**Құрастырушыдан**

**Құрметті оқырмандар!**

Биобиблиографиялық көрсеткіштің екінші шығарылымына «Меңдіқара ауданының құрметті азаматы» атағын иеленген адамдар туралы мәліметтер кірген.

2016 жылдың 01 қазанына Меңдіқара аудандық Мәслихатының деректері бойынша 42 тұрғынға ауданның қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін, мемлекеттік және қоғамдық қызметте жетістіктері, Меңдіқара ауданының дамуына сіңірген еңбектері мен жетістіктері үшін осы атақ берілген.

Осы жоғары атаққа ие болған азаматтардың арасында әртүрлі мамандық пен жас шамасындағы адамдар, олар кәсіби қызметте жеке биікке жеткен және ауданның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуында елеулі үлестерін қосқан.

Көрсеткіштегі материал орыс тілінде ұсынылған және дербестегі алфавитте орналасқан. Ұсынылған мәліметтер биобиблиографиялық көрсеткіштің бірінші шығарылымына кірген ақпаратты көшірмейді.

Материалды іріктеу 2016 жылдың қарашасында аяқталған.

Биобиблиографиялықкөрсеткіш «Меңдіқара ОКЖ» ММ-сінің қоры, аудандық Мәслихаттан мәліметтер, ұйымдар мен мекемелер, жерлестерінің, туыстарының естеліктері және Меңдіқара ауданының тұрғындарының жеке құжаттары негізінде құрастырылған. Мерзімді баспадан материалдар құжаттарды электронды жеткізу қызметі құралы арқылы Л.Н. Толстой атындағы ОӘҒК-сынан алынған.

**Аюпов Қайырбек Біләлұлы**

Аюпов Кайырбек Біләлұлы. 1950 жылы Меңдіқара ауданының Шолақсай ауылында дүниеге келген.

1967 жылы Қостанай қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы мектепті бітіргеннен кейін Қарағанды медициналық институтына оқуға түскен.

1973 жылы Қарағанды медициналық институтын бітіргеннен кейін «Емдеу ісі» мамандығы бойынша дәрігердің дипломын алғаннан кейін Республикалық туберкулезге қарсы санаторийға жұмысқа қабылданады. Мұнда ол дәрігер-фтизиатрдан бастап бас дәрігерге дейін еңбек жолын өткен.

1973 жылдан бастап 1991 жылға дейін Қ.Б. Аюпов Виталий Андреевич Кравченкомен жұмыс істеген.

1976 жылы КСРО Қарулы Күштері қатарына әскери дәрігер ретінде шақырылған және 2 жыл туберкулез бөлімшесінің бастығы ретінде Әскери округтің Забайкальское госпитальда жұмыс істеген.

1978 жылы әскерден келгеннен кейін санаторияға жұмысқа қайтып келеді, онда дәрігер-фтизиатр, бөлім меңгерушісі және бас дәрігердің орынбасары қызметтерін атқарды. Сол жылы «Кеңес Одағының Қарулы Күштеріне 60 жыл» медалімен марапатталған.

1997 жылдан бастап Қ.Б. Аюпов М. Қарабаев атындағы Боровской облыстық туберкулезге қарсы санаторийдың бас дәрігері болып жұмыс істейді. Санаторийді басқарған жылдары ол науқастарды емдеуге және қызметкерлердің жұмыс жағдайларын, санаторийдың материалдық-техникалық базасын жақсартуға лайықты үлес қосқан. Бүгінгі таңда М. Қарабаев атындағы шипажай - туберкулезбен ауыратын науқастарды сауықтыру үшін республикадағы ең үздік мекемелердің бірі.

Қ.Б. Аюпов, Қазақстан және Ресей дәрігерлерінің білімін жетілдіру институттарында бірнеше рет өз біліктілігін жоғарлатқан.

Аюпов Қайырбек Біләлұлы. – жоғары санаттағы дәрігер – фтизиатр, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі. Аудан мен санаторийдың адал еңбегі үшін және қоғамдық өмірге белсенді қатысқаны үшін «Шапағат» медалімен, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, Қазақстан Республикасы Президентінің алғыс хатымен, құрмет грамотасымен және ҚР денсаулық сақтау министрінің, «Нұр Отан» партиясының, облыс және аудан әкімінің, Қостанай облысының денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамоталарымен марапатталған.

**Әдебиет**

1. Еңбегі сіңген марапат [Мәтін]: [Қостанай облысының әкімі А. Мұхамбетов М. Қарабаев атындағы облыстық туберкулезге қарсы шипажайдың бас дәрігері Қ. Аюповқа

«Шапағат» медалін табыстаған] / [газет редакциясы] // Меңдіқара үні. – 2016. – 29 желтоқсан. -3.Б - Суреті бар.

1. Фетисов, В. Заслуженная награда [Мәтін]: [Қостанай облысының әкімі А. Мұхамбетов М. Қарабаев атындағы облыстық туберкулезге қарсы шипажайдың бас дәрігері Қ. Аюповқа «Шапағат» медалін табыстаған] / В. Фетисов // Қостанай АГРО – 2017. – 12 қаңтар. – 15 Б.

# Ванин Алексей Григорьевич

Ванин Алексей Григорьевич 1929 жылы Қостанай облысы Қарасу ауданының Зеленов ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 1944 жылы 8 сыныпты бітірген, содан кейін жүргізуші болып жұмыс істеген.

1946 жылы ауыл шаруашылық техникумына оқуға түседі, 1949 жылы ветеринарлық техник мамандығын алады. 1949 жылдың қыркүйегінен бастап Алексей Григорьевич Қостанай облысы, Қарабалық ауданының «Кустанайский» совхозының №2 бөлімшесінің ветеринарлық технигі болыпөзінің еңбек жолын бастаған, онда 1950 жылға дейін жұмыс істеген.

