденді.

Галина Спиридоновна зейнетке шыққаннан кейін тағы үш жыл жұмыс істеп, 1997 жылы еңбегі сіңген демалысқа шықты.

2013 жылдың қарашасында көз жұмды.

**Әдебиет**

1. В.Вещиков, Жалғыз ғана жазу [Мәтін] / В. Вещиков // Коммунисттік жолы . – 1983. – 23 маусым.
2. Отанның жоғарғы сыйлары [Мәтін] // Кітапханашы. – 1976. - №8. –8.Б.
3. Г.Горнаткина, Оқырмандар конференциясы [Мәтін]/ Г.Горнаткина // Коммунистік жолы. – 1978.
4. Г. Горнаткина, Қайырымды жадыға [Мәтін]/Г. Горнаткина // Коммунистік жолы. – 1982. – 29 мамыр.
5. Г. Горнаткина, Портрет – кеші [Мәтін] / Г. Горнаткина // Коммунистік жолы. – 1985. – 2 мамыр.
6. Г. Горнаткина, Отанға қызмет еткен жауынгер [Мәтін] / Г.Горнаткина

// Коммунистік жолы. – 1987. – 10 наурыз.

1. Г. Горнаткина, Қызықты, көпшілікке ортақ[Мәтін] /Г.Горнаткина // Коммунистік жолы. – 1988. – 5 наурыз.
2. Г. Ерсұлтанова, Кітапханаға бүкіл өмірі берілген [Мәтін] / Г. Ерсұлтанова // Меңдіқара үні. – 2009. – 8 қазан. –3.Б.
3. В.Завалишин,Бақыт–еңбекте [Мәтін]/В.Завалишин // Коммунистік жолы. – 1979. – 1 қыркүйек.
4. Е. Қарабеков, Жазушымен кездесу [Мәтін]: [қазақ жазушысы Мамытбек Қалдыбаевпен Чернышев ауылдық кітапханасында кездесу]/Е.Қарабеков// Коммунистік жолы. – 1986. – 14 қазан.
5. Н. Николаев, Оның сүйікті ісі [Мәтін] / Н. Николаев // Коммунистік жолы. – 1988. – 24 мамыр. – Коммунисттер туралы әңгімелер.
6. Н. Скрипка, Әуесқойлық[Мәтін] / Н. Скрипка // Коммунистік жолы. – 1989. – 23 наурыз.

**Петр Иванович Добровольский**

Петр Иванович Добровольский 1929 жылдың 14 ақпанында Украинада, Винницк облысы Ободовский ауданының Малая Стратиевка ауылында туды.

1937 жылы Петр Иванович Добровольский 1 сыныпқа барды. Мектепті бітірудің ыңғайы тимеді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталды. Винницк облысы Гитлер жауынгерлерімен басып алынды. 3 жылға тәмам уақыт Петр Иванович пен оның ауылдастары Гитлерліктердің хайуандығын көріп, басқыншылықта болды. Германияға құлдыққа әкетуден қорқып, көп және ауыр жұмыс істеді.

Украинаны босатылуынан кейін Петр ұжымшарда бұқаларда жұмыс істеуін жалғастырды. 1945 – 1947 жылдары ол оқуын жалғастырып, кешкі мектептің 7 сыныбын бітірді. 1947 жылы механизатор курстарына түсті. 2 жылда Петр Иванович табанды және дөңгелекті тракторды жұмысты меңгерді.

1949 жылдың 2 тамызында Петр Иванович әскери қызметке шақырылды.жақсы спорттық дайындық пен дене бітіміне сәйкес ол Ленинград әскери училищесінің суасты жүзу оқу отрядына курсант болып алынды, 1950 жылдың мамырына дейін сол жақта оқыды. Кейін Севастопольде Қара теңізде матрос – сүңгуір болып, құпия суасты қайығында қызмет болды. 1952 жылы матрос-сүңгуірлер бөлімшесінің командирі болып тағайындалды. Кеңес әскері қатарындағы қызмет аяқталуына жақындады, бірақ Петр Ивановичке білімді және тәжірибелі сүңгуірлер сияқты моторист сүңгуірлердің инструкторы болып қызметті жалғастыруға ұсынды. 1953-1954 жылы ол 64 курсанттың дайындығымен айналысты.

1954 жылы П.И.Добровольский үшін Урицк ауданының «Краснодонский» астық кеңшарында тың дәуірнамасы басталды. Өзінің тыңшы жолын ол тракторшыдан бастады. Осында Урицк ауданында ол өзінің болашақ жұбайы Зоя Ивановна Авдеенкомен танысты, танысқаннан бірнеше ай өткен соң 1955 жылдың 25 қыркүйегінде тың үйлену тойын тойлады.

1957 жылдың қарашасынан П.И. Добровольский Коммунистік партияның болып табылады. Партия қатарындағы өтілі 32 жыл. 1960 жылы Добровольскийлердің жас отбасылары Урицк ауданынан Меңдіқараға, Степановка ауылына көшеді. Сол жылы П.И.Добровольский «Север» ұжымшарына қосылып, МТС меңгерушісі болып, кейін № 2 комплексті бригаданың бригадирі болып жұмыс істейді. 1965 жылы ол қазақстандық ауылшаруашылығын механикаландыру және электрификациялау техникумының ауылшаруашылық өндірісі курсының сырттай студенті болады. 1969 жылы агроном дипломын алады. Оқуға тартылып, жоғары білімді алуға талпынады. Бір жылдан соң, 1970 жылы, Қостанай ауылшаруашылық институтына түседі. 1979 жылы институттың агрономикалық факультетін бітіріп, ғылым-агроном мамандығын алады. П.И. Добровольский ұжымшардың төрағасы болып, 19 жыл жұмыс істеді.

1981 жылы оны, зейнетке дейін кеткенше басқарған «Сельхозхимия» бастығы болып, маңызы кем емес, учаскесіне жібереді. Бірақ Петр Иванович зейнетке шыққанан кейінде сол «Сельхозхимияда» шопыр болып жұмыс істеуін

жалғастырды. П.И.Добровольский тракторшыдан шаруашылықтың басшысына дейін жеңіл емес еңбек жолын өтті. Оның еңбек өтілі қырық жылдан асады.

1968 жылы Петр Иванович халық шаруашылығындағы жетістіктері үшін, ХШЖК-ның күміс медалімен марапатталды. Шаруашылықты тиімді жүргізу, жерді, еңбек және матераилдық ресурстарды тиімді пайдалануы , өндірістің пайдалы жүргізуі үшін 1979 жылдың қарашасында Петр Иванович Добровольскийге «Қазақ КСР еңбегі сіңген агрономы» атағы берілді. Сол жылы құрметті агроном ретінде, ол Алматыда өткен тың жерлерді игерудің 25- жылдығына орай жасалған салтанатқа шақырылды. Көп жылғы еңбегі П.И.Добровольский Халықтар Достығы орденімен, үш Жұмысшы Қызыл Жалауы орденімен, екі «Құрмет белгісі» орденімен, «Қазақстанның тың жерлерін игеруі үшін», «Еңбек ардагері», «Қажырлы еңбегі үшін», ХШЖК күміс медалімен, Қазақстан ОК және КОКП ОК құрмет белгілерімен, «Тыңға 20 жыл», «Тыңға 25 жыл», «Тыңға 50 жыл», «Жеңіске 60 жыл» мерейтой медальдарымен марапатталды. Петр Иванович бірқатар рет жергілікті Кеңес депутаты болып сайланды, ол Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы болып табылады.

54 жыл бойы Петр Ивановичтің қасында оның әйелі, екі баланың анасы Зоя Ивановна Добровольская болды! Добровольскийлар жұбы екі баланы тәрбиеледі, кезінде әкелері сияқты Қостанай ауылшаруашылық институтын тәмамдады: қызы Ирина – экономикалық факультетін, ұлы Юрий – механикалық факультетті бітірді.

Петр Иванович пен Зоя Ивановнада – екі немере мен екі немере қыз бар. 2003 жылы ерлі-зайыпты Добровольскийлар Қостанай қаласына көшті. Петр Иванович Добровольский 2009 жылы 27 шілдесінде өмірден озды.

Өзінен кейін П.И.Добровольский жақсы істері мен жақсы есімін қалдырды. Өзіне кейін Добровольский өзінің барша өмірін адамдар үшін, өз өлкесінің өркеюі үшін, өмір жақсы болу үшін, тырысқандықтан, жақсы іс пен жақсы есімін қалдырды.

**Әдебиет**

На таких людях земля держится… [Мәтін]: [П.И. Добровольский– алғаш тыңшы, Меңдіқара ауданының құрдасы] / мәлімет Добровольский Петр Ивановичтің жеке отбасылық құжаттарынан алынып, Меңдіқара аудандық

мемлекеттік мұрағаттың меңгерушісі Н.Тюнинамен дайындалған // Меңдіқара үні.

– 2010. – 29 шілде. –4.Б. – Тарихтан үзінді.

**Кәмшат Байғазықызы Дөненбаева**

Кәмшат Байғазықызы Дөненбаева 1943 жылы 15 қыркүйекте Қостанай облысының Ұзынкөл ауданында дүниеге келген болатын. 1968 жылы қазіргі Меңдіқара ауданындағы «Каменск-Уральский» кеңшарында механизаторлар даярлайтын курсты, 1977 жылы Қостанай ауылшаруашылық техникумын бітірген. Еңбек жолын Ұзынкөл элеваторында бастаған ол 1961-1967 жылдары «Каменск- Уральский» кеңшарының тракторисі, 1967-1990 жылдары «Харьковский» кеңшарында механизатор болып еңбек еткен. 1980-1985 жылдары КСРО Жоғарғы Кеңесінің Ұлттар кеңесі төрағасының орынбасары, 1990-1993 жылдары

«Харьковский» кеңшарында қауіпсіздік техникасының инженері, 1993 жылы шаруа қожалығының басшысы қызметтерін атқарды. Ерен еңбегімен 1972 жылы қайырмасыз соқамен жер жыртуда әйел механизаторлар арасында өткізілген облыстық жарыста 1-орынды, республикалық жарыста 3-орынды, 1973 жылы Зерноградта өткен Бүкілодақтық жарыста жүлделі орынды иеленді. Бүкілодақтық халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің Құрмет дипломымен марапатталды. КОКП XXV, XXVІ, XXVІІ съездерінің делегаты, КСРО Жоғарғы Кеңесіне қатарынан үш мәрте депутат болып сайланды. Ал 1975 жылы Бүкілодақтық социалистік жарыста қол жеткен табыстары үшін, егіншілік пен мал шаруашылығының өнімдерін өндіру және мемлекетке сатуды молайту жөнінде тоғызыншы бесжылдық тапсырмаларын мерзімінен бұрын орындаған еңбегі үшін Социалистік Еңбек Ері атағы беріліп, Ленин ордені және «Орақ пен Балға» алтын медалі қоса тапсырылды. 1976 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанып, екі мәрте Ленин орденімен және «Құрмет Белгісі» орденімен марапатталды.

Қазіргі таңда еңбегі сіңген демалысқа шықты. Облыстың қоғамдық өмiрiнде белсене қатысады, республикалық форумдардың қатысушы. Сайлау кезінде Н.Ә.Назарбаевтың сенім тұлғасы болды. Кәмшат Байғызықызы «Ардагерлер ұйымы» атты Республикалық Орталық Кеңесінің қоғамдық бірлестіктің мүшесі болып табылады, әйел істері және отбасылық - демографиялық саясаты бойынша облыстық комиссияның құрамына кіреді.

2013 жылдың 15 тамызындағы Қостанай облыстық мәслихатының 5 жиналысы кезектен тыс сессиясының шешімі бойынша К.Б.Дөненбаеваға

«Қостанай облысының құрметті азаматы» атағы берілді.

# К.Б. Доненбаеваның мақалалары

1. К. Дөненбаева, Еңбек адамның жанын түсінген [Мәтін] / К. Дөненбаева // Қостанай таңы. - 2006. - 13 қаңтар. – 8 Б.
2. Дөненбаева, К. Мен ешкімнен артық еміспін, тек еңбек мені даңққа бөледі [Мәтің]: Тәуелсіздік ұраны – халқымыздың мұраты / К. Дөненбаева // Жас қазақ.

- 2001. - № 7 - 8. – 2 Б.

1. К. Дөненбаева. Жаңа шекаралар [Мәтін] / К. Дөненбаева // Казахст. правда.

- 1974.- 19 наурыз.

1. К. Дөненбаева. Курстарда оқу [Мәтін] / К. Дөненбаева // Ленин. жолы. - 1975. - 5 наурыз.
2. К. Дөненбаева. Екпінді еңбекпен жауап береміз [Мәтін] / К. Дөненбаева // Казахст. правда.- 1975.- 8 наурыз.
3. К. Дөненбаева, Механизаторлардың қатарларын толықтырамыз [Мәтін] / К. Дөненбаева // Казахст. правда.- 1975. - 28 ақпан.
4. К. Дөненбаева, Екпінді бойымен жұмыс істеуге үндеймін [Мәтін] / К. Дөненбаева // Шуақ жолы. - 1975. - 6 наурыз.
5. К. Дөненбаева, Қамқор қолдарды - техникаға [Мәтін] / К. Дөненбаева // Ленин. жолы. - 1974. - 26 ақпан.
6. К. Дөненбаева, Тың жердің жомарт даласы [Мәтін] / К. Дөненбаева // Еңбек.- 1979. - 1 мамыр.
7. К.Б.Дөненбаева,– тракторшы [Мәтін] / К. Дөненбаева // Коммунист. жолы. –1975. - № 81.- 3.Б; № 84. – 3.Б; № 87. - 3.Б.

