**Самал Шалқарқызы**

**Менің туған жерім**

«Өмірге келдім ,сенде тудым туған жер,

Ең алғаш рет кіндік қаным тамған жер.

Өтті сенде қуанышты әр күнім,

Топырағыңда асыр салып , шалқыдым.

Ыстық маған жусаның да, көліңде

Тең келер саған жоқ қой ауыл, елім де

Ыстық маған жерде жатқан әр тасың

Туған жерім менің панам боласың.»

..Кіндік қаным тамған , кең далалы елім, туған жерім Қазақстан . Тәуелсіз ,кең далалы жазық жерде туғанымды әр кез мақтан тұтамын .Қазақстанның қазіргі жай - күйі біздің рухы мықты ата-бабаларымыздың,елі үшін жанын қыйған қаншама қандастарымыздың, қолында найзасы бар батырларымыздың , дана ақын-жазушылардың , дара туған жандардың арқасында жетіп отырмыз. Туған жер әрқашан біздер үшін ыстық , сол себептіде тарихыты білу біздің ата- бабаларымызға деген үлкен құрмет.

«Қасіретті қайғы-мұңлы Мағжан жыр ,

жер мен жерді ,тау мен тауды жалғап жүр, күндіз-түні бір тынбац қазағымның ар- ожданын қозғап жүр»деп Темірхан Медетпек атамыз айта өткендей , біздің қазақтың бастан кешке зұрқия күндері біздің жадымызда мәңгі сақталуы керек . Әр күніміз бақытты, болашағымызды жарқын ету үшін , қазақты қазақ етіп қалыптастырған біздің ақын-жазушылар . Айта кетсек,қазақ әдебиетінің негізін салушы , қазақ мәдениетін қалыптастырған , қазақ тіл білімірде термирдер мен сөздерді құрған , ұлт ұстазы- Ахмет Байтұрсынов . Ол кісіге барша қазақ атынан айтар алғысым шексіз .Қазақты қазақ қылған, қазақ газетін қалыптастырған , жолында кезіккен барша қыйындыққа қарамай өз елінің патриоты бола білген жан .

Ахмет Байтұрсыновтың жазған соңғы хаты абақтыдан жазылған болатын. Досына арнап өзінің тек қазақ үшін,ертеңгі ұрпақ кім екенін білсін , жазсын, оқысын білім алсын деген ниет қана болғанын айтады.

Қатал жаза, әділетсіздік ,сол кезде ішті өртеген еді .« Өмірде егер ащыны білмесек , тәттіні білер ме едік ,тәттіні білмесек , ащыны білер ме едік ? »деп айтқан Ғабиден Мұстафин .

Қазақтың бастан кешкен сол бір ащы күндері болмағанда , қазір тәтті шағымызды бастан кешірмейтін едік деген ойды қалыптастырды .Бастан кешкен ең ауыр кезең ретінде белгілі « Ақтабан шұбырынды , алқакөл сұлама» оқиғасын атап кетсек , қаншама қазақ қырылды , сол оқиға болмағанда қазір мүмкін санамызда әлде қайда жоғары болушы еді .Ашаршылық пен өз паналарынан кетуге мәжбүр болған бұл кезеңді үреймен еске аламыз . Бүгінде тәуелсіз ел болып отырғанымызға отыз жыл. Ендігі мақсат тек қана биік белестерден көріну, арман- мақсаттарға жету . Дамыған « Мәңгілік ел» қатарына ену .Ол үшінде аяанбай еңбек етсек көп ұзамай жетеміз. Болашақ елім үшін, өзімнің бойымдағы дарыған қасиеттермен , туған жерімді тек алға жетелеймін . Дегенменде ауқымды да , бәрімізге белгілі мәселелерді қолға алсақ деймін .

Қазіргі кезде қазақ тарихын ғана емес , ана тілімізде ұмыт болып бара жатыр .Қазақ тілін ұмытып , өзге тілге құштары бар жандар санының күн санап артуы , жүректі қан жылатады. Бауыржан Момышұлы ағамыз да айта кеткендей «Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған, қазақ тілімізді ұмыту - бүкіл ата- бабамыз бар тарихты ұмыту.»Заман өзгеріп жатыр дейміз, дегенмен заман емес , адамзат өзгеріп жатыр . Қазақ жерінде тұрып тіпті тілді білмейтін, білмемеседе келеке- мазақ ететін жандар қоғамда жоқ емес бар. Әр нәрсенің өз орнын біле білсек деймін . Адами қасиеттерді ұмытпайық. Абай атамыз өзінің белгілі қырық бес қара сөзінде , қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді қозғай отырып , адам бойындағы қасиеттерді де зерттеген .«Біріңді қазақ, бірің- дос қағидасы -адамның дүниеге адам болуы үшін келеді . Адамға ол үшін мал керек. Оны былай түсіндірген екен : қазіргі кезеде халық - құрғақ халыққа айналып бара жатыр.Адам нақты: жан мен тәнен тұрады. Жан - ол адамның өзі , жан-уақытша келген. Тән-оның меймамханасы .Егер тәнге -ішу, жеу , ұйықтауды бермесек ,ол жанның меймамханасы болуға жарамайды. Сондықтан білімде, ғылымда болмайды. Қазір адамдар Құдайдан сұрайды , бірақ беріп тұрғанын сезінбейді .Біріншіден ,адам сол байлыққа табысқа жететін- күш-қуат бердім ,он екі мүшесі сау .Ал, екіншіден соғар жетелейтін ғылым бердім. Үшіншіден , осының бәрін іске асыратын- ақыл бердім деген екен.Егер ақылды дұрыс қолданбасаң, өмір бойы кедей, жары болып өтесің деген екен» сондықтан да бұл фәниде әр бір нәрсенің жемісі ол біз өзіміз. Әр адам өзінен бастау алса барлығын өзгертуге болады. « Адамның өмірдегі аса зор ерекшелігі- ең қыйын кедергілері жеңудегі табандылығы» Л.Бетховин атап өткендей әр адам өз тағдырында бір нәрсемен сыналады. Бірі бай болса , баламен , бірі баламен болса, кедейшілдіпен сыналады .Сол себепті де , адам болыр қалыптасып , адам болып кету маңызды .Туған жер- екі сөзден құралсада , терең теңіздің түбіндегі маржан тастай. Анамыздың сүтінен дарыған қазақ тілі мен әдебиетіндегі мәселерді қозғағаным бұл болып жатқан шұбарланып сөйлеу немесе болашақ ұрпақтарға , жастарға , біздерге сабақ болса деймін . Тарихты біліп , өз тіліне құрметпен қараса деймін.

Әлбетте туған жердің маңызы бөлек ,отбасым,туған- туыс, достарым, жаныма жақын жандар мекені көк тудың астында жатқан - Қазақстан .Дегенмен туған жердің түп тамыры мен тарихы ерекше орын алады.« Меніңше, бұл өмірде махаббаттан асқан қазына жоқ» Ілияс Есенберлин атамыз айтқандай махаббат ол ерекше сезім .Ата- анамызға , бауырларымыз бен достарымызға мейірбан болайық . Туған жерге деген , Жер Анаға деген құрмет адамның адамгершілігіне дәлел.Менің туған жерім қазақ жері , қазақ халқы , қазақ тілі - кең байтақ Қазақстан .