1950 жылдың сәуірінен бастап 1954 жылдың қаңтарына дейін Кеңес Армиясының қатарында, КСРО Әскери-Теңіз флотында қызметін атқарған.

Әскерден келгеннен кейін «Кустанайский» совхозына оралған және зоотехник болып жұмыс істеген. 1955 жылдың маусымынан бастап 1958 жылдың желтоқсанына дейін

* Қостанай облысы Қарабалық ауданының «Кустанайский» астық совхозының № 8 бөлімшесінің басқарушысы. 1958 жылдың желтоқсанынан бастап Ұзынкөл ауданының Краснопреснен астық совхозының директоры болып жұмыс істеген.

1970 жылы Алексей Григорьевичқа «Қазақ КСР ауыл шаруашылығының еңбек сіңірген қызметкері» құрметті атағы берілген. 1971 жылы Алексей Григорьевич ветеринарлық техник және экономист мамандығы бойынша Алматы халық шаруашылығының институтын бітірген. 1971 жылы А.Г.Ванин Боровской аудандық совхоздар тресін басқарған. 1974 жылдың тамызында Қазақстан Компартиясының Боровской аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды, Облысқа ауыстырылған, онда асыл тұқымды станцияны басқарған, содан кейін облыстық асыл тұқымды бірлестігі мен станцияның басшылығын қоса атқарған.

Қазақстан КП ОК-ның, облыстық комитетінің және Боровской аудандық партия комитетінің мүшесі, Боровской аудандық еңбекқор депутаттар Кеңесінің депутаты болған. Адал еңбегі мен оның үздіксіз еңбегімен жеткен жетістіктері үшін Ленин, Қазан төңкерісі ордендерімен, екі мәрте Еңбек Қызыл ту, екі мәрте Құрмет Белгісі орденімен, ХШЖК екі алтын медальдарымен марапатталған болатын.

# Әдебиет

* 1. Бородин А.М. Адамдар тың игеруді көтерді, тың игеру адамдарды көтерді. [Мәтін]: [Боровской совхоздар тресінің директоры Ванин А. Г.] / А. М. Бородин // Ленинская смена– 1973. – 31 тамыз.
	2. Быков, Н. Побратимы [Мәтін]: [Боровской ауданының совхоздар тресінің директоры Ванин А.Г.] / Н. Быков //.Коммунистический путь – 1974. – 16 наурыз.
	3. Ванин, А. Жарыс күші – тәжірибесін қайталау [Мәтін] / А. Ванин // Ленинский путь

– 1980. – 23 қазан.

* 1. Ванин, А. Енгізудеміз жаңа, озық [Мәтін] / А. Ванин // Казахстанская правда – 1980. – 21 тамыз.
	2. Ванин А. Преображенная земля [Мәтін]: [Қазанның 60 жылдығына орай Боровской ауданы] / А.Ванин// Коммунистический путь. – 1977. – 30 маусым.
	3. Ванин, А.Г. Боровской астық алқабы [Мәтін]: [Боровской Қостанай облысының астық ауданы] / А. Г. Ванин //Астық шаруашылығы. – 1977. - № 8. – 6-7. Б
	4. Ванин Алексей Григорьевич [Мәтін]: [Ленин орденімен марапатталған]

//Ленинский путь. – 1981. - N 5 наурыз.

* 1. Фетисов, В. Адамдар туралы көп ойладым [Мәтін]: [бұрынғы аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы А. Г. Ванин] / В. Фетисов // Меңдіқара үні. – 2010. – тамыз.– 5 Б.

 **Гусак Григорий Давыдович**

Гусак Григорий Давыдович 1926 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Алешинка ауылында дүниеге келген. Міне, жеті жасынан бастап жылқышы - егіс алқабындағы жылқыларды айдаушы болды. Жетіжылдық аяқталғаннан кейін «Заря коммунизма» совхозында жұмыс істеген: жерді жыртқан, егінді еккен, қыста малды бағып күткен.

Соғыс басталған кезде, Григорий 15 жаста болды. Әскерге шақыру уақыты келіп жетті. 1943 жылы әскерге шақырылған болатын, оны ол құрлық әскерлерінде өткен. 1-ші Белорус майданында автоматшы болып қызмет атқарған. Әскерде азаматтық әдет бәрін жете негізде, ар-ұятқа байланысты істеу жарамды болды. Жауынгерлік айбыны үшін Қызыл жұлдыз, І дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, «Жауынгерлік қызметі үшін»,

«Варшаваны азат еткені үшін», «Берлинді алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталған. Бірнеше рет жараланды, бірақ бақытына орай, оңай. Әскери қызметті 1957 жылы аға лейтенант атағында бітірді.

Григорийде күмән болған жоқ еді: соғыстан кейінгі өмірі мәңгілікке ауыл шаруашылығымен байланысты, сондықтан туған ауылына қайтып оралды. 1962 жылы

«Восток» -облыстың ірі колхоздарының бірінің төрағасы болып сайланды, ал тағы 10 жылдан кейін Летунов атындағы совхоздың директоры болып тағайындалады. Ол істеген кезде орта мектептің, ірі сүт фермалары, жолдарды асфальттау және астық қырманының құрылысы жүргізілді. Бұның бәрі шаруашылықты дамытты, жаңа еңбек биіктеріне үміт берді.

1975 жылы құрғақшылық болды. Қоғамдық мал басы үшін жемшөп жоқ болды. Григорий Давыдовичтың кеңесі бойынша колхозшылар, қарағайлы бұталар мен қайың жапырақтарына нвитаминдік түйіршіктерді дайындай бастады, онымен малды азықтандырды. Мал басын сақтап қалды. Төрағаның әрекетін облыс пен аудан басшылары байқаған, шаруашылық базасында оқыту семинарларын өткізуді бастады. Ал майдангердің жауынгерлік наградаларына «Құрмет Белгісі», «Еңбек Қызыл Ту» жән**е** «Октябрь революциясы» жаңа ордендері қосылды.