# К. Б. Дөненбаеваның қазақ тіліндегі әдебиеті

1. Ақтаев, С. Кәмшат туралы бір әңгіме [Мәтін]: КПСС XXVI съездінің делегаттары / С.Ақтаев // Қостанай таңы. – 1981 .- 24 каңтар.
2. Әлім, Қ. Кәмшаттың кешегі күндері [Мәтін] / Қ. Әлім // Егемен Қазақстан.

– 2004 .- 11 тамыз.

1. Кәмшат Дөненбаева [ Мәтін ] // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедияның, 2001. – Д. 3.- 282 Б.
2. О. Жақсанов, Артыңда байлық қалғанша, бала қалсын [Мәтін]: Социалистік Еңбек Ері Кәмшат қажы Дөненбаевамен сырласу / О. Жақсанов // Қостанай. - 2008. - 5 ақпан. - 6 Б.
3. Жарық жұлдыз ай тұрса да жарқырайды [Мәтін] // Халық кеңесі. - 1993. -

№ 36. - 11 қыркүйек.

1. Жеміс жинар шақ [Мәтін] // Халық кеңесі. - 1993. - № 36. - 11 қыркүйек.
2. М. Қасымқанов, Кәмшатты құрметтейді елі бүгін [Мәтін]: [Қ. Дөненбаеваның 50 жылдық мерейтойы] / М. Қасымқанов // Меңдіқара үні. – 1993.

– 28 қазан.

1. С. Мендібай, Кәмшаттың бақыты [Мәтін]: мерей / С.Мендібай // Қостанай таңы. 2008. - 19 қыркүйек. – 5 Б.
2. А. Нұркин, Даңқты жерлесіміз [Мәтін]: тарихи тұлға / А.Нұркин // Мендіқара үні. - 2008. - 30 қазан. – 2 Б.
3. М. Оңайбаев, Құрдасыма [Мәтін]: [Еңбек Ері К.Б. Дөненбаеваның мерейтойына арнау] / М. Оңайбаев // Голос мендыкаринцев. – 2003. – 10 қазан. – 2 Б.
4. Қ. Оспанова, Ана – үміт, ана – жігер, ана – азамат [Мәтін]: [Еңбек Ері К.Б. Дөненбаеваның мерейтойына арнау] / Қ. Оспанова // Қостанай таңы. – 2003. – 26 қыркүйек. – 2 Б.
5. А. Шаяхмет, Намазымды қаза қылмаймын… [Мәтін]: сыр-сұхбат К.Дөненбаева / А. Шаяхмет // Парасат. - 2004. - № 4. – 2 - 4 Б.

# К. Б. Дөненбаеваның орыс тіліндегі әдебиеті

1. А. Андреев, Кәмшаттың бақыты [Мәтін]: Біздің қаһармандарымыз - жерлестер / Н. Андреев // Ленин. жолы. – 1975. - 13 ақпан.
2. В. Буднев, Егін шақырады [Мәтін]: К.Дөненбаева туралы очерктер / В. Буднев. - Алма - Ата: Қайнар, 1976. –104.Б.
3. Е. Букин, Даланың иесі [Мәтін] / Е. Букин, А. Германов, А. Немчин // Нан мен металлдың өлкесінде: Қостанай мен Торғай облысының тамаша адамдардың өмірі. - Алматы, 1994. – Кіт. 2. - 71-75.Б – (Озаттардың тәжірибесі барлықтарына!).
4. И. Гудова, Қостанай, Кәмшатты қолда [Мәтін] / И. Гудова; С. Мироновтың суреті // Кост. жаңалықтары. - 2009. – 12 ақп. - 2.Б
5. О. Гурский, Нағыз дала иесі [Мәтін] / О.Гурский // Қост. жаңалықтары.
6. Кәмшат Дөненбаева [Мәтін] // Қостанай облысының. энциклопедиясы. – Алматы: Арыс, 2006. - 320.Б.
7. Кәмшат Байғазықызы Дөненбаева [Мәтін] // Социалистік Еңбегінің Қаһарманы– қазақстандықтар. - Алма-Ата: Қазақстан, 1985. – Д. 5. – Б. 299-300.
8. Кәмшат Байғазықызы Дөненбаева [Мәтін] // Коммунист. жолы.-1974. – 20 мамыр. - 1.Б.
9. А. Ермолович, Кәмшаттың жұлдызы [Мәтін]: [Кәмшат Дөненбаеваға – 65 жас] / А. Ермолович; К. Вишниченконың суреті // Қост. жаңалықтары. - 2008. - 18 қырк. - 6.Б.
10. Алыстағы орманнан [Мәтін] // Алтын дала. - Алматы, 2005. -346.Б
11. Меңдіқара ауданының белгілі адамдары [Мәтін] // Қостанай облысы. Меңдіқара ауданы. - Алматы: Ғылым, 1987.- 14.Б
12. Ю. Казакова, Батырлар иелерді табады [Мәтін]: [Социалистік еңбек Ері К.Б.Дөненбаева туралы] / Ю. Казакова // Қазақстанның ауыл шаруашылығы – 1978.

- № 4.

1. Кәмшат Дөненбаева [Мәтін] // Қостанайлықтар – КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаттары. - Қостанай. - 7 - 8.Б.

4. Г. Каткова, Кәмшат әжеміздің алмалары пісті/ Г. Каткова // Қост. жаңалықтары. - 1993. - 15 қырк.

1. Л. Круглова, Облыстың құрметті азаматы [Мәтін] / Л. Круглова // Қостанай жаңалықтары. – 2013. – 20 тамыз (№ 115). –2.Б
2. Садыкова, Ж. Харьковский туралы поэмасы [Мәтін]: Меңдіқара ауданының 70-жылдығына арналады / Ж. Садықова // Туған өлкем – Меңдіқарам.

– Қостанай, 2000. –17 – 20.Б

1. А. Сергазинова, Кәмшат ісінің ізбасарлары [Мәтін]: [кәсіптік лицей № 6, Боровской с,] / А. Сергазинова // Ел мен әлем. 2008. - 23 қаз. - 13.Б
2. В. Стребков, Кәмшат Байғазықызы [Мәтін]: XXVII съездінің КПСС-тің делегаты / В. Стребков // Коммунист. жолы. - 1986. - 21 қаңт. - 2.Б
3. Ф. Оңғарсынова, Биіктік [Мәтін]: [К.Дөненбаева туралы очерктер] / Ф. Оңғарсынова // Үгітші. - 1979. - № 9. - 7 - 9.Б
4. Ф. Оңғарсынова, Кәмшат [Мәтін] / Ф. Оңғарсынова // Тың туралы естелік.

- Алматы: Қайнар, 2003. - 145 - 150.Б

1. Ю. Фалатов, Оң жақ қапталдар [Мәтін] / Ю. Фалатов // Коммунист. жолы.

- 1978. - 30 желт.

1. В. Фетисов, Өз ісіне берік [Мәтін]: мерейтойлар / В. Фетисов // Меңдіқара. үні. – 2003. -19 қырк. –1, 4.Б.
2. В. Фетисов, Облыс тарихында алғаш [Мәтін]: [Социалистік еңбек қаһарманы К.Б.Дөненбаеваның мерейтойына] / В. Фетисов // Меңдіқара. үні. – 2013. – 22 тамыз (№ 34). –1.Б.
3. В. Фетисов, Басқалары сияқты өмір сүрді [Мәтін]: [Социалистік еңбек ері К.Б.Дөненбаева туралы] // В. Фетисов // Меңдіқара. үні. – 2010. - № 36. –4.Б.
4. Л. Фефелова, Жолдардың барлығы Меккеге апарады [Мәтін]: [К.Дөненбаеваның Меккеге сапары туралы] / Л. Фефелова // Қост. жаңалықтары - 2003. - 29 наурыз. - 4.Б.
5. Даланың иесі [Мәтін]: [К.Дөненбаеваға арналған, кітап көрмесі] // Қостанай. – 2008 . - 16 қырк. - 2.Б.
6. Тың және оның игерушілері [Мәтін] / Меңдіқара – үлкен астықтың өлкесі.

- Қостанай: Баспа Үйі, 2008. - 20-21.Б.

**Жолбарыс қажы Баязид**

Жолбарыс қажы Баязид (Баязитов Жолбарыс Баязитұлы) 1934 жылдың 5 мамырында Қостанай облысы, Меңдіқара ауданының, Лоба ауылында, 1928 жылы көп мал мен мүліктің тәркілеуіне ұшыраған ауқатты адамның отбасында дүниеге келді.

1937 жылы Жолбарыс үш жасында әкесінен айырылды

1948 жылы Үлгілі 7-жылдық мектебін бітірді. Сол жылы Меңдіқара педагогикалық училищесіне түсті, сонда бір жыл ғана білім алды, содан соң Талдықорған қаласындағы қазақ орта мектебінде өз білімін жалғастырады.

1951 жылы Жолбарыс Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне түсті және үш жылдық оқу курсынан кейін, Алматы қаласында шығарылған журналдың штатына қабылданды.

Сондықтан оның тілші ретіндегі шығармашылық қызметі жоғары білім алғанға дейін басталды. Мұндай құрметке әрбір студент ие бола бермейді.

Жолбарыс Баязид журналистика факультетін 1956 жылы аяқтады.

1956 жылдың наурызынан бастап, 1958 жылдың шілдесіне дейін «Жас алаш» республикалық жастар газетінің редакциясында қызметін атқарды.

1958 жылдың шілдесінен 1966 жылдың қыркүйегіне шейін «Жас алаш» республикалық жастар газетінің редакциясында қызметін атқарды.

1958 жылдың шілдесінен 1966 жылдың қыркүйегіне шейін Қостанай облыстық газетінің редакциясында жинақтаушы тілшісі және «Жаңа өмір» Жангелді аудандық газетінің редактордың орынбасары болып жұмыс істеді.

1966 жылдың қыркүйегінен бастап 1968 жылдың маусымына дейін екіжылдық Алматы қаласындағы Жоғарғы партиялық мектебінде оқыды

1968 – 1982 жылдары «Қостанай таңы» редакциясында бөлім меңшерушісі, редколлегия мүшесі және 10 жыл бойы жауапты хатшы болып жұмыс істеді.

1982-1986 жылдар аралығында Жолбарыс Қостанай Облыстық мәдениет басқармасының жүйесінде жұмыс істеді. Ұйымдастыру комитетінің мүшесі және әділ қазы ретінде VI-ХI Қостанай облыстық ақындар айтысын өткізу мен дайындығына қатысты. Бұл жылдары ол облыс ақындары мен үлкен шығармашылық және дайындық жұмысын өткізді.

1982-1994 жылдары Бейімбет Майлин атындағы облыстық әдебиет бірлестігінің қазақ поэзисы секциясын басқарды.

1986-1994 жылдар аралығында зейнетке кеткенше дейін облыстық телерадио компанияның қазақ радиосында бас редактор болып жұмыс істеді.

Өзінің облыстық мәдени-ағарту жұмысы және халық шығармашылығы ғылыми – әдістемелік орталығындағы жұмыс жылдарында Жолбарыс Баязид екі тілде отыздан астам бүктеме және облыстың үздік ұжымдары жұмыс тәжірибесі туралы баспа плакаттарын жариялады.

Өлең жазуды Жолбарыс Баязид студент жылдарында бастады. Оның шығармалары мерзімдік басылымдарда жарық көрді. Бірақ, нағыз ақындық шығармашылық қызметі мен ол 50-інші жылдардың ортасында айналыса бастады. Баязид қылқаламына 12 поэма, 16 баллада және басқа да ақындық шығармалары

жатады, олар қазір «Жыр - ғұмыр», «Жыр - дүние», «Жыр мен сыр», «Ақиқаттың ақ шыңы», «Аққу сезім», «Алланың ақырғы Пайғамбары» атты 6 томды құрайды, сонымен бірге «Бақытымның, бұлағы», «Ащысын татпай жалғанның» бөлек жинақтар басылып шықты. Барлық басылымдар Қостанайлық оқырмандар мен жылы қабылданды.

Жолбарыс Баязидтің өлеңдері біздің республикамыздың көптеген композиторларымен әуенге салынды, оның шығармаларына жүзден астам өлең жазылды. Көптеген танымал өлеңдер Қазақстан Республикасының халық және еңбегі сіңген әртістерінің орындауында республикалық радио және телевизиядан үні шығады.

Ж.Баязидтің өлеңдеріне жазылған әндер Қазақстанда ғана емес, алыс және жақын шетелдерде танымал.

2000 жылы облыстық әдеби байқауында Жолбарыс Баязид «Поэзия» номинациясының жеңімпазы атанды.

2004 жылы Қостанай меценаттар клубының «Әдебиет» номинациясында

«Қазына» премияның лауреаты атанды.

2004 жылы Жолбарысқа Қостанай қаласының Құрметті азаматы атағы берілді. 2009 жылы Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы атағы берілді.

2013 жылы Жолбарыс Баязид «Құрметті қажы» медалімен марапатталды.

Жолбарыс Баязид көп уақытын саяхаттарда өткізеді. Әлемнің көптеген елдерінде болды, атақты адамдарымен кездесті. Меккеге жеті рет қажылық жасады.

