**Әскери тарих: Ұлттардың тағдыры мен мәдениеті**



*«Сарыбұлақ ауылындағы №8 ОМ МДШО» МКМ-нің*

*тарих пәнінің мұғалімі*

*Жүсіпова Ажар Мырзабайқызы*

**Кіріспе**

Әскери тарих – адамзат өркениетінің дамуындағы маңызды ғылыми бағыттардың бірі. Ол тек қана соғыс қимылдарын сипаттау ғана емес, сонымен бірге қоғамның әлеуметтік-саяси, мәдени және технологиялық эволюциясын түсінуге мүмкіндік береді. Әскери тарихты зерттеу арқылы біз мемлекеттердің қалыптасуы, империялардың