1983 жылдан бастап Гусак Григорий Давыдович зейнеткерлік демалыста. Екі үлкен баласы және немерелері бар.

**Дощанов Арыстанбай Нұрғалиұлы**

Дощанов Арыстанбай Нұрғалиұлы 1928 жылы 19 наурызда Меңдіқара ауданының Теңіз ауылдық округінің Малдыбай ауылында шаруа отбасында дүниеге келген.

Арыстанбай пысық бала болды. Бала кезінен салт атпен жүру өнерін жақсы меңгерген. Мектеп бітіргеннен кейін қалаға барып, білім алуды армандаған, бірақ та соғыс арманының орындалуына жол бермеді. Арыстанбай 16 жасынан бастап еңбек еткен. Владимирский механизация училищесін аяқтағаннан кейін, 1957 жылдан бастап 1961 жылға дейін «Қызыл Октябрь» колхозында жұмыс істеген. Соғыстан кейін сырттай ауылшаруашылық техникумын бітірген. Мал шаруашылығының бригадирі болып Меңдіқара ауданының Ленин атындағы колхозда қызмет еткен.

1961 жылдан бастап 1972 жылға дейін Каменскорал астық совхозының Ақсуат және Көктерек бөлімшелерінің басқарушысы болды.

Каменскорал астық совхозының директоры К.А. Григорьев кезінде, бастапқыда Ақсуат бөлімшесі артта қалған еді. Қалыптасқан жағдайды жақсарту үшін, Григорьев Дощановты осы бөлімшенің басқарушысы етіп тағайындады.

Өз өмірінің негізгі бөлігін Дощанов Көктеректе өткізді. Сол жерде егіншілік мәдениетін және мал шаруашылығын көтерді, соның арқасында аграрлық сектор мол өнімдерімен ерекшеленді, ал мал шаруашылығында ет және сүт өндірісі артты.

1972 жылдан бастап 1989 жылға дейін Боровской лесхозының маманы болып жұмыс істеген.

Дощанов аудандық кеңестіңдепутаты болып сайланды, аудандық партия комитетінің бюро мүшесі болды.

Оның еңбегі жасаған ісі бойынша бағаланды. Тіпті ол соғысқа қатыспаған, тылда еңбек еткен және сондықтан ол «Тылда өскен партизан» деп аталды. Сонымен қатар оның жоғары еңбегін үкімет бағалады.

Дощанов «Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, «Құрмет Белгісімен», ХШЖК алтын медалімен марапатталған. Ауыл шаруашылығын дамытудағы жетістіктері үшін «Қазақ КСР еңбек сіңірген ауыл шаруашылығы қызметкері» атағына ие болды.

5 баланы тәрбиеледі. Немере мен шөбере сүйіп отыр. Дощанов А.Н. 79 жасында өмірден озды.

Ол ақын емес, бірақ та өзінің туған жерге деген махаббатын, елге, достарға, жабырқауы бойынша ана мен ағасына, ұлдарын жоғалту кезінде, өзінің өкінішті ойларын Арыстанбай Дощанов «Бұл өнер ақынмен жазылған емес...» өлеңінде айтқан.

Арыстанбай Нұрғалиұлы Дощановтың өмір жолы болашақ ұрпақ үшін үлкен үлгі болып табылады.

**Есеналин Галихан Ғабдуллаұлы**

Есеналин Галихан Ғабдуллаұлы 1939 жылы 25 наурызда Көктерек ауылында дүниеге келген. 1946 жылы Көктерек 7 жылдық мектебіне бірінші сыныпқа барып, оны 1953 жылы бітіреді. Сол жылы Боровской педагогикалық училищесіне оқуға түседі және оқу орнын табысты бітірген, 1957 жылы «бастауыш сынып мұғалімі» мамандығы бойынша диплом алған.

1957 жылдан бастап 1959 жылға дейін Галихан Қостанай техникалық училищесінің ауылдық электр қондырғыларының электр механигіне оқыған.

1959 жылы үш жылға Кеңес Армиясының қатарына шақырылған. Әскерден келгеннен кейін 1962 жылдан бастап 1965 жылға дейін Галихан электрик болып жұмыс істеген.

1965 жылдан бастап 1975 жылға дейін Көктерек мектебінің дене шынықтыру мұғалімі және Боровской ауылының спорт мектебінде шаңғы жарысы бойынша жаттықтырушы болған.

1976-1982 жылдары «Каменскуральский» совхозының Көктерек бөлімшесінің зоотехнигі.

1982 жылдан бастап 1986 жылға дейін – орманшы.

1986 жылдан бастап 1998 жылға дейін – Көктерек бөлімшесінің басқарушысы. 2002 жылдан бастап құрметті демалыста.

2016 жылы көз жұмды.

**Жазықбаева Бәдиша Юсупбековна**

Жазықбаева Бәдиша Юсупбековна 1947 жылы 5 мамырда Челябі облысының Копейск ауылында дүниеге келген.

1970 жылы «математика пәнінің мұғалімі» мамандығы бойынша Қостанай педагогикалық институтын бітірген және еңбек жолын № 2 Боровской орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі ретінде бастаған. 1983 жылы Бәдиша Юсупбековна Қазақ КСР білім Министрлігімен еңбек жетістіктері үшін «Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі» атағын иеленген.

1991 жылдан бастап 2003 жылға дейін № 2 Боровской орта мектебінің директоры болған. Бәдиша Юсупбековнаның жалпы педагогикалық еңбек өтілі 42 жылды құрайды.