# Әдебиет

**Ж.Баязидтің шығармалары мерзімдік басылымдарда:**

1. Ж. Баязид.Қонақтарға ізгі тілекпен; Ақындар [Мәтін]: өлеңдер / Ж. Баязид

// Костанайские новости. – 1994. – 14 мамыр.

1. Ж. Баязид.Соңғы тыныс алу минуттарында [Мәтін]: [өлең] / Ж. Баязид; В.Корытныйдан қаз.тілінен ауд. // Костанайские новости. – 1993. – 23 қазан.
2. Ж. Баязид. Нью-Йорк метросындағы музыкант [Мәтін]: [өлең] / Ж. Баязид; Н. Демченко қаз.тілінен ауд.// Костанайские новости. – 2004. – 29 мамыр. –4. Б.
3. Ж. Баязид. Менің жүрегім; Табиғатта неше құпиялар ашылмаған [Мәтін]: [өлеңдер] / Ж. Баязид; Н. Диденковадан қаз.тілінен ауд. // Қостанай. – 2004. – 4 маусым.
4. Өлшеусіз кеңістікте [Мәтін] // Баспа үйі. – 2000. – 25 қыркүйек. –6.Б.
5. Уақыт туралы, өзім туралы [Мәтін] // Костанайские новости. – 1993. – 23

қазан.

# Ақын Ж.Баязидтің

**өмірі мен шығармашылық қызметі туралы мақалалар**

1. Зарина Ельдесова. Халқының жаны - оның шығармашылығында: [ақын Жолбарыс Баязидтің шығармашылық кеші] / Зарина Ельдесова, Жанар Алкенова; Юлия Калининаның суреті // Қостанай- 2009. - 25 маусым. - 3.Б.
2. Л.Ерсалина. Егер бұл жанның жарығы болса…: [Мәтін]: [Қостанай ақыны, тілші Жолбарыс Баязид] /Л.Ерсалина, Б.Альмухамедова // Учительская плюс. – 2013. - № 26. –10.Б.
3. В.Максимов. "Мне свой предначертан во времени миг": [Ж. Баязидтің мерейтойы. Сурет] / В. Максимов // Қостанай. - 2004. - 8 маусым. - 1. Б.
4. Жүректің толқуы – менің өлеңдерім: [Ж. Баязидті мерейтоймен құттықтауы] / "Қостанай" газ.редакциясы // Қостанай. - 2004. - 4 маусым. - 14.Б.
5. «Қостанай қаласының Құрметті азаматы» атағын берілу туралы: 2004 жылы 12 мамырдан бастап № 48 Қостанай қалалық мәслихатының шешімі / В. Рубинский // Қостанай. - 2004. - 14 мамыр. - 15.Б.
6. С.Руденко.Кішкентай мерейтой үлкен ақшалармен [Мәтін]: бесінші мерейлі ретте Қостанай меценаттар клубының сыйларын тапсыру рәсімі өткізілді. Премиялардың көлемі көбейді... / С. Руденко // Костанайские новости. - 2004. - 19 наурыз. - 2.Б.
7. С.Руденко. "Менің өлеңдерім... – жүректің толқуы, олар халық жанына ашылған есігі": [Ж.Баязидқа арналған библиограф.көрсеткіші жарық көрді] / С. Руденко // Костанайские новости. - 2004. - 29 мамыр. - 4. 123.Б.
8. В.Фетисов.Өмір сүру мен сезінуге асығады. [Мәтін]: [ ақын Жолбарыс Баязид туралы] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2014. - № 33 (14 тамыз). –4-5.Б.

# Ақын Ж.Баязид туралы әдебиеті

1. Жолбарыс Баязид [Мәтін] / Қостанай облысының энцик. // ҚӘТУ. – Алматы, 2006. –247-248.Б.
2. Жолбарыс Баязид [Мәтін] // Қостанай қаласының құрметті азаматтары (1998-2010 жж.) = Почетные граждане города Костаная (1998-2010гг.) [Мәтін]: (библиогр. әдебиет көрсеткіші): (библиогр. указ. лит.) /құраст. А.К. Салибаева, Г.У. Галиуллина; ред. В.К. Бексұлтанова. – Қостанай, 2010. – Шығ. 2. –24-27.Б.
3. Жолбарыс Баязид [Мәтін] // Қазақстанның әдебиеті [Мәтін]: энцикл. / бас ред. К.Т. Байғабылова. – Алматы, 2010. –105.Б.
4. Жолбарыс Баязитұлы Баязитов // Б.Майлин атындағы Костанай облыстық әдеби бірлестігі: Библиографиялық көрсеткіші. – Қостанай. – 1982. – Шығ. 1. –16- 17.Б.
5. Жолбарыс Баязид [Мәтін] // Қазақстанның үздік адамдары [Текст]: энцикл.

/ бас ред. А.В. Бруй. – Алматы, 2010. – Шығ. 2. –466.Б.

Василий Андреевич Здоровенков

Василий Андреевич Здоровенков 1929 жылдың 8 ақпанында Смоленск облысының Починков ауданында туды. 1939 жылы 10 жасар бала болып ата- анасымен Меңдіқара жеріне келді. Мектеп бітіріп, жергілікті педучилищеге бастауыш сыныптар бөліміне түсті және оқумен қатар жанар майды ұжымшарларға тасып, өзіне ақша тапты. 2 курста болып, Василий Андреевич Кеңес әскер қатарында қызмет өтуге шақырылды. Бөліну бойынша ол Қиыр Шығысқа зенит әскерлеріне түсті. Әскердегі қызметін қордағы капитан атағында аяқтады. Қызметтен кейін, туған өлкеге оралып, бастаған ісін бітірді – білім алды. 1966 жылы сол педучилищенің бұрынғы студент қызына үйленді. Алған білім Василий Андреевичке аз болып, ол Қостанай пединститутына тарих факультетіне түсті.

Василий Андреевич мектеп директоры болып жұмыс істеді. Ауданның қиырларында білім жүйесін керекті деңгейге жаңа ғана шығарып салғанда, оны басқа мектепке жіберіп отырды. 1957 – 1958 жылдары балалар үйін қалпына келтірді, кейін Теңіз (1958-1962 жж.) және Михайлов (1962-1964 жж.) орта мектептерінде жұмыс істеді. 1966 жылы санаторлық мектеп-интернатының директоры болып тағайындалды, сонда екі жыл жұмыс істеді. 1968 – 1984 жылдары АБҒБ-нің меңгерушісі лауазымын атқарды. 1984 жылдың 1 ақпанында Василий Андреевич зейнетке шыққанша дейін, мектеп-интернатқа директоры болып оралды.

1986 жылы мемлекеттік тілдің еңгізілуіне және дамуына ерекше көңіл бөліне бастады. Василий Андреевич алғашқылардың бірі болып интернаттың оқу бағдарламасына қазақ тілін оқытуды енгізді. 1990 жылға қарай Василий Андреевич өз қызметкерлермен бірге интернат жанында қазақ мектебінің 1-4 сынып бастауыш буынын құрды. Ол кезде мамандырылған қазақ тілінің мұғалімін табу қиын болды, бірақ В.А.Здоровенков кәсіби педагогты тапты. Кадр таңдауға ерекше зейінмен қарады. Данагөй басшы сияқты интернат қабырғасында дене шынықтыру тәрбиесіне көңіл бөлді. Жерлестерінің білімін жоғарылатып, білім саласындағы 40 жылынан кейін Василий Андреевич туған қабырғаларынан еңбегі сіңген демалысқа кетті.

Жұмысшы Қызыл Жалау Орденімен, «Қазақ КСР-нің білім беру үздігі»,

«КСРО білім беру үздігі» ордендерімен марапатталды. 2000 жылдың 2 тамызында Василий Андреевичке Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы атағы берілді.

2010 жылдың 4 қазанында Василий Андреевич Здоровенков ұзақ аурудан кейін, 82 жасында өмірден озды.

**Әдебиет**

1. В. Здоровенков. Бүкілхалықтық бейімділік [Мәтін]: [кәсіби мейрам туралы] / В. Здоровенков // Коммунистический путь. – 1981. – 3 қазан. –2.Б.
2. В. Здоровенков.Ұстаз – биік атағы. [Мәтін] / В. Здоровенков // Коммунистический путь. – 1976. – 2 қазан. –3.Б.
3. И. Козячая.Бейімділіктен ұстаз [Мәтін]: [В.А. Здоровенков– еңбек ардагері, КСРО-ның ағарту ісінің үздігі және тыл еңбеккері] / И. Козячая // Меңдіқара үні. – 2010. – 28 қазан. –4.Б.
4. Василий Андреевич Здоровенковтың есіне [Мәтін]: [Қаз КСР-нің еңбегі сіңген мұғалімі Василий Андреевич Здоровенковқа қазанама] / Меңдіқара ауданы әкімінің аппараты // Мендіқара үні. – 2010. – 11 қараша. –7.Б.

**Виктор Григорьевич Золотаренко**

Виктор Григорьевич Золотаренко 1930 жылдың 8 қаңтарында Қостанай облысының Введен ауданының Каменка селосында туды.

1957 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Введен ауылындағы 10 сыныптық кешкі орта мектебін бітірді.

1975 жылдың 31 желтоқсанында техникумды сырттай аяқтады және Қазақ КСР-нің Министрлер Кеңесі Мемлекеттік комитетінің аттестациялық комиссияның кинематография бойынша «Шеф-киномеханик» атағы берілді.

1946 – 1951 жылдар аралығында Введен ауданындағы мәдениет үйінің киномеханигі.

1951 жылдан 1954 жылға дейін – Приморск әскери округінің әскери бөлімінің киномеханигі.

1954 жылдан 1955 жылға дейін – Введен ауданындағы мәдениет бөлімінің инспекторы.

1955 жылдан 1957 жылға дейін - Введен ауданындағы мәдениет бөлімінің меңгерушісі.

1957 жылдан 1959 жылға дейін –Боровской мәдениет бөлімінің аға

инспекторы (Қостанай облысы Қаз.КСР, Меңдіқара ауданы, Боровской ауылы) 1959 жылдан 1963 жылға дейін – Боровской Мәдениет бөлімінің меңгерушісі. 1963 жылдан зейнетке шейін – Қостанай облысы Боровской ауданының

киножүйелері дирекциясының директоры.

1949 жылдан 1954 жылға дейін БЛКЖК-нде болды.

1954 жылдың қазанынан бастап, КОКП кандитаттарына енді. 1956 жылдың қазан айы – КОКП мүшелігіне енді.

1972 жылдың 1976 жылға дейін – партиялық активінің мектебін бітірді және партиялық оқу жүйесінде жоғарғы саясаттық білім алды.

«Тың және тыңайған жерлерді игеру үшін» медалімен және «КСРО киноматографиясының үздігі» (1975) омырау белгісімен марапатталған.

«Қостанай облысы кинофикацияның ардагері» деген құрмет атағы берілді (1972), «Қазақ КСР Мәдениетінің еңбегі сіңген жұмыскері» (1979), Қостанай облысы Меңдіқара ауданының құрметті азаматы (1999). «Қазақ киносының ардагерлері Құрмет кітабына» (1977) енгізілген.

**Александр Петрович Климко**

Александр Петрович Климко 1950 жылдың 20 наурызында Қостанай облысы Боровской ауданының Степановка ауылында туды. 12 жаста, мектеп жылдарында, жазғы демалыс кезінде пішен шабуда жұмыс істеген, ал 14 жасар бала болып, комбайндағы штурвалшы болып қызметін атқарды. Кәмелеттік аттестат алғаннан кейін, туған ұжымшарында жұмыс істеуге қалды. Әскери қызметін Кеңес Әскерінің қатарында, Венгриядағы артиллерия полкінде шопыр болған, содан кейін күштер бөлімінің командирі болды.

Әскерден кейін 1967-1968 жж. «Север» ұжымшарында комбайншы болып жұмыс атқарды. 1971 жылдан бастап 1976 жылға дейін Целиноград ауылшаруашылық институтында оқыды.

Жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін, инженерлік қызмет шаруашылығын басқарған, «Север» туған ұжымшарына оралды (1976-1982 жж.).Бас инженерге бұрынғысынан мұра ретінде ескі «ГАЗ-69» қалды. Өзіңнің алғаш демалысын жас инженер «газикті» жөндеуге арнады. Көп ұзамай, ол туралы жас үмітті, болашағы бар маман сияқты айтыла бастады. Жұмыс пен тұрғылықты жерін ауыстыру туралы ұсыныстар түсті. Бірақ ол өз өмірін туған Степановкасыз және инженериясыз елестете алмады.

1982 жылдан бастап 1984 жылға дейін Александр Петрович жетекші қасиеттерін көрсеткен ұжымшардың партия комитетінің хатшысы болды. 1984 жылы «Заря» ұжымшарының төрағасы болып тағайындалды. Ұжымшардың жарғысы бойынша әр үш жыл сайын басшыны қайта сайлауы өтеді, бірақ ұжымшар мүшелері өздерінің жиналыстарында оның кандидатурасын үнемі бекітіп отырды. 1997 жылы ұжымшар АООТ кейін ААҚ, содан соң «Заря» АҚ қайта ұйымдастырылды. Басшы болып бір дауыстан қайтадан А.П.Климконы сайлады. Қазіргі күнге дейін ол шаруашылықты басқарып отыр. «Заря» АҚ – МЕңдіқара ауданының алдыңғы қатарлы шаруашылықтарының бірі.