Бадиша Юсупбековна - аналық сезімі жағынан балалардың мәселелерін сезетін психологтың сезімталдығына ие болған білімнің үлкен байлығымен үлкен өмірлік тәжірибесі бар ұстаз. Бұл кішіпейіл, қамқор және ұқыпты адам, шығармашылық пен жаңашылдыққа, іздеу ұмтылысымен ерекшеленетін білікті басшы. Б. Ю. Жазықбаева білім беру сапасына ғана емес, сонымен бірге мектептің материалдық-техникалық жабдықтандыруына ерекше назарын аударған. Басшының және бүкіл педагогикалық ұжымның еңбекқорлығы арқасында мектеп аудан ең үздіктерінің бірі болды.

2003 жылдан бастап 2012 жылға дейін Меңдіқара ауданының психологиялық- педагогикалық түзету кабинетін басқарған. Жұмыс істеу кезінде өзін іскер басшы ретінде, ол әрқашан жаңа идеяларды іздеуде жүреді.

Оның басшылығымен қазіргі заманғы дидактикалық материал жинақталған және жүйеленген болатын, бұл мүмкіндігі шектелген балалармен жұмысты жоғары деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Сабақтардың мазмұнын байыту. ППТК жұмыс тәжірибесімен аудандық, облыстық және республикалық семинарларда бөліскен, олар педагогикалық жұртшылыққа мәселелерді шешу бойынша одан әрі жұмысты траекториясын құру және инклюзивті білім беру бөлігінде соңғы жылдары жасалған адымдарды бағалауға, мәселелерді көруге көмектескен.

Б. Ю. Жазықбаева еңбек жетістіктері үшін, жоғары шеберлігі, алға қойылған міндеттерді іске асырудағы шығармашылығы, бастамасын және білім беру саласындағы өскелең ұрпақпен жұмысындағы бірегейлігі үшін «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» мерейтойлық медалімен, «Қазақ КСР-нің халық ағарту ісінің үздігі» белгісімен, КСРО ағарту Министрлігінің құрмет грамотасымен, білім беру Департаментінің құрмет грамоталарымен, облыс және аудан әкімінің, сондай-ақ аудандық білім беру бөлімінің грамоталарымен марапатталған.

Бәдиша Юсупбековна Жазықбаеваның есімі «Үздік адамдар» Халықаралық энциклопедиясына енгізілген.

**Исмайылов Ұлжабай Жұмағалиұлы**

Исмайылов Ұлжабай Жұмағалиұлы 1949 жылы Жезқазған қаласында дүниеге келген. Балалық шағын Меңдіқара ауданының Харьков ауылында өткізген.

1970 жылы «пайдалы қазба кен орындарының барлау техникасы» мамандығы бойынша Миасский геологиялық барлау техникумының (РФ Миасский қаласы) тау-кен факультетін бітірген. 1975 жылы Ұлжабай Жұмағалиұлы Оңтүстік Қазақстан аумақтық геологиялық басқармасының. Орталық геофизикалық экспедициясының отрядын басқарған. 1977 жылдан бастап – Торғай геологиялық экспедициясының бастығының орынбасары (Арқалық қаласы). 1986 жылдан бастап «Севказгеология» бірлестігінің Қостанай геологиялық-геофизикалық экспедициясының бастығының орынбасары лауазымында жұмыс істеген.

1988 жылы «Тау инженері - геолог» біліктілігін иеленумен «пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мен іздеулер, геологиялық түсіру» мамандығы бойынша Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын (Алматы қаласы) бітірген.

1991 жылдан бастап – Солтүстік Қазақстан өндірістік геологиялық бірлестігінің өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы.

1995 жылдан бастап Ұлжабай Жұмағалиұлы «Геобайт» АҚ президенті манбасын иеленеді, ал 2000 жылы «Геобайт-Инфо» ЖШС бас директоры болады.

2005 жылдан бастап «Қазақстан Республикасының өндірістік геологиялық ұйымдарының ассоциациясы» заңды тұлғалар Бірлестігі директорлар Кеңесін басқарған.

2005 жылдан бастап ТМД-ға қатысушы елдердіңжер қойнауын пайдалану және қорғау, барлау бойынша Үкіметаралық Кеңесінің тұрақты қатысушысы мен мүшесі болып табылады.

2006 жылдан бастап «Атамекен» Қазақстанның кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер Жалпыұлттық одағы» ЗТБ Қостанай облыстық филиалының қатысушысы болып табылады. 2008 жылдан бастап Қазақстанның жас геологтарының балалар мен жасөспірімдер қозғалысының көшбасшысы, «ТМД елдері, Батыс және Шығыс Еуропа, Ресейдің шағын және орта бизнесінің экономикалық ынтымақтастығы» ТМД елдерінің, Ресейдің

кәсіпорындарының басшылар отырысының қатысушысы болып табылады.

2013 жылдың маусымынан бастап ол директорлар Кеңесінің мүшесі және

«Қазгеология» АҚ тәуелсіз директоры.

Исмайылов Ұ.Ж.бұл үлкен жұмыс тәжірибесі мен тәжірибелік білімі бар болуымен, Қазақстан Республикасының жер қойнауын стратегиялық зерттеуіне бағасыз үлес қосуда, олар бүгінде бұрын-соңды болмағандай елдің әл-ауқатын және негізі-тұрақты экономикалық дамуды, болашақтың мемлекеттік перспективаларының бірі болып табылады.

Исмайылов Ұ.Ж. Боровской мұсылмандық мешітін қалпына келтіруге үлкен демеушілік көмек көрсетті, оған 17 миллион теңге салған. Сонымен қатар, жыл сайын жөндеуде қаржылай көмек көрсетеді, шаруашылық шығындарды, жылытуды және 2 жұмысшының еңбекақысын қамтамасыз етеді.

Исмайылов Ұ.Ж., Қазақстанның еңбек сіңірген геологы, шын мәнінде Қазақстан Республикасының минералдық ресурстар Халықаралық Академиясының мүше - корреспонденті, Қазақстан Республикасының минералды ресурстар Академиясының мүшесі, КСРО және Қазақстан Республикасының грамоталарымен және медальдарымен,

«Жер қойнауын барлау үздігі», «Құрметті жер қойнауын барлаушы», «Пайдалы қазбаларды кен орнын алғашқы ашушы» төсбелгілерімен марапатталған. 2008 жылы ТМД елдерінің экономикалық әлеуетін және өндірістік қарқынды өсіруді қамтамасыз ететін байланысты нығайту мен дамытуға елеулі үлес қосқаны мен табысты ынтымақтастығы үшін Исмайылов Ұ.Ж. «Достастық Жұлдызы» орденімен марапатталған.

Кравченко Виталий Андреевич

Кравченко Виталий Андреевич 1924 жылы 17 қаңтарда дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының қатысушысы. Забайкальское әскери округінің Украин майданының II - Степной майданының құрамында қызмет еткен.

1947 жылы әскерден келгеннен кейін Алма-Ата мемлекеттік медициналық институтына оқуға түсті.

1953 жылдан бастап 1956 жылға дейін Таран ауданының Темір учаскелік ауруханасының бас дәрігері болып жұмыс істеді.

1956 - 1957 жылдары Боровской аудандық денсаулық сақтау бөлімін басқарған. 1957 жылдан бастап 1967 жылға дейін Боровской орталық аудандық ауруханасының

хирургия бөлімін басқарған. Осы жылдар ішінде сол жақ жүрекшеден пышақ жарақатын алу себебі бойынша операцияның қазіргі бар жағдайын және сол кездегі күрделілігін қоса алғанда, ол 8600 астам операцияларды өткізген.

1967 жылдан бастап 1969 жылға дейін Боровской аудандық туберкулезге қарсы диспансердің бас дәрігері болып жұмыс істеген және Боровской медбикелер мектебінде сабақ берген. Қызметкерлер мен емделушілер үшін Білім Қоғамын Басқарған. В.А.Кравченко ұжымда, сондай-ақ аудан тұрғындары арасында өте беделді.

1973 жылдан бастап 1991 жылға дейін Боровской Республикалық туберкулезге қарсы санаторийдың бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеген.

Кравченко Виталий Андреевич - I және II дәрежелі Отан соғысының Орденінің иегері, «Қызыл жұлдыз» орденімен, «Ерлігі үшін», «Праганы азат ету», «Будапешті азат ету», «Германияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» ордендерімен марапатталған. И.В. Сталиннан 14 алғыс хат алған. Өзінің адал еңбегі үшін бірнеше рет құрмет грамоталарымен, бесжылдық жеңімпазының және социалистік жарыстардың белгілерімен марапатталған. Меңдіқара ауданының Құрметті Азаматы болып табылады.

**Аманжол Күзембайұлы**

Аманжол Күзембайұлы 1945 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Ұзынағаш ауылында дүниеге келді

1969 жылы Әл - Фараби атындағы мемлекеттік ұлттық университетінің ҚазҰУ (ҚазМУ) Еңбек Қызыл Ту Қазақ орденінің тарих факультетін бітірген.1974 жылы аспирантураны бітірген.

1969 жылдан бастап 1993 жылға дейін оқытушы, аға оқытушы, доцент және Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің кафедра меңгерушісі лауазымдарында отырған.

А. Күзембайұлы - ҚР халықтық білім беру ісінің үздігі (1990 ж), тарих ғылымдарының докторы (1993 ж), профессор (1995 ж) Қазақстан Республикасының Жаратылыстану ғылымдары Академиясының шын мәніндегі мүшесі (1997 ж).

1995 жылдан бастап Қостанай ауыл шаруашылығы институтының Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі орнында, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің заң факультеті деканының орнында отырған, Қазақ гуманитарлық - заң университетінің Солтүстік - Қазақстан филиалының директоры, мемлекеттік қызмет Институтының проректоры, Солтүстік Қазақстан заң академиясының бірінші проректоры, Қазақстан Тарихы кафедрасының меңгерушісі, тарих факультетінің деканы, тарихи зерттеулердің Өңірлік орталығының басшысы, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты ректорының кеңесшісі қызметтерін атқарған.

Кеңес үкіметіне дейінгі кезеңде Қазақстан тарихы саласындағы көрнекті маман. Белсенді түрде аймақтағы тарихи білімді насихаттайды, Қазақстан тарихы мен этнология,археология бойынша 200 астам ғылыми жұмыстың авторы.

Аманжол Күзембайұлы біздің республикамыздың солтүстік -батыс бөлігінде этносаяси тарих мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстандағы ғылыми мектептің басшысы мен ұйымдастырушысы болып табылады.

**Кушмурзин Қажымұқан (Қажен) Құшмырзаұлы**

1931 жылы 12 тамызда Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Төлеңгіт ауылында дүниеге келген.

1950 жылы Меңдіқара педагогикалық училищесін бітірген. 1959 жылы Орал қаласындағы «қазақ тілі және әдебиет» мамандығы бойынша А.С. Пушкин атындағы педагогикалық институтының филология факультетін бітірген және «қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі» біліктілігін алған.

Қ.Қ. Кушмурзинның барлық еңбек өмірі Жетіқарамен Меңдіқара аудандарының мектептерінде өтті, онда ол мұғалім,оқу бөлімінің меңгерушісі мен мектеп директоры болып жұмыс істеген. Мұғалімдердің бірінші облыстық съездінің делегаты болды. Қ. Кушмурзинның жалпы педагогикалық жұмыс өтілі 51 жылды құрайды.

1976 жылдан бастап 2001 жылға дейінгі кезеңінде (25 жыл) Төлеңгіт негізгі мектебінің директоры болды.