Александр Петрович «Құрмет» орденімен (1999), «Тәуелсіздікке 10 жыл» мерейтой медалімен (2002), «Тыңға 50 жыл» медалімен (2004), «ҚР Парламентіне 10 жыл» медалімен (2006) марапатталды. А.П.Климко «Парыз» премиясының лауреаты, Қостанай облыстық мәслихатының 2, 3 және 4 жиналысының депутаты, Меңдіқара ауданының құрметті азаматы.

**Литература**

1. Н. Любащенко.«Бычьи услуги». Осыдан бәрі басталды.[Мәтін]: [АҚ

«Заря»] / Н. Любащенко // Меңдіқара үні. – 2007. – 27 маусым. – Б.7.

1. И. Мясоедов. Үй иесі әйел қамқорлығымен: «Заря» ұжымшардың ұжымы екінші жылдың бесжылдық жоспарын орындады. [Мәтін] / И. Мясоедов, А. Колотаев // Коммунистический путь. – 1982. – 23 қыркүйек.
2. В. Фетисов. АҚ «Заря» сабақ берді [Мәтін]: семинарлар / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2008. – 6 қараша. – Б.1.
3. В. Фетисов. 60 жаста да белсенді жасампаз өмір өз жалғасын табады [Мәтін] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2010. – 27 мамыр. –4.Б.
4. В. Штыкельмайер. Егінді үш есе тез жинап шықты [Мәтін]:

[Меңдіқара ауданының осы жетіде «Заря» АҚ астықты жинауды бітірді] / В. Штыкельмайер // Костанайские новости. – 2012. – 23 тамыз. – Б.2.

1. В. Штыкельмайер. Бәрі көптен күткен оқиға. [Мәтін]: [Меңдіқара ауданының «Заря» АҚ заманауи техниканы пайдалану арқылы шөп шабылды] / В. Штыкельмайер // Костанайские новости. – 2012. – 13 маусым. – Б. 4.

**Иван Матвеевич Кожевин**

Иван Матвеевич Кожевин 1936 жылдың 21 маусымында Қостанай облысы, Меңдіқара ауданының Степанов ауылында дүниеге келді. Ұлты – орыс. 1943-1949 жылдар аралығында Степанов бастауыш мектебінің 6 сыныбын бітірді. 1950 жылы

№18 қолөнер училищесіне түсті, 1953 жылы оны бітіргеннен кейін, Долбушин МТС-на жіберіліп, онда 1955 жылға дейін қырнаушы болып жұмыс атқарды. 1955 жылы Кеңес әскерінің қатарларына шақырылған, Германияда қызмет етті, капитан атағында әскерден қайтты.

1958 жылы әскерден Степанов ұжымшарына қайтты, сол жерде қырнаушы ретінде қызмет етті.

1961 жылы Коммунистік партия қатарларына енді.

1968 жылы ұжымшардың төрағасы орынбасары және партия ұйымының хатшысы болып тағайындалды.

1971 жылы Боровской ауданы Боровской ауылының аудандық комитетінің кәсіптік одағының төрағасы болып сайланды.

1973 жылы агроном ғалымы мамандығы бойынша Целиноград ауылшаруашылық институтын аяқтады.

1974 жылы аудандық кәсіптік одағының кеңесіне сайланды.

1974-1984 жж. Буденный атындағы астықкеңшарының директоры. 1984 – 1995 жж. Ломоносов атындағы астықкеңшарының директоры.

1985 жылда Жоғарғы Қазақ КСР Кеңесі 11 жиналысының депутаты болып сайланды.

1995 жылдан бастап Иван Матвеевич еңбегі сіңген демалысқа шықты.

«Еңбек Қызыл Жалауы» орденімен, «Еңбек озаты үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игеру үшін», «Айбынды еңбегі үшін», «Еңбек айбыны үшін»,

«Тың және тыңайған жерлерді игеру үшін 1984», «Еңбек ардагері 1984», «Тың және тыңайған жерлерді игеру үшін 50 жыл 2004», «Астанаға 10 жыл» медальдарымен марапатталды.

Иван Матвеевич Кожевин Каскат ауылында тұрады. Жастар саясаты мәселесіне көп көңіл бөледі. Тұрғындардың барлығы оны құрметтейді. Агрономия саласындағы маманы, гүл өсірушілікпен және бағбаншылықпен айналысады.

1959 жылы Валентина Ивановна Притавкоға үйленген, үш баласы, 5 немересі, 2 шөбересі бар.

**Әдебиет**

1. И. Кожевин. Ақ селеу шуылдаған жерде. [Мәтін] / И. Кожевин // Коммунистический путь. – 1983. – 27 желтоқсан.
2. Ол өз жерін қастерлеп, ісін сүйді. [Мәтін]: [Ломоносов атындағы кеңшарының бұрынғы директоры И.М.Кожевиннің А.М.Бородин туралы естеліктерінен] / бетті дайындаған Ч. Сабиров; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012.

– 11 қазан. –4.Б.

1. Өтілген сабақтар бір нәрсеге үйретер [Мәтін]: [И.М. Кожевин – Буденов және Ломоносов кеңшарларының бұрыңғы директоры, Еңбек Қызыл Жалауы орденінің кавалері] / В. Фетисов жазды/ Меңдіқара үні. – 2010. – 1 сәуір. –4.Б.

**Өтеген Қошанұлы Қошанов**

Өтеген Қошанов 1928 жылдың 22 қазанында Меңдіқара ауданының Балықты ауылдың кеңесінің Қызылжар ауылы «Үлгілі» ұжымшарында дүниеге келді. Әке- шешесінен жастайынан айырылып, ағалардың қолында тәрбиеленді. 1939-1941 жылдары балалар үйіндегі 7 сыныпты бітіргеннен кейін, Боровской ауылындағы

«Трудкустарь» атты артелінде өз еңбек жолын бастайды. (Быткомбинат) Тыл еңбеккері. Ұлы Отан Соғысы кезінде тыл майданындағы түрлі-түрлі телім жерлерінде жұмыс атқарған.

Майданға әртүрлі киімдерді жинаумен айналысты, жиналып жатқан киімдердің түріне қарай, оны әрбір жүк машиналар арасында бөлу керектұғын. Ұжымшарға көмек көрсетті, ат жегетін әбзелдер шығару цехында жұмыс істеді, Долбушин МТС-нан соғысқа жіберілетін аттарды оқытумен айналысты.

1942 жылдың қыркүйегінде «Үлгілі» ұжымшарының 7 сыныптық мектебінің мұғалімі болып тағайындалды. 1943 жылы Меңдіқара ауданының Балықты ауылдық кеңесінің жұмыскерлерімен бірігіп, әскери зауыттарды Қостанай облысына эвакуациясына қатысты, әскери құрал-жабдықтарын пойыздарға тасыған, әскери техникасын өңдеу цехтарында жұмыс істеген. Тоқұзақ зауытындағы миндерін, оқ және атылғыш заттарын өндіру станоктарында жұмыс атқарды.

1945 – 1948 жылдар аралығында қыркүйек айынан бастап – Меңдіқара аудандық педучилищенің студенті;

1948 жылдың қыркүйегінде 1950 жылдың маусым айына шейін – Қостанай облысы Торғай ауданының Түйемойнақ 7 сыныптық мектебінің мұғалімі;

1950 жылдың тамызы 1954 жылдың маусымына шейін – Орал мемлекеттік пединститутының студенті (Орал қ.);

1954 жылдың шілде айынан 1959 жылдың шілдесіне дейін – Қостанай облысының Қарасу ауданының Қарасу орта мектебі директорының орынбасары, мұғалімі;

1959 жылдың шілдесінен 1961 жылдың қарашасына дейін – Ұзынкөл ауданының «Куйбышевский» кеңшарының Парткомитетінің хатшысы;

1962 жылдан 1968 жылдың тамызына шейін – Меңдіқара ауданының Краснопреснен орта мектебінің директоры;

1968 жылдың тамыз айынан – Меңдіқара ауданының Қаратал орта мектебінің директоры;

Ардагерлер Кеңесінің Төрағасы болып табылады. «Тың және тыңайған жерлерді игеру» медалімен, «Еңбек ардагері», «1941-1945 жж. Ұлы Отан Соғысының 50-жылдығы», «Ұлы Отан Соғысының 65-жылдығы» мерейтойлық медальдарымен марапатталған.

**Литература**

1. Жүсіпбеков, Ж. Соғыс жылдарындағы аудан ахуалы [Мәтін] / Ж. Жүсіпбеков // Меңдіқара үні. – 2010. – 15 сәуір. – 3.Б.
2. В. Фетисов, Жастық шақтың керемет кездері [Мәтін]: [Меңдіқара ауданының жер қатынастарының басшысы А.Кушановтың 50-жылдық мерейтойы]

// Меңдіқара үні. – 2014. – 11 қазан. –1.Б.

**Полина Васильевна Коновалова**

Полина Васильевна Коновалова 1918 жылдың 7 қаңтарында Меңдіқара ауданының Боровской ауылында туды. Челябі педагогикалық институтын бітірген. Надеждин Боровской орта мектебінің мұғалімі, Боровской 8-жылдық мектебінің директоры, Боровской №2 орта мектебінің директоры және ұйымдастырушысы. ҚазКСР-нің халықтық білім берудің үздігі. Медальдармен марапатталған.

**Николай Яковлевич Лешуков**

Николай Яковлевич Лешуков Ресей Федерациясының Қорған облысы Құртамыш ауданы Нижнее ауылында 1923 жылдың 30 қазанында дүниеге келді. 1936 жылы ата-аналарымен бірге Меңдіқара ауданының «8 марта» ұжымшарына көшіп келді. Ол кезде балаға 13 жас қана болатын. 1939-1940 жылдары Долбушин мектебін бітіріп, балғашы болып жұмыс істей бастайды. Ол кезде бұл беделді жұмыстардың бірі болды. Уақыт өткесін Николай Яковлевич комсомол ұйымдастырушысы, кейін комсомол аудандық комитетінің нұсқаушысы болып сайланды. 1939-1940 жылдары Меңдіқара ауданының РК ЛСКМК есеп меңгерушісі болды. Сол кездегі жастардың құлшынысы көп болды. Бала шақ досы Кузьма Александрович Григорьевпен бірге Балқаш металлургиялық комбинатының құрылысына баруға ынтасын білдірді. Бірақ бұған бара алмады. Көп ұзамай Ұлы Отан соғысы басталып, Николай Яковлевич әскерге шақырылды. 1940-1942 жылдары Лешуков Свердловск жаяу әскер училищесінің курсанты, 2 минполктың кеңсе хатшысы, Мәскеу әскери округі, авиамеханик мектебінің курсанты, Киев әскери округі, ұшқыштар мектебінің курсанты, Приволжск әскери округі, Качинск ұшқыштар училищесінің курсанты. Әскердегә қызмет уақытында Батыс майданында соғысты. Ауылға оралғасын, 1946-1951 жылдары Меңдіқара ауданының «8 марта» ұжымшарының төрағасы болды. Ол жерде шаруашылық жүргізуді, басшы болуға үйренді. Ол кезде епті ұйымдастырушыларды қалып жатқан немесе аса ірі ұжымшарларға ауыстыратын дағды болатын. 1951-1958 жылдар аралығында Николай Яковлевич Меңдіқара ауданының «Север», Жданов атындағы ұжымшарлардың төрағасы болды. Әдісшіл және болашағынан үмітті басшының арқасында ұжымшар миллионер болды, ол кезде Қазақстанда мұндай сирек болатын. Ұжымшарда он жылдық мектеп, тамаша Мәдениет үйі және басқа ғимараттар салынды. Суаруға, балық ұстау үшін су қоймасы пайда болды. Ұжымшарлықтар жер үйлерден жаңа сапалы үйлерге көшті. Осы және басқа да қызметтері үшін Отанның жоғарғы сыйы – Ленин орденімен марапатталды, сонымен қатар КСРО Жоғарғы Кеңесінің жалпыхалықтық сайланған депутаты болды. 1958-1963 жылдары «Север» ұжымшарынан Меңдіқара ауданының партия аудандық комитетінің 2-ші және 1-ші хатшысы лауазымдарына ұсынылды. 1963- 1966 жылдары Николай Яковлевич Денисов аудандық партия комитетінің 1 хатшысы, 1966-1968 жылдары Қостанай қаласындағы «Қостанайқұрылыс» трестінің хатшысы болды.

Николай Яковлевич Лешуков бағынышты адамдармен айқайсыз қатынасып, жұмыс істеді. Алдымен тыңдап алып, сосын адамды бастығына сендірді. Жұмысының тәсілі сендіру болды. Ол кадр мәселелерін мұқият зерттеді, лайықты адамды көтерімелеп, жоғары лауазымға ұсынды. Бұл басшының адамгершілік қасиеттері Лешуковта құдайдан, өмірден, себебі институт пен университеттерді ол бітіріп көрмеген.

Соңғы жылдары Николай Яковлевич өз жарқын жұбайы Валентина Павловнамен Қостанай қаласында өмір сүрді. Дербес зейнеткер, Меңдіқара ауданының

Құрметті азаматы, орден иегері болды.

**Хажы Құснетұлы Маманов**

Хажы Құснетұлы Маманов 1926 жылдың 14 қарашасында Меңдіқара ауданының Төлеңгіт ауылында туды, партиялық жұмыскері, Ұлы Отан соғысының қатысушысы. Ы.Алтынсарин атындағы Меңдіқара педагогикалық училищесін (1956), Талғар ауылшаруашылық техникумын (1960), АВПШ (1962) бітірді. Меңдіқара аудандық атқарушы комитетінің хатшысы (1948-1952), Қостанай облыстық атқарушы комитеті төрағасының көмекшісі (1952-1953), Жангелді аудандық атқарушы комитеті төрағасының 1-інші орынбасары (1954-1958), Жангелді аудандық комитетінің 1-інші хатшысы, Жангелді ауылдық өндіру партиялық комитетінің хатшысы (1962-1965), Сарыкөл аудандық атқарушы комитетінің төрағасы (1965-1969), «Қостанайасбест» ОРС комбинатының бастығы (1969-1972), Ленин халықтық бақылау аудандық комитетінің төрағасы (1972-1987) болып жұмыс істеді. Тың өлкелік, Қостанай облыстық Қазақстан КП комитетінің, Қостанай облыстық депутаты, қалалық және аудандық халық Кеңесінің депутаты болып сайланды. КСРО-ның медальдарымен және ордендерімен марапатталған.

**Сергей Порфирьевич Миргородский (1918-1998)**

Сергей Порфирьевич Миргородский 1918 жылдың 19 қыркүйегінде Қостанай облысы Семиозер ауданының Лаврентьевка ауылында, шіркеу хоры басшысының отбасында туды. 1922 жылы отбасы Боровскойға көшіп келді. Музыкамен қызығумен жай аспаптарда ойнауды Сергей бала шағынан бастады. Алғашында бұл талдан, қамыс пен балдырғаннан жасалған сыбызғылар болды, бұлардан ол таныс әуендерді ойнады, кейін скрипка, гитара, гармонь мен баянда ойын, сосын фортепианода ойнауды меңгерді. Жеті жасында ол музыкант-орындаушылар сайыстарына қатысып, үлкен сыйлар алды. Он жаста мектепте құрамында 25 адам орыс халықтық аспаптар оркестрін ұйымдастырып, басшылық етті. Оларды салтанатты кештерге, үйлену тойларына шақырды, үнемі жеңімпаз болып шығатын, көркем өнерпаздар байқауларына қатысты. Бірде-бір салтанатты жиын, Интернационал ойнайтын, бұл оркестрсіз өтпеді.

1938 жылға дейін, Сергей Порфирьевич скрипкадағы ойының үздік меңгерді, бұл аспап оның сүйіктісіне айналды, бұл Ленинград опера және балет театрының жеке орындаушысы Иван Гаврилович Павлов сияқты ұстаздық арқасында, ал Облыстық байқауларда жас скрипкашыға аккомпаниатор болып Софья Борисовна Немирович-Данченко мен Эмилия Адамовна Гейне болды. Бұл өнердегі ұлы және тамаша адамдар Боровскойға С.М.Кировтың өліміне қатысы бар деген күдікпен айдалынып келді.

Жалпы білім мектебін бітіріп, ол әр оқу орнына емтихансыз түсуге құқығымен ерекше нысанды аттестат алып, 1939 жылдың тамызына Свердловск педагогикалық институтына түседі. Бірақ тура 2 ай ғана оқуға тура келді. Жасөспірімді әскерге шақыртып, мұнда ол Ворошилов атындағы Рязанск Қызыл ту жаяу әскер училищесін бітірді. Мұнда ол Эмин Хачатурянмен танысты, бірге репертуарды таңдады, дайындалды және училищенің оркестрінде ойнады.

Училище бітірген соң, пәндерді меңгеру нәтижелері бойынша Сергей Профирьевич офицерлік кадрларды дайындау үшін, қалтырады. 1943 жылы ол Екінші Белорус майданында соғысты, Белоруссия, Польшаны босату әскери шайқастарға қатысты, атқыштар полкінде миномет ротасының командирі болды.

1944 жылдың 24 тамызында С.П.Миргородский ауыр жарақаттанды. Үш жыл бойы 7 госпитальда емделді. Үйге 2 топтың мүгедегі болып, бірақ «Қызыл Жұлдыз» және «І дәрежелі Отан соғысы» орденімен оралды. Бірақ сүйікті музыкамен Миргородский өмір бойы ажырасқан жоқ.

Оның қызығушылығы оқуға да, жұмысқа да кедергі келтірген жоқ, керісінше қазіргіден жаңаға итермеледі.

1955 жылы Аманкелді атындағы Қостанай мемлекеттік мұғалімдер институтын үздік бітіріп, ал 1962 жылы Н.К.Крупская атындағы өнер университетін сырттай бітірді. Осы барлық жылдары ол мектепте жұмыс істеді, тарихты оқытты, музыка сабақтарын берді. Көптеген композиторлар сайыстарына қатысты, облыстық байқауларға хор және вокалдық нөмірлерді дайындады, біздің концерттерде әлі де үні шығып жатқан музыка жазды. Ноталар, романс пен өлеңдер

әдемі әуен болып құрылды, арасында М.Қанашев, А.Дьячков, В.Вещиков, В.Савкин, Е.Егісбаев, В.Мешкова,Т.Кайгородцев және т.б. жергілікті ақындардың өлеңдеріне жазылды. Ал «Боровской шамшырақтары» вальсі біздің аудан орталығымыздың визит карточкасы болды. С.П.Миргородскийдің өзі «... мен мерзімді басылымдардан әуенге жақын өлеңдерді алдым» деп мойындап жүрді. Осылайша Г.Сираяның сөзіне «Одари меня,осень», А.Федорованың сөзіне «Звала - перестала», О.Осинцевтың сөзіне «Мамины письма» және көптеген басқалар дүниеге келді.

Ноталық парақтарға, Миргородскийдің өзі де актері болған, Боровской халық театрының спектакльдеріне музыка жатты. «Летят женихи» , «Наказание без преступления», «Странный доктор», «Старым казачьим способом», «Выходили бабки замуж» және басқа да қойылымдарды, композитор жазған әуенге еріп жүрді.

Өлең мен музыка үнемі онымен бірге болды. Оны өзі сияқты зиялы талантты адамдар қоршады, мысалы, В.П.Вещиков – Боровской халық театрының режиссері, Р.Э.Гарвард - Боровской орта мектебінің директоры, А.И.Поликарпов – кітапханашы, Анатолий Дьячков – Қостанай қаласынан ақын. Достар арасында, аңшылықта, балық аулауда немесе мерекелі дастарханда ол әрдайым бастамашы болды. Табиғатпен тура тілдесу кезінде «Алакөл», «Қара қамыс», «Вербонька» және басқалар туды. Өлең атаулары, балық көпшілігімен әйгілі, көлдер атауларына сәйкес келеді.

Сергей Профирьевич КСРО композиторлар Одағының мүшесі, Қазақстан өнер қайраткерлері Одағының мүшесі болды. Жауынгерлік сыйлардан басқа, композиторлық қызметі үшін Құрмет мадақтамалары мен ең жоғары дәрежедегі дипломдармен марапатталған, халықшығармашылығының Бүкілодақтық бірінші және екінші фестивалінің лауреаты, Т.К.Хренниковпен қолы қойылған, КСРО композиторлар Одағының басқарма секретариатының дипломымен, Министр К.Б.Балахметовтың қолы қойылған, Қазақ КСР ағарту Министрлігінің құрмет мадақтамасымен марапатталды, иелігінде композиторлар арасындағы облыстық конкурстардағы бірінші және екінші орындары үшін көптеген жүлделер мен құнды сыйлықтар болды.

90-шы жылдардың ортасында Сергей Профирьевич барлық меңдіқаралық ақындардың басын қосты. Тіпті, алыс шетелде тұратындар онымен белсенді хабарласып тұрды, қоғамдық бастамада ол олардың өлеңдерін аудандық газетте жариялады.

1998 жылдың 13 қыркүйегінде аудандық Мәдениет үйінде, С.П.Миргородскийдің 80 жылдығына арналған, авторлық кеш өткізілді. Сергей Профирьевичке көптеген жылы сөз, лебіз айтылды, оның музыкасы ойнады, оның достары мен шығармашылығының табынушылары келді. Аудан әкімімен оған

«Меңдіқара ауданының құрметті азаматы» куәлігін ұсынылды.

Ал 2 ай өткен соң, Сергей Профирьевич өмірден озды. Әлі көп істей алушы еді бұл адам, ол шығармашылық күшке толы болды, әрдайым көңілді, өткір тілді, екпінді болды. Ол өмірден сүргендей әдемі кетті, өзінен кейін, үлкен ұмытылмас із қалдырды. Сергей Профирьевич істегені халық арасында ғана емес, мәңгілік өмір сүреді.

**Әдебиет**

1. Н. Любащенко. «Сұр түсті үйрек ауласынан ұшып кетті…» [Мәтін]: очеркі

/ Н. Любащенко // Меңдіқара үні. – 1998. – 12 қараша. – (Ауданның құрметті азаматтары).

1. А. Чернов. Құдайдан музыкант [Мәтін] / А. Чернов // Меңдіқара үні. – 2008.

– 11 қыркүйек. – Б. 2. – (Жизнь замечательных людей).

**Немцан Иван Семенович**

Иван Семенович Немцан 1936 жылдың 28 ақпанында туды.

1955 жылдың 23 сәуірінде Молдавиядан Введенка ауылына келді. 1956 жылы тіркеуші болып жұмыс істей бастады, кейін бригадир болды.

1971-1996 жылдары Буденнов бөлімшесінде жұмыс істеді, бұл лауазымда 25 жыл болды.

Екі ұлды тәрбиеледі, екі немересі бар.

Екі «Құрмет Белгісі» орденімен, «Тыңды игеру үшін» медалімен, құрмет мадақтамалары мен дипломдарымен марапатталды.

Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жұмыскері болып табылады.

**Николаев Георгий Мартынович**

Георгий Мартынович Николаев 1923 жылы 1 мамырда Шығыс Қазақстан облысының Казнаковка ауылында шаруа отбасында дүниеге келді. Ұлты – орыс. Ата-анасы – анасы Наталья Илларионовна мен әкесі Мартын Васильевич – ұжымшарда жұмыс істеді.

1930 жылы Георгий Мартынович 7 сыныпты бітірді, ұжымшарда жұмысқа орналасып, 1942 жылға дейін жұмыс істеді.

1942 жылы Әскерге шақырылды. 1943 жылдың қаңтарынан 1945 жылға дейін

* Ұлы Отан Соғысындағы ұрыс-шайқастарының қатысушысы. Ленинград қоршауын жоюына қатысты.

Георгий Мартынович Волховский және Ленинград - екі майданның қосылуына қатысты. Сол жылы Белгород, Одесса, Варшава қалаларының босатылуына ат салысты. Ахтырка стансасының жанында Г.М.Николаев ауыр жарақаттанды. Госпитальдегі емдеуінен кейін 926-шы бөлек сапер батальонына жіберілді. Олардың батальондары Днестр, Висла, Одере, Шпрей, Буга өзендерінен өтуіне қамтамасыз етумен айналысты.

1944 жылдың сәуірінде адамдар мен бөлімше материалдарын Днестр өзенінен өткізу кезінде, суық суға түскен адамдар Георгий Мартыновтың тапқырлығы мен дене шыдамдылығының арқасында аман қалды. Бұл операциясы үшін Николаев «Ержүректілік үшін» медалімен марапатталды. Николаев Кишинев, Гнезено, Лонсберг, Мезеритц, Швидус, Цюплихау қалаларының алынуы үшін, Висла, Одер өзендеріндегі жаудың қорғанысын бұзып өтуі үшін, Берлин операциясына қатысқаны үшін басшылықтан алғыс хаттарына ие.

І дәрежелі Отан соғысының орденімен, ІІІ дәрежелі Даңқ орденімен,

«Ержүректілігі үшін», «Варшаваны босатуы үшін», «Берлинді алу үшін», «1941- 1945жж. Ұлы Отан соғысында Германия үстінен Жеңісі үшін» медальдарымен, мерейтой медальдарымен марапатталған.

Жеңістен кейін Георгий Мартынович 1947 жылдың 7 мамырына дейін Германияның оккупациялық әскерлерінде болды. Демобилизациядан кейін Отанына келіп, 1949 жылға дейін ұжымшарда жұмыс істеді, үйленді.

1949 жылдың ортасында отбасы жұбайының туған жері Қостанай облысының Федоровка ауылына көшіп келді. Мұнда Г.М.Николаев дизель электрстансасының машинисі болып жұмыс істеді. Өндірістен үзілмелі ауыл шаруашылығын электрофикациялау және механизациялау техникумын бітірді. Содан кейін Федоров элеваторына бас механик болып ауыстырылды, кейін бас инженері болды.

1974 жылы Боровской элеваторына ауыстырылды, мұнда 1983 жылы еңбегі сіңген демалысқа кеткенге дейін бас инженер лауазымында жұмыс істеді.

Ұзақ уақыт қоғамдық жұмыспен айналысты: аудандық ардагерлер Кеңесінің төрағасы болды, көркем өнерпаздық шығармашылығына қатысты.

Қазақстан Республикасының «Құрмет» орденімен марапатталған.