1981 жылы мұғалімдердің білімін жетілдірудің Қостанай облыстық институтында

«Білім сапасы жолында» буклеті дайындалған болатын, онда Қ.Қ. Кушмурзинның педагогикалық қызмет тәжірибесі жалпыланды. Ұстаздың жұмыс тәжірибесі облыс мектептерінде таратылған болатын. 1983 жылы «Қазақ КСР халықтық ағарту ісінің үздігі» төс белгісімен, ал содан кейін «КСРО ағарту ісінің үздігі» төс белгісімен марапатталған.

Бірнеше рет ауылдық кеңесінің депутаты болып сайланды.

Қажымұқан Кұшмырзаұлы Кушмурзин «Еңбек Ардагері» медалімен, (1985 ж), В.И. Ленинның 100 жылдығына орай медальмен (1970 ж), (2005, 2010, 2015 жылдар) мерейтойлық медальдарымен, Меңдіқара ауданының 85-жылдығына арналған медальмен,

«АТА» еңбек және Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қоғамдық қорының белгісімен және сондай-ақ мақтау грамоталарымен және алғыс хаттармен марапатталған.

Қ.Қ. Кушмурзинның есімі аудандық және облыстық (1996 жыл) «Құрмет» кітабына және Меңдіқара ауданының «Құрмет» тақтасына енгізілген. 2000 жылы Қажымұқан Кұшмырзаұлына «Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы» атағы берілді.

# Маманов Хажи Кұснетұлы

Маманов Хажи Құснетұлы 1926 жылы 14 қазанда Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Төлеңгіт ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1941 жылы «Жаңажол» колхозында жұмысшы болып бастаған.

1944 жылы қазанда Кеңес Әскері қатарына шақырылған болатын. 65-ші Армиясының 69-шы атқыштар дивизиясының құрамында 2-ші Белорус майданындағы ұрыстарға қатысқан. Польшаны азат ету бойынша, Одер өзенін соғысып өту, Шығыс Пруссия аумағында неміс-фашист әскерлерінің топтарын жою бойынша операцияларында қатысқан.

Жеңіс Күнін Балтық теңізінің жағалауында қарсы алған. Соғыстан кейін 1945 жылдан бастап 1948 жылға дейін Шығыс Германияның Кеңес Әскерінің басқыншы әскерінің құрамында қызмет еткен. 1948 жылдың мамырында әскери қызметтен запасқа шықты.

1948 жылдан бастап 1952 жылға дейін Меңдіқара аудандық атқару комитетінің 1-ші хатшысы болып жұмыс істеген.

1952 жылдан бастап 1953 жылға дейін Қостанай облыстық атқару комитетінің төрағасының көмекшісі болды.

1954 жылдан бастап 1958 жылға дейін Жангелді аудандық атқару комитетінің төрағасының 1-ші орынбасары орнында отырған. Өндірістен қол үзбей Ы. Алтынсарин атындағы Меңдіқара педагогикалық училищесін (1956 ж), Талғар ауыл шаруашылық техникумын (1960 ж) және Алма - Ата жоғары партия мектебін (1962) бітірген.

1962 жылдан бастап 1965 жылға дейін Жангелді ауылдық өндірістік партия комитетінің хатшысы болып жұмыс істеген.

1965 жылдан бастап 1969 жылға дейін Сарыкөл аудандық атқару комитетін басқарды.

1969 жылдан бастап 1972 жылға дейін «Кустанайасбест» комбинатының жұмысшыларды жабдықтау бөлімінің бастығы болып жұмыс істеген.

1972 жылдан бастап 1987 жылға дейін халықтық бақылаудың Ленин аудандық комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген.

Целинный өлкелік, Қазақстан КП Қостанай облыстық комитеттерінің мүшесі, Қостанай облыстық, бірқатар халықтық депутаттарының аудандық және қалалық Кеңестерінің қатарынан депутат болып сайланған.

Әртүрлі аймақтарда жұмыс істей отырып, ол облыс экономикасын дамыту үшін көп жасады.

1987 жылы құрметті демалысқа шықты, республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер. Алайда, облыстық халықтық бақылау комитетінің аппаратында, 1996 жылға дейін облыстық жұмыспен қамту басқармасында еңбек етуін жалғастыра берді.

Оның жауынгерлік еңбегі мен бейбіт жағдайында көп жылғы адал еңбегі үшін ІІ дәрежелі «Отан соғысының» орденімен, екі мәрте «Құрмет Белгісі» ордендерімен, «1941- 1945 жылдарда Германияны жеңгені үшін», «Г.К. Жуков», «Еңбек айырмашылығы үшін»,

«Ерен еңбегі үшін» медальдармен, және басқа да көптеген КСРО медальдармен және грамоталармен марапатталған. Астана қаласындағы Жеңістің 70 жылдығына арналған парадтың қатысушысы, Ұзынкөл және Меңдіқара аудандарында (Меңдіқара аудандық мәслихатының 2005 жылғы 18 наурыздағы № 118 шешімі) Құрметті азаматы.

Хажи Құснетұлы облыстың ардагерлер қозғалысын дамытуға белсене қатысқан. 2006 жылдан бастап облыстық кеңестің мүшесі мен облыстық ардагерлер кеңесі төралқасының мүшесі болып табылады.

Хажи Құснетұлы жас ұрпақты патриоттылыққа, интернационалдық, адамгершілік, борыштық және жауапкершілік сезімде тәрбиелеуге үлкен үлес қосты.

Үш ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірген, 7 немере мен 9 шөберені сүйіп отыр. 2015 жылы 5 маусымда Хажи Құснетұлы өмірден озды.