**Әдебиет**

* 1. И. Козячая. Жерлестің ерліктеріне құны жоқ [Мәтін]: [Г.М. Николаев майдангер] / И. Козячая // Меңдіқара үні. – 2009. – 17 қыркүйек. –2.Б.
  2. Георгий Мартынович Николаев [Мәтін] // Олар Жеңіспен оралды. – Қостанай, 2008. – Д. 3.–209-210.Б.
  3. Г. Николаев.Соғыс жолдарымен [Мәтін]: [Ұлы Отан соғысының ардагерін еске түсіру] / Г. Николаев // Олар соғысты өтті. – Қостанай, 2005. – Кіт. 3. –216-219. Б.
  4. Ч. Сабиров, Өз жерін, елін, әскерін сүйіндер! [Мәтін]: [Г.М. Николаев майдангері туралы] / Ч. Сабиров // Меңдіқара үні. – 2011. – 5 мамыр. – С. 8.

**Рудик Евгения Федоровна**

Евгения Федоровна Рудик 1929 жылдың 7 қаңтарында Украинада «Урожай» кеңшарында туды.

1964 жылы Рудиктар отбасы қостанайлық таныстарынан, тың жерлердегі жұмыстар туралы хабармен, хат алып, Боровской ауданына көшіп келеді. Кеңшарда оларға бірден тұрғын үй берілді. Жұбайы тракторшы болып жұмыс істеді, ал Евгения Федоровна Первомай бөлімшесіне сауыншы болып барды. Бұдан бұрын Евгения Федоровна сауыншы болып ешқашан жұмыс істемеген, тіпті сиырларды да қорқатын. Бірақ сылтаулар көмектеспеді. СТФ жұмыскерлер жетіспеді. Осылайша 35 жасар Евгения алғаш рет фермаға келді. 1964 жылдың нәтижелерін шығарған кезде, ол жоспары 1700 болып тұрғанда, 1800 килограмм сүт алып шыққаны белгілі болды, басқа сауыншылар мыңға да жетпеген екен. Евгения Федоровна жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін, оқу керектігін түсінді. Білімнің ескі жүгімен көпке бара алмайсын. Ол мал шаруашылығы туралы әдебиетпен қызыға бастады. Кешкі сауыннан кейін журнал алып, оқыды. Түсініксіз жерлерді, зоотехниктен сұрау үшін, сызып отырды. Бір жыл оқудан кейін, Евгения Федоровна 2300 килограмм сүт алып отырды. 1969 жылы оған үш мыңдық мәресі бағынды. Ондай нәтижеге СТФ әлі ешкім қол жеткізпеген еді.

Кеңшар дирекциясы Евгения Федоровнаның жетістіктерін жоғары бағалады.

Ол «Еңбек айбыны үшін» медалімен марапатталды.

1976 жылы Евгения Федоровна бір сиырдан 3500 килограмм сүтті сауып алды (мұнда УДС-3 механикаландырылған аппараттар маңызды рөл атқарды). Сол жылы Рудик социалистік жарыстың жеңімпазы болып, «Құрмет белгісі» орденімен марапатталды.

1979 жылы сүт кешені пайдалануға тапсырылды. Бірінші жылы барлық сауыншылар жекелей жұмыс істеді. Бірақ 1980 жылы буынды еңбек жүйесін енгізу шешілді. Жаңалық жалпылай наразылыққа әкелді. Мамандардың ешқандай дәлелдері сауыншылардың көзіне жетпеді. Ал Евгения Федоровнаны қолдады. Осылайша кешенде төрт буын пайда болды. Звеношылардың бірі Евгения Федоровна болды. Сол жылы оның тобы әрбір сиырдан 3030 килограмм сүт алып шықты. Бригадалық еңбек нысанын байқап көруін шешті.

1981 жылы бригадада 1 сиырдан 2800 килограмм ғана сүт алынды. Евгения Федоровна бұл сәтсіздікті қатты уайымдады. «Бригаданы кінәлауға болмайды, - Рудикке ветдәрігер Яков Лауб айтты, - жаңа еңбек ұйымдастыруды дағдыландырған жоқ». Сол 1981 жылы Евгения Федоровнаны Жұмысшы Қызыл Ту орденімен марапаттады.

1982 жылдан сүт кешенінде қайтадан буынға бөлініп жұмыс істей бастады.

Ондағы жұмыс көрінерліктей жақсарды.

Рудикке орта мектептің жоғарғы сынып оқушылары жиі келіп жүрді. Евгения Федоровна олар үшін мал шаруашылығы бойынша сабақ берді. Кешеннің өзінде- көрнекі түрде қыздарды жануарларды дұрыс күту және машинамен саудың техникасына үйретті.

Евгения Федоровна буыны жылды жақсы аяқтады. Тоғыз айда жылдық тапсырма орындады. Ол Первомай бөлімшесі бойынша 1 центнер сүттің өзіндік құнының 3 сом 42 тиынға түсуіне сертігін тигізді.

Леонид Ильич Брежневтің «Тың» атты кітабында мынадай жолдар бар: «Бұл өлкеде алып аграрлық – өндірістік кешен ұйымдасты, барша ел экономикасына ол зор ықпалын тигізді». Ал бұл комплексті, Евгения Федоровна Рудик сияқты, еңбеккерлер құрды. Риясыз және сөздерді босқа айтпайтын. Бұл – оның да жұмыс, жалпыға еніп, тың дәуірнамасының даңқын жалғастырды. Көп жылдар бойы жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін, темірдей қажырлы, болу керек. Евгения Федоровна бірнеше рет мамандығы бойынша үздік танылды, мадақтама қағаздарымен марапатталды. Мұндай бәріміздің де қолымыздан келе бермейді.

Біздің замандасымыздың бет-бейнесін бейнелейтін, еңбекші әйелдің біздің арамызда тұратынына мақтан тұтамыз.

**Әдебиет**

1. В. Александров. Жүргізуші… [Мәтін] / В. Александров //

Коммунистический путь. – 1982. – 16 желтоқсан (№ 150). –2, 4.Б. – Дәуірлес туралы очерк.

**Оралхан Әбдірахманұлы Таңжарықов**

Оралхан Әбдірахманұлы Таңжарықов 1944 жылдың 20 тамызында Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Ұзынағаш ауылында туды. 1951 жылы Қаратал орта мектебінің 1 сыныбына түсті. 8 сынып бітірген соң механизаторлар курстарында оқыды. Еңбек жолын Қаратал кеңшарының тракторшысы болып бастады.

1961 жылы шопыр курстарын бітіріп, жүргізуші болып жұмыс істеді. басында көрші Орқаш кеңшарының «Бестау» кеңшарына ауыз суды тасумен айналысты. Кейін Оралханға Қостанай, Аманқарағай мен басқа жерлерден халық шаруашылық жүктерді тасуға міндеттеді. 1964-1967 жылдары Кеңес Әскерінің қатарында қызмет өткерді. Қызмет Мәскеу түбінде өтті, онда ол автокөлік жүргізудегі өз шеберлігін арттырды. Қызмет атқарып, Оралхан «Бестау» кеңшарына оралды.

Кеңшарда Оралхан кешкі мектепті бітіріп, үйленді және 1969 жылы Қостанай ауылшаруашылық техникумының кешкі бөлімшесіне түсіп, 1971 жылы зоотехник мамандығын алып бітірді.

Ол жылдары тың кеңшарлары қарқынды дамыды. Оралханға, болашақ дипломды маманға сияқты, Бестау кеңшарының басшылығы жабдықтау бойынша инженер лауазымын ұсынды. Ол жаңа іске құлшыныспен кірісті.

1971 жылы қолында екі баласы болып, ол Қараталға келеді, Ұзынағаш бөлімшесіне зоотехник болып тағайындалды.

1976 жылы Қаратал кеңшарының бас зоотехнигі болып тағайындалды.

Шаруашылық және аудан басшылығы 1977 жылға қарай мал шаруашылығында тәжірибесі бар және Қостанай ауылшаруашылық институтының сырттай бөліміне түскен жас үміті бар маманды байқады.

1984-1985 жылдары Таңжарықов Меңдіқара ауданының «Ақсуат» кеңшарының директоры лауазымында жұмыс істейді.

1985-1988 жылдары Оралхан – Меңдіқара ауданының Брежнев атындағы кеңшарының директоры.

1988-1991 жылдары – Меңдіқара ауданының Жангельдин атындағы кеңшарының директоры.

Барлық басшылық орындарда О.Таңжарықов өзін білімді, абыройлы маман болып көрсетті. Ол ауылшаруашылық ұйымдарының даму мәселелеріне ғана назар аударған жоқ, елді мекендердің әлеуметтік-мәдени тұрмысын да жақсартты.

1991 жылы аудандық халық депутаттар Кеңесінің атқарушы комитетінің төрағасы болып сайланды.

1992-1994 жылдары Таңжарықов аудандық атқарушы комитетінің төрағасы болды. Жаңа орында алғаш күннен бастап, ол назарын мұсылман және православтық халықтың рухани өміріне аударды. Өз айналымында пікірлестерін жинап алып, ол шіркеу мен мешіттің жұмысын қалпына келтірді. Жабылу алдында тұрған аудан газетіне Таңжарықов үлкен септігін тигізді.

Ол орыс тілдегі газет нұсқасын ғана сақтап қоймай, мемлекеттік тілде де шығара бастады.

1994-1996 жылдары – Меңдіқара ауданаралық газының бастығы.

1996-1997 жылдары Таңжарықов «Қостанайоблгазды» басқарды.

1997-2004 жылдары – «Асыл тұқым» кеңшарын басқарды. (Қостанай ауданы, Мичурино ауылы)

2000 жылы облыстың жаңа басшылары оңтайландырудың екінші кезеңінен бастап, облгазды банкрот деп жариялады. Сол кездің ережесіне сәйкес, кәсіпорын сондай жағдайға түскенде, барлық басшылық өз орындарынан босатылады.

Бірқатар рет жергілікті, аудандық, облыстық халық депутаттары Кеңесінің депутаты болып сайланды.

2004 жылдың мамырында О.Таңжарықов Қарақоға ауылдық округінде 60 га телімін жалға алып, «Береке-Таң» ЖШС ұйымдастырды.

Қарақоға ауылдық округінде өткізілетін барша іс-шараларына үнемі демеушілік көмек көрсетеді, жыл сайын әлеуметтік – мәдени тұрмыс объектілеріне демеушілік көмек көрсетеді.

2013 жылы О.Таңжарықов иелігінде 5000 га жері болған, ойсыраған

«Чернышовское» ЖШС иесі болып, оның орнында «Дархан Жер» ЖШС ұйымдастырды.

2014 жылдың тамызында Ұзынағаш ауылында, өз 70 жылдығын атап өткен, Меңдіқара ауданының құрметті азаматы Оралхан Таңжарықовтың құрмет көрсету кеші өтті. Іс-шараны спорт және атты жарыстар «Қазақ күресі» бойынша жарыс пен концерт сүймеледі.

ХШЖК медальдары, мерейтой медальдарымен марапатталған. Үйленген, бес баласы және 9 немересі бар.

**Әдебиет**

1. Жүсіпбек, Ж. Ауданның алғашқы қазақ әкімі [Мәтін] / Ж. Жүсіпбек // Меңдіқара үні. – 2010. – 24 маусым. – 3 Б.
2. В. Фетисов, Ол өз тағдырын өзі құрды [Мәтін] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2014. – 7 тамыз. – 5.Б.

**Анатолий Алексеевич Татаренко**

Анатолий Алексеевич Татаренко 1938 жылы Ресей Федерациясы Омск қаласында туды. ҚазКСР ауылшаруашылығының еңбегі сіңген жұмысшысы, (1981) Социалистік Еңбегінің Қаһарманы, (1960-1968) Андреевск кеншарының механизаторы, ал Боровской ауданының Ломоносов атындағы кеңшарында 1969 жылдан бастап. ҚазКСР-нің Жоғарғы Кеңесінің Депутаты. Ленин, Еңбекші Қызыл Ту ордендерімен марапатталды, (1978) ҚазКСР-нің Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

**Әдебиет**

1. XXIII облыстық партиялық конференцияның делегаттары сөйлеген сөзден[Мәтін]: А.А. Татаренко, А.Г. Ванин // Коммунист. путь. – 1981. – 24 қаңтар.

–3.Б.

1. А. Мельников. Татаренконың буынына теңелу [Мәтін] // Коммунист. путь.

– 1980. – 28 тамыз. –2.Б.

1. Ломоносов ауылдық халық депуттар Кеңесінің ауданның депутаттарына жүгінуі [Мәтін]: [1980 жылдың өнім жинау А.А. Татаренконың социалистік буындардың міндеттемелері туралы ] // Коммунист. путь. – 1980. – 28 тамыз. – 1.Б.
2. Рекордқа бағдар [Мәтін] // Коммунист. путь. – 1976. – 21 қыркүйек. – 2.Б.
3. А. Татаренко. Жұмыскерлер қуанышына [Мәтін] // Коммунист. путь. – 1978. – 3 маусым. – 3.Б.
4. В. Шеремет. Даламен шақырылған [Мәтін] // Коммунист. путь. – 1980. – 2 желтоқсан. –2-3.Б.

**Василий Алексеевич Трояков**

Василий Алексеевич Трояков 1937 жылдың 28 наурызынла Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Қасқат ауылында туды. 6 сыныпты бітіріп, «Сталиннің 70 жылдығы» ұжымшарына жұмыс істеуге барды. Ешқандай жұмыстан қорықпады, өгіздермен Боровскойға бидай да тасыды, тіркемеші де болды, қара жұмысты да істеді. Соғыстан кейінгі жылдары құжаттармен көп мәселе болды, Василийге әскерге бару кезі келгенде, паспорт болған жоқ. 1956 – 1959 жылдары әскери қызметті Украинада орналасқан, Винницк облысы, Ладыжино ауылының территориясында өткерді. Кейін туған Қарамайға қайтып, Ломоносов атындағы астық кеңес шаруашылығына жұмыс істеуге барды.

Жігітті техникаға тартты, бірақ аудандық орталық Боровскойда оқуға ақша болған жоқ, сондықтан күндіз жұмыс істеді, ал кешке трактор бригадасының бригадирі жалпы оқыту курстарын жүргізді. Қыс өтті, ал көктемде комиссия келді. Василий Алексеевич емтиханды жақсы тапсырды, ХТЗ маркалы тракторда жұмыс істей бастады, кейін ДТ-54 болды. Өз жетістіктеріне тоқтамады. Кешкісін өз оқуын жалғастырды, комбайншы куәлігін алды. Василий Алексеевичке, ломоносов атындағы кеңшар сатып алған алғаш ДТ-75 тракторларының бірін сеніп берді. 1961 жылы Василий Алексеевич үйленіп, диқаншылықта механизатор болып жұмыс істей бастады. Еңбектегі қажырлығы шаруашылық басшылығымен байқалды: 1963 жылдың 1-ші маусымында жоғары өндірістік көрсеткіштері үшін Василий Алексеевичтің есімін Ломоносов атындағы астық кеңшарының Құрмет кітабына енгізді.

1966 жылы ғана Василий Алексеевичке алғаш рет еңбек кітапшасын бастады және сол жылы оны «Айрықша еңбегі үшін» медалімен марапаттады.

1970 жылдың басы Владимир Ильич Лениннің туғанына 100 жылдығымен және кезекті сый – «қажырлы еңбегі үшін» медалімен ерекшеленді.

1970 жылы КСРО ХШЖК – ның бас комитеті алғаш рет В.А.Трояковты қола медальмен марапаттайды. 1971 жылы ол қайтадан КСРО ХШЖК-ның қатысушысы, ал 1971 жылдың 8 сәуірінде оны «Жұмысшы Қызыл Ту» орденімен марапаттайды. Василий Алексеевич қажырлы еңбек етуді жалғастырады. 1972 жылы ол «Қостанай облысының комбайнмен егін жинау шебері және Қостанай облысының мерейлі жылында сүдігер көтеру бойынша үздік тракторшы» екі дипломның иегері. Қазақ КСР-нің ауыл шаруашылығы Министрлігі және ауыл шаруашылығы мен дайындама қызметкерлері мен жұмысшыларының кәсіподағының Қазақ Республикалық комитеті 1952 жылғы 27 қыркүйектегі №2261 коллегия қаулысымен Василий Алексеевич Трояковқа «Қазақ КСР-інің үздік механизаторы» атағын беріп, «Қазақ КСР ауыл шаруашылығы жұмыскерлерінің социалистік жарысының үздігі» белгісімен марапаттады. Сондай қажырлы еңбегін моынсынуы Василий Алексеевич Трояковқа «Орақ пен балға» алтын медалі мен Ленин орденінің берілуімен, Социалистік Еңбек Ері атағының берілуі болды.

«Ауылдық өмір» және «Коммунистік жол» газеттерінде 1973 жылы

«Тапсырманы орындамай, алқаптан кетпе!», «Қазақстандық миллиардтың есебіне», «Ісі мен сөзі жаңылыспайды», «Тракторшы парызы», «Жарысып жатқан бөлімшелерде» атты мақалаларға толы болды. Аудан газеті мақалаларының авторлары, Ломоносов атындағы астық кеңшарының барша механизаторлары, қажырлы еңбектің үлгісін көрсетіп, егісті зорланып жүргізіп жатқандығын атап айтты. Олардың арасында В. А. Трояковты ерекше атап өтті.

Ең беделділерінің бірі болып Василий Алексеевичті Ломоносов ауылдық Кеңесі бойынша аудандық Кеңестің депутатына үміткерлікке ұсынды. Қостанай облыстық кәсіподақ кеңесінің президиумы Трояковты ауылдық жастардың еңбек және өнегелі тәрбиелеу бойынша белсенді жұмысы үшін, бірнеше рет құрмет мадақтамаларымен марапатталды. Ол КСРО ХШЖК қатысушысына құрмет дипломының және 1977 жылғы көрме комитеті алтын медалінің иегері.

1974 жылы В.А.Трояковты жоғары өндірістік көрсеткіштері үшін кеңшарлардың облыстық басқармасы «Қостанай облысының үздік тракторшысы» дипломымен марапатталы. Ол, оны 1974 жылы марапаттап берілген (Москвич-408) автокөлігіне тауарлық – көлік телімдемені, әлі күнге дейін сақтап жүр. «Төлеуші» бағанында КСРО ХШЖК белгіленіп тұр. Василий Алексеевич «9 және 10 бесжылдықтарының екпіндісі» белгісімен, ал 1979 жылдың 12 сәуірінде «Қазақ КСР ауыл шаруашылығы жұмыскерлерінің социалистік жарысының үздігі» белгісімен марапатталған. КСРО ХШЖК бас комитеті халық шаруашылығын дамытуда жеткен жетістіктері үшін 1977 және 1979 жылдары қола медальмен марапаттайды.

Ол «Қостанай облысының үздік тракторшысы» (1978 жыл) және «Алтын қол

* шебер» (1980 жыл) дипломдарының иегері, ал 1981 жылы оған жоғары мемлекеттік сый – «Құрмет Белгісі» ордені берілді.

1982 жылдың көктемгі егісіндегі социалистік жарыстың жеңімпазы В.А.Трояковты Боровской ауданының «Мамандық бойынша үздік» дипломымен марапаттады.

Қостанай облыстық кеңшарларының өндірістік басқармасы және ауыл шаруашылығы жұмыскерлері кәсіподағының облыстық комитеті 1982 және 1983 жылғы социалистік жарысында жоғары көрсеткіштері үшін «Үздік тракторшы» жеңімпаз дипломымен марапаттайды.

1984 жылдың тамызында Василий Алексеевич Комунистік партияның қатарына енеді, ал 1989 жылы ХХVIII аудандық партия конференциясы оны Қазақстан компартиясы Боровской аудандық комитетінің мүшесі болып сайлайды. Өз 55 жылдығын Василий Алексеевич туған шаруашылығында қарсы алды.

Қазақстан Республикасының алдындағы ерекше еңбегі үшін Василий Алексеевич 1992 жылы зейнетке шығу құқығын алды. Еңбегі сіңген демалысқа шыққасын, Василий Алексеевич туған шаруашылығында мехток жұмысшысы, мұнара кезекшісі болып тағы төрт жыл жұмыс істеді. 1996 жылдың қазанында облыс әкімі Т.Қадамбаев В.А.Трояковты Қостанай облысының дамуына үлкен үлес қосқаны үшін және оның құрылуына 60 жылдығына байланысты мақтау қағазымен марапаттады.

Ал 2001 жылы Меңдіқара ауданының 70 жылдығына қарай Василий Алексеевичке Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы атағы берілді.

Тың және тыңайған жерлерді игерудің 50 жылдығы қарсаңында (2004ж.) Василий Алексеевичті «Тыңға 50 жылға» мерейтой медалімен және аудан әкімінің

алғыс хатымен марапаттайды. Василий Алексеевич Трояков «Қазақстанның даңқты ұлдары мен қыздары» атты сөз басында энциклопедияның қаһарманы болды.

**Әдебиет**

* 1. В. Фетисов, Нағыз қаһарман [Мәтін] // Қостанай-АГРО. – 2012. – 7 маусым.

–15.Б.

Рафаил Нұрахметұлы Файзулин

Рафаил Нұрахметұлы Файзулин 1947 жылдың 10 қаңтарында Боровской ауданының Боровской ауылында туды. 1954-1964 жж. Боровской ауылында орта мектепте оқыды, 1965 – 1970 жж. аралығында Челябі ауылшаруашылығын механизациялау институтында оқыды. Институт аяқтағасын «Боровской кеңшары» бөлімшесінің механигі болып тағайындалды, 1971 жылы Боровской астық кеңшарының МТШ инженер бақылаушысы болып ауыстырылды, 1972 жылы

«Каратальский» астық кеңшарына бас инженер болып тағайындалды, 1975 жылы Боровской кеңшарлар трестінің бас инженері.

Рафаил Нұрахметұлының келуімен аудандық инженерлік қызмет өз қызмет көрсетуіне мал шаруашылығындағы механизмдерді, К-700 тракторларының күрделі жөндеуін алды. Оған сеніп берілген кәсіпорынның мамандары жақсы жағдайларда өмір сүру үшін барлық оңтайлықтарымен екі 18 пәтерлік үй салынды. 1980 жылы Р.Н.Файзулин «Боровской кеңшарының» директоры болып тағайындалды. Бұл кезде кеңшар жұмысшылары үшін тұрғын үйлердің құрылысы дамыды. Кірпіш зауыты реконструкцияланды (кірпіш шығарылуы жылына 10 және одан да көп миллион данаға дейін көбейді). Кеңшар бөлімшелерінде өз ағаш тілгіштері пайда болды, ол объектілердің құрылысын тездетті. Рафаил Нұрахметұлы «Екінші нан» - картофельге көп көңіл бөлді. Жаңа герман құрал- сайманымен жабдықталған картоп қоймасы салынды. Сонымен қатар мал шаруашылығы да ойдағыдай дамыды. Ірі қара малдың жаңа Тагил тұқымы әкелінді, базаларда жануарлардың қолдан ұрықтандырылуы енгізілді, алқаптарда маусымдық жұмысты пайдалырақ өткізуге мүмкіндік беретін қозғалмалы мехжасақтар құрылды. Боровской кеңшары үздіктердің бірі болды. Оған Л.И.Брежневтің есімі берілді. 5 жыл бойы кеңшар КСРО ХШЖК – ның Құрмет тақтасына енгізілді. 1982 жылдың қыркүйегінде кеңшар басшысы Бүкілодақтық

хабар таратудың телебағдармаларының бірі «Ауыл сағаты» бас кейіпкері болды.

1985 жылдан бастап, Рафаил Нұрахметұлы агроөнеркәсіптік бірлестіктің төрағасы болып жұмыс істейді. Агроөнеркәсіптік бірлестікті құру бойынша тәжірибені Рафаил Нұрахметұлы Ресейде, Тула облысында атақты Стародубцевтан қабылдады. Боровской бірлестігіне, кеңшар мен ұжымшарлардан басқа элеватор, май зауыты «Казсельхозтехника» енді.

1988 жылы Р.Н.Файзулин «Боровской» кеңшары , «Боровское» АӨБ-тің директоры болып жұмыс істейді, 1991 жылдың қаңтарында - «Заречное»ТӨШ–нің директоры, 1991 жылдың мамырында ауылшаруашылығы және азық-түлік басқармасының бастығы, 1992 жылы – облыстық әкімшілік басшысының орынбасары, Қостанай облысының ауылшаруашылығы басқармасының бастығы. 1993 жылдың желтоқсанында Файзулин «Қостанай мұнай өнімдері» облыстық бірлестіктің бас директоры болды. Ауыр экономикалық жылда Рафаил Нұрахметұлы облыстық бірлестікті сақтап қалды. 1998 жылдан бастап, Рафаил Нұрахметұлы (Раскөл) ЖШС-нің директоры болып жұмыс істейді. Жаңа құрылған ЖШС қираған кеңшардың қалпына келтіруіне алынады. Қазіргі кезде ЖШС – да лайықты еңбекақысымен жұмыс орындары құрылды, үй-жайлардың азық-жемдерімен қамтамасыз ету іске асырылады. ЖШС БЖСМ, Первомай орта мектебіне, аудандық мәдениет үйіне, мұсылмандық мешітке демеушілік көмек көрсетеді, мұсылмандық зираттың абаттандыруын қолдайды.

**Әдебиет**

1. И. Козячая. Қапырық мал басын азаймайды [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС– агроөнеркәсіп кешенінің дамуы] / И. Козячая // Меңдіқара үні. – 2010. – 5 тамыз. – 1.Б.
2. Қателермен жұмыс әлі алда [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС атқарушы директоры Максимовпен әңгімелесуі] / әңгімелесті В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2009. – 19 қараша. – 2,4.Б.
3. Өнiмдiлiктiң жоғарылауына үміт арту [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС – де егіншілік, мал және тұқым шаруашылығының дамуы ] / суреті бар// Меңдіқара үні.

– 2012. – 5 сәуір. –4.Б.

1. В. Фетисов, Көп іс атқарады [Мәтін]: [Меңдіқара ауданының «Раскөл» ЖШС-і Дон-20 базасында керемет жүк артқышы] / В. Фетисов // Қостанай-АГРО.

– 2011. – 11 тамыз. –6.Б.

1. В. Фетисов. Параллель қашан қиылысады [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС атқарушы директоры А.С. Максимов– аграрлық жұмыстың тәжірибесі] / В. Фетисов; автордың суреті // Меңдіқара үні. – 2011. – 25 тамыз. –9.Б.
2. В. Фетисов. Шабытпен жұмыс істеу [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС атқарушы директоры А.С. Максимовпен сұхбаты] / В. Фетисов; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2012. – 18 қазан. –4.Б.
3. В.Фетисов. Шығармашылықпен жұмыс істеу керек [Мәтін]: [«Раскөл» ЖШС] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2008. – 1 мамыр. –2.Б.
4. В. Фетисов. Жақсы іс әрқашан көзге түседі [Мәтін]: [ «Русское» және

«Раскөл» ЖШС-інде] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 12 желтоқсан. –2.Б.