# Әдебиет

1. Маманов Хажи Құснетұлын еске алу [Мәтін]: [некролог ҰОС ардагері Х.Қ. Мамановты еске алу] / К.У. Укин, К.А. Алдабергенов, Г.Г. Ахметчин және т. б. / / Костанайские новости – 2015. – 6 маусым. – 15 Б.
2. Маманов Хажи Құснетұлын еске алу [Мәтін]: [некролог ҰОС ардагері, Меңдіқара ауданының құрметті азаматы Х.Қ.Мамановты еске алу] / Н. Сәдуақасов, С. Ещанов, Ғ. Нұрмұхамбетов // Костанайские новости – 2015. – 9 маусым. – 3 Б.

**Михайличенко Виктор Ильич**

Михайличенко Виктор Ильич 1950 жылы 24 желтоқсанда Қостанай облысының Боровской ауылында дүниеге келген және шаруа отбасында сегізінші бала болған.

1967 жылы орта мектепті бітірген. Сол жылы Қарағанды мемлекеттік медицина институтына оқуға түседі және оқу орнын ойдағыдай бітірген.

1973 жылы институтты бітіргеннен кейін еңбек жолын Қостанай қалалық ауруханасында хирург болып бастады және мауыттық – шұғалық комбинатының медициналық-санитариялық бөлімінде амбулаторлық қабылдауды жүргізген.

1978 жылы облыстық ауруханаға облыстық бас хирургтың резервіне ауыстырылған. Облыстық ауруханада Виктор Ильич хирургияда белгілі бір табыстарға қол жеткізді. Оның тырысуының арқасында, Қостанай облысында бірінші рет қолқалық – жамбастық шунтирлеуге, тромбэктомияға, белдік симпатэктомияға операциялар енгізілген болатын. Трофикалық ойық жаралар емдеумен бақылаудың бірегей авторлық әдістемесі әзірленген. 1983 жылдан бастап 1993 жыл бойынша «Сосновый бор» шипажайының бас дәрігері

болып жұмыс істеген.

1993 жылдан бастап 1994 жыл бойынша Қостанай қаласының № 2 емханасында, содан кейін «Кустанайдорстрой» АҚ медициналық - санитариялық бөлімінде және «МИД» ЖШС -де бас дәрігер болып жұмыс істеген.

1999 жылы Қостанай орталық аудандық ауруханасын басқарды.

Виктор Ильич ауыл медицинасын қалпына келтіруге зор үлес қосты. Оның арқасында барлық фельдшерлік пункттер қалпына келтірілді.

Михайличенко Қазақстан Республикасының орта кәсіпорындары арасында ең үздік деп Республикалық ұйымдастыру комитеті Ұлттық бизнес - рейтингпен 2014 жылы танылған «Затобол медициналық орталығы» ЖШС-ін ұйымдастырды.

Бүкіл еңбек жолын Михайличенко В.И. Қостанай облысының және ауданының халқын сауықтыруға арнады.

Михайличенко Виктор Ильич басшысы ретінде «әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша жоғары біліктілік санаты бар, хирург - дәрігер ретінде бірінші біліктілік санаты бар, 16 баспа жұмыстардың және 6 рационализаторлық ұсыныстардың авторы болып табылады.

Өзінің адал еңбегі үшін Михайличенко В.И. «ҚР денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен марапатталған.

- «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі» төсбелгісімен;

**-** Үлкен Халықаралық «Үздік адамдар» энциклопедиясының Кеңес президиумының дипломымен;

* Ауғаныстан және оқшау соғыстардың Ардагерлер Одағының ОДА «Ардагер» ҚБ медалімен (ардагерлерді медициналық оңалту бойынша жұмысқа үлес қосқаны үшін);
* «60 лет Победы над Германией» медалімен;
* «Белсенді әскери - патриоттық жұмыс үшін» қоғамдық медалімен;
* «Қазақстан Даңқы» орденімен;
* «Жыл Басшысы – 2013» сертификатымен және айрықша құрмет белгісі;
* «Медицина саласына сіңірген еңбегі үшін» орденімен.

Қазіргі уақытта Михайличенко В.И. Қостанай ауданы Затобол кентінде тіркелген.

# Салмин Аркадий Семенович

Салмин Аркадий Семенович 1928 жылы Мәскеу қаласында дүниеге келген. Апасының қолында тәрбиеленген: ата-анасы ерте қайтыс болған. 1941 жылы оң үш жастағы Аркадий қолөнер училищесіне білім алуға барған, ал 1943 жылы зауытта ересек адам сияқты норманы берген.

Кейінірек Аркадий тың және тыңайған жерлерді қиялға берілу еліктірді. 1954 жылы комсомолдық жолдама бойынша ол Мәскеуден барлық жерлермен үрлейтін қазақстандық далаларға келген болатын. Мәскеулік темір ұстасы тыңда егін салу ғылымын игерген – оны мұрагерлікпен тапсырады, ондайды жылдар бойы үйренеді. Ал Аркадий қысқа уақыт ішінде келіп, меңгерді.

Оқушы Аркадий қабілетті болып шықты, одан өтті, көп ұзамай рекордтар, даңқ келді, ол немқұрайлы қараған жоқ, бірақ ол оның басын айналдыра алмады. Жұмысына жауапкершілікпен қарады, өйткені ол өзін тыңда уақытша жұмысшы адам емес, ал қожайын деп сезінді. Сондықтан ыстық науқанды күндері жиі егістікте қонатын болған, өйткені бір минутты да босқа жоғалтпау. Өзінің еңбекқорлығының арқасында Салмин республикада бірінші болып атаулы тракторды алған. Бұл ДТ-54 болатын, ол Боровскойда бетон тастұғырында тұрған.

Салмин Аркадий Семеновичта Қазақ КСР еңбек сіңірген механизаторы атағы бар, Ленин, Еңбек Қызыл Ту және «Құрмет Белгісі» ордендерінің иегері.

# Әдебиет

1. Морозова, Н. Салминские капиталы [Мәтін] / Н.Морозова; автордың суреті // Коммунистический путь. – 1982. – 17 сәуір. – 2 Б.
2. А. Салмин, Гордость целинников (Тың игерушілердің мақтанышы) [Мәтін] / А. Салмин // Коммунистический путь. – [Шығарылған мәліметтері анықталмаған].

# Синенко Николай Андреевич

Синенко Николай Андреевич 1947 жылы дүниеге келді. Боровской СПТУ бітірген және екі жылдан соң туған ауылына қайтып оралған, онда еңбек жолын тракторшы болып бастаған. Жас механизатордың тырысуы зая кеткен жоқ. Николай Андреевичқа ескі

«Беларусь» берді, сыртқы жағынан мәз емес болды, бірақ әрқашан тоқтаусыз жұмыс істеді. 1963 жылдан бастап Синенко Қазақ КСР Қостанай облысының Боровской ауданының 25 – летия Целины атындағы совхозда механизатор болып жұмыс істеді. Механизатор бірінші сыныптан егінді өсіруші кәсібін жетік меңгерген, егінді өсіру мен жинауда еңбекті ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын, жер шаруашылығының ғылыми негіздемелік топырақты қорғайтын жүйені кеңінен енгізді. Жүйелі түрде мемлекеттік жоспарлар мен алынған міндеттемелерді асыра орындаған. Басшылық Синенкоға жүгері өсіруді сеніп тапсырды. Айта кету керек, тіпті кейбір тәжірибелі механизаторлардың өздері де жүгері плантацияларында жұмыс істеуге келісе бермейтін.

Тым жоғары талаптарды оларға агрономдар келтіретін. Бірақ Николай шаруашылық басшыларының үмітін алдаған емес. Жүгері егістіктері сәтті шықты.

1975 жылғы 14 ақпандағы және 1976 жылғы 24 желтоқсандағы КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумының Жарлықтарымен Николай Андреевич ІІ және ІІІ дәрежелі Еңбек Даңқысының ордендерімен марапатталған болатын.

1983 жылғы 7 қаңтардағы КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумының Жарлығымен жанкешті жоғары өнімді еңбегі үшін, бір шаруашылықта көп жылдық мінсіз жұмысы, КСРО-ның білім беруінің 60-жылдығының құрметіне Бүкілодақтық жарыста қол жеткізген үлкен жетістіктері үшін Синенко Николай Андреевич І дәрежелі Еңбек Даңқысының орденімен марапатталған. Еңбек Даңқысының орденінің толық иегері болды.

Жастардың тәлімгеріболып 10 жас механизаторды оқытқан. Соңғы жылдары егістік бригадасының бригадирі, халық депутаттарының ауылдық Кеңесінің депутаты болып сайланды.

2003 жылдан бастап құрметті демалыста.

Қазақстан Республикасы Қостанай облысының Меңдіқара (1993 жылға дейін Боровской) Татьяновка ауылында тұрған.

2009 жылы 5 мамырда қайтыс болды.

# Әдебиет

1. И. Алексеев, Характер хлебороба [Мәтін]: [Еңбек Даңқысының толық орденінің иегері Н.А. Синенко өмірінен бірнеше беттер] / И. Алексеев // Ленинский путь – 1983. – 25 қаңтар.
2. В. Веденко, Доблесть хлебороба [Мәтін]: [І дәрежелі Еңбек Даңқысыныңорденімен марапатталған Боровской ауданының механизаторы Н.А. Синенко туралы] / В. Веденко //Казахстанская правда. – 1983. – 18 қаңтар.
3. В. Вещиков, Сын земли: люди трудовой славы (Жер баласы: еңбек даңқысыныңадамдар) [Мәтін]: [Боровской ауданының 25 – летия Целины совхозынан 3-ші дәрежелі Еңбек Даңқысының орденінің иегері Синенко Н.А.,] / В. Вещиков // Коммунистический путь– 1983. – 27 қаңтар.
4. Менің байлығым – менің туған жерім! [Мәтін]: [Меңдіқара ауданының 80 жылдығына арналған] / газет редакциясы // Меңдіқара үні. – 2010. – 28 қазан. – 1. Б. – (басқалардаН.Синенко туралы еске түсіру бар).
5. И. Пузырев, Достарымен қадам басу оңай (С друзьями шагать легче) [Мәтін]: [Еңбек Даңқысы орденінің иегері туралы әңгіме Н.А. Синенко] / И. Пузырев // Ауыл өмірі.

– 1983. – 2 ақпан.

1. Н.А. Синенко – Боровской ауданының 25-летия целины атындағы совхоздың механизаторы І дәрежелі Еңбек Даңқысы орденімен марапатталған// Ленинский путь – 1983. – 11 қаңтар.
2. Н. Синенко, Қожайынның сезімін жетілдіру (Развивать чувство хозяина): жобалық заңды талқылау [Мәтін]: [Боровской ауданының 25-летия целины атындағы совхоздың бригадирі, тракторлық-егістік бригадасының бригадирі-авторы] / Н. Синенко // Коммунистический путь – 1983. – 30 сәуір.
3. М. Строгов, Тәлімгер Н. Синенко [Мәтін]: [Боровской ауданынан механизатор, 3-ші дәрежелі Еңбек Даңқысы орденінің иегері,] / М. Строгов // Коммунистический путь Коммунистік жол. – 1984. – 29 желтоқсан.
4. КСРО Жоғарғы Кеңестің Төралқасының Президиумының жарлығы: І дәрежелі Еңбек Даңқысы орденімен марапаттау туралы, өнеркәсіп, құрылыс жұмысшыларын, колхозшылар мен ауыл шаруашылығы жұмысшыларын [Мәтін]: [Н.А. Синенко – Боровской ауданының 25-летия целины атындағы совхоздың механизаторы.] // Известия.

– 1983. – 9 қаңтар.