1. В. Фетисов. Озық тәжірибе мектебі [Мәтін]: [Р.Н. Файзулин–«Раскөл» ЖШС басшысы] / В. Фетисов; суреті бар // Меңдіқара үні. – 2010. – 7 қазан. –6.Б.

**Раиса Павловна Хрюкина**

Хрюкина (қыз кезіндегі тегі Зиновенкова) Раиса Павловна Смоленск облысының Руднянский ауданында 1938 жылдың 25 мамырында туды. 1974-1956 жылдары аралығында мектепте оқып, 7 сыныпты бітірді. 1956 жылы Ломосов кеңшарына көшіп, «Сталиннің 70 жылдығы» ұжымшарында өз еңбек жолын бастады. 1958 жылы механизатор Николай Васильевич Хрюкинге тұрмысқа шықты. Раиса Павловна ұжымшардағы өз еңбегі үшін 1958,1968 және 1970 жылдарда мақтау қағаздарымен марапатталды. 1971 жылы оған мал шаруашылығының 2 деңгейдегі шебері атағы берілді, сол жылы № 26113 «ХШЖК- ның қола медалімен», одан басқа «Құрмет белгісі» орденімен марапатталды. 1986 жылы Раиса Павловна №114267 «Жұмысшы Қызыл Жалауы» орденімен марапатталды, сонымен қатар «Меңдіқара ауданының еңбегі сіңген азаматы» куәлігі берілді.

1988 жылдың тамызы мен қарашасында Раиса Павловна құрмет мадақталарымен марапатталды, сонымен қатар құрмет мадақтамасын 1990 жылдың маусымында алды. Раиса Павловна Хрюкина төрт баланың анасы.

Өзінің еңбек жолының барлығын Раиса Павловна Ломонов атындағы кеңшарында өткізді. Нақты кезде Қасқат ауылында тұрады.

**Көпжасар Шаяхметұлы Шаяхметов**

Көпжасар Шаяхметұлы Шаяхметов 1932 жылдың 25 қарашасында Ұзынағаш ауылында туды. Төлеңгіт 7 жылдық мектепті тәмамдап болған соң, 1947 жылы Боровской педагогикалық училищеге түседі, оны 1951 жылы үздік аяқтайды. Сол жылы Алматы қаласындағы Киров атындағы Мемлекеттік институттың филология факультетіне түседі.

1956 жылы дипломды маман болып Қаратал орта мектебіне қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып жұмысқа орналасады.

Оның еңбектегі жетістіктері жоғары бағалады: 1977 жылы «Аға мұғалім» атағын алып, сол жылы «Қазақ КСР-нің халық ағарту ісінің озат қызметкері» атағына ие болады. 1984 жылы оған «КСРО халық ағарту ісінің озат қызметкері» атағы беріледі. Бірқатар рет облыстық мұғалімдер құрылтайына делегат болып сайланады. 1990 жылы Мұғалімдердің Республикалық құрылтайында делегат болды.

Көпжасар Шаяхметовтың шәкірттері бүгінгі күні біздің еліміздің халық шаруашылығының әр түрлі сомаларында еңбектенеді. Олардың арасында Парламент депутаттары да, облыстық және аудандық деңгейдегі қызметкерлер де, көптеген қайырымды жай жұмыскерлер де бар.

Еңбегі сіңген демалыста отырған құрметті педагог, жұбайы Рәзиямен бірге 6 баланы тәрбиеледі, бәріне лайықты білім берді және бүгінде бақытты ата мен әже болып отыр.

Олардың балалары экономика, медицина және құқықтану салаларында еңбектеніп жатыр.

**Михаил Саввич Яровой**

Михаил Саввич 1925 жылдың 15 желтоқсанында Винницк облысы Могилев- Подольский ауданының Садки ауылында шаруа отбасында туды. 5 сыныпты бітірді. Мектеп бітірген соң ұжымшарда жұмыс істеді.

Соғыс басталғанда, ол 16-ға да толмаған еді. Үш жылға жуық Михаил жаумен басып алынған территорияда тұрды. 1944 жылдың наурызында 19 жасар Михаил далалық әскери коммисариатқа келіп, әскерге сұранды. Осылайша ол Суворов орденінің Қызыл жалаулы Харьковтік атқыштар гвардиялық 93-ші дивизиясының 258-ші атқыштар полкінің пулеметші-жауынгері болды.

Пулеметші болған соң, ол қауіпті қаруды тез меңгеріп, әр шайқаспен ол оны жақсы пайдаланды. Шайқастың бірінде Михаил оқты ептеп жаудырды, осының арқасында рота жауынгерлік тапсырманы үздік орындады. Қаһарман пулеметші өз алғырлығы мен бастамасы үшін 3 деңгейлі Даңқ орденімен марапатталды. Бір жолы жас жігітті штабқа командир шақырып алып, соғыста бұдан да өлім жетеді, сондықтан сенің тегінді бейбіт текке өзгертсек қайтеді деп айтты. Сол кезден бастап Михаил Смерть Михаил Яровой болды.

Жоғары жауынгерлік шеберлігін пулеметші Яровой Венгрияны босату барысындағы шайқастарда да көрсетті. Ол үнемі атқыштар бөлімшелерінің әскери қатарында болып, өз «максимінің» оғымен оларға көмектесті. Жаудың басым күшімен шайқастарының бірінде ол өз бөлімшесімен бірге, жауға өз қимылдарын шапшаңдатуға бермей, бірнеше сағат бойы оқ жаудырды. Осының арқасында, басты күштер жеткенше, азғантай жауынгер алынған межені сақтап қалды. Осы шайқас үшін Михаил Саввич 2 деңгейлі Даңқ орденіне ие болды.

Келесі жолы, бұл енді Австрияда болды, Михаил Яровой пулеметшілерімен қолдаулы, азғантай жауынгерлер тобына бөлімше жеткенше мұнай мұнараларын басып алып, оларды сақтап қалуға бұйрық берілді. Шайқас бірнеше сағат жалғасты, тапсырма орындалды. Шайқастағы шебер және батыл қимылдары үшін Михаилге І деңгейлі Даңқ ордені табыс етілді.

Соғыс қатысушылары жауынгерлік Даңқ орденімен әрбір ерлік үшін берілмейтіндігі туралы жақсы біледі. Үш Даңқ ордені Кеңес Одағының Батыры атағына теңелді. Егер ол Даңқ орденінің 3 дәрежедегі кавалері болып тұрса, Михаил Саввичтің қалай соғысқанын елестете аламыз.

Соғыстан кейін туған ауылда тракторшы болып жұмыс істеді. Қостанай облысына Михаил Саввич тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде, әр механизатор алтындай бағалы кезінде комсомол жолдамасымен келді. 29 жасар, соғыстан өткен, тұқымды диқаншы, ол Тыңға 25 жыл атындағы (Борки ауылы) кеңшарына механизатор болып орналасты және көп ұзамай барлық Республикаға атақты болды. 1971 жылдың сәуірінде Яровойға «Ауыл шаруашылық өндірістің дамуында жеткен, үздік жетістіктері және мемлекетке жер өңдеу және мал шаруашылығы өнімінің 5 жылдық тапсыру жоспарын орындағаны үшін» Социалистік Еңбек Ері атағы берілді.

Михаил Саввич 3 дәрежедегі Даңқ орденінің кавалері, Қазақ КСР-нің ауыл шаруашылығының еңбегі сіңген жұмыскері, Социалистік Еңбек Ері.

Зейнетке шыққаннан кейін Михаил Саввич Қостанай қаласына көшті. 1995 жылы Мәскеуде, Жеңістің 50-жылдығына арналған салтанатты Шеруге қатысты. 2000 жылға дейін, Қостанай ауылшаруашылық институтында жұмыс істеді, студенттерге өзінің үлкен еңбек тәжірибесін берді. Ол жастарды жақсы көрді, оқушылармен жиі кездесті және өз естеліктермен бөлісті. Өзі ол тамаша әке болды, екі ұл мен қызды тәрбиеледі.

2007 жылдың 19 шілдесінде өмір озды, Қостанайда жерленді.

**Әдебиет**

1. В. Авдеев. Диқанның қайырымды қолдары [Мәтін]: [М.С. Яровой туралы]

/ В. Авдеев // Ауылдық жаңалық – 1977. - № 7. –11.Б.

1. Еске түс, туған ел [Мәтін]: [М.С. Яровой туралы] // Қостанай жаңалықтары.

– 2006. – 22 маусым. –1.Б.

1. О. Гурский. Сіз қоңырау шалыңыз – көңілдірек болады. [Мәтін]: [М.С. Яровой туралы] / О. Гурский // Қостанай жаңалықтары. – 2006. – 6 қараша. –2.Б.
2. О. Гурский. Михаил жауға өлім әкелді [Мәтін]: [М.С. Яровой туралы] / О. Гурский // Қостанай жаңалықтары. – 2005. – 27 қаңтар. –3.Б.
3. О. Гурский. Жауға өлім әкелді [Мәтін]: [М.С. Яровой ҰОС жылдарында] / О. Гурский // Қостанай жаңалықтары. – 2005. – 27 қаңтар. –3. Б.
4. И. Калиновский.Атамекенге қызмет ету [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы] / И. Калиновский // Баспа үйі. – 2005. – 15 ақпан. –3.Б.
5. И. Калиновский. Михаила Яровойдың алғаш атызы [Мәтін] / И. Калиновский. – 2004. – 30 қаңтар. –3.Б.
6. В. Катков.Біз тыңмен некелеспіз [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы]: тыңның 30 жылдығына қарай/ В. Катков // Наша газета. – 2004. – 25 наурыз. –3.Б.
7. В. Катков.Михаил Саввичтіңэпопеясы[Мәтін]: [Қостанай облысындағы тың жерлерді көтеру туралы] / В. Катков // Аргументы и факты. – 2004. - № 5. – 3.Б.
8. Г. Каткова.Біздікілерде аз қалды: біз және біздің ауыруымыз [Мәтін]: [М.С. Яровой туралы] / Г. Каткова // Костанайские новости. – 1993. – 30 сәуір. –2.Б.
9. Е. Козлов.Жауынгердің тағдыры [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы] / Е. Козлов // Экономическая газета. – 1975. - № 17. –24.Б.
10. А. Кузьмичев.Тағдырлы наурыз айы [Мәтін]: [алғаш тыңшы М. Яровой] / А. Кузьмичев // Костанай. – 2003. – 1 тамыз. –1-2. Б.
11. В. Максимов.Бұл мереке көздерінде көз жасымен [Мәтін]: [ М. Яровой туралы] / В. Максимов // Қостанай. – 2005. – 29 сәуір. –1.Б.
12. Михаил Саввич Яровой [Мәтін] // Қостанай таңы. – 2007. – 20 шілде. – 9Б.
13. Ауыл жастарының тәлімгері [Мәтін]: [ М.С. Яровой – Социалистік Еңбек Ері туралы] // Казахстанская правда. – 1975. – 22 наурыз. –1.Б.
14. Ж. Нұрғалиев.Яровой Михаил Савичтің есіне арналған [Мәтін] / Ж. Нұрғалиев // Меңдіқара үні. – 2007. – 26 шілде. –3.Б.
15. Н. Оськина.Жауынгерлік Жеңіс [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы] / Н. Оськина // Қостанай. – 2004. – 20 ақпан. –8.Б.
16. Яровойдың М.С. есіне [Мәтін]: [жерлеуі] // Костанайские новости. – 2007. – 21 шілде. –1, 3.Б.
17. Д. Петрова.Жауынгерлік фамилия [Мәтін]: [М. Яровой – тыңның 30 жылдығына қарай] / Д. Петрова // Қостанай – АГРО. – 2012. – 9 ақпан. –15.Б.
18. А. Пивнев.Бейбіт өмір үшін фамилия [Мәтін]:ЕвгенийЛеонов қостанайлық Михаил Яровойға көз шұқып аламын деп уәде берді/ А. Пивнев // Наша газета. – 2003. – 20 қазан. – 12.Б.
19. С. Старшинин.Әңгіме гимназисттердің қонақтарында [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы] // Қостанай. – 2003. – 2 желтоқсан. –1.Б.
20. Н. Феодосьева.Есіңі сақта, өз өлкеңді білмесең, әлемді де тани алмайсың [Мәтін]: [ М. Яровой туралы] / Н. Феодосьева // Меңдіқара үні. – 2005. – 18 тамыз.

–1.Б.

1. И. Щербинин.Ауыл шаруашылық. Взвод командирі еске алады. Менің ғашығыма [Мәтін]: [ М.С. Яровой туралы] / И. Щербинин // Баспа үйі. – 2003. – 25 қаңтар. – 3.Б.
2. И. Щербинин.Майдангерлер ерлік қайталайды [Мәтін]: [М.С.Яровой туралы] / И. Щербинин // Баспа үйі. – 2004. – 31 наурыз. – 3.Б.
3. Яровой Михаил Саввич [Мәтін]: өмірбаян // Астық пен металл өлкесінде. Кіт. 5. - Алматы: Дәуір, 1995. – 137-138.Б.
4. Яровой Михаил Саввич. Еңбек пен шайқаста [Мәтін] // Насихаттаушы. – 1975. - № 9. – 14.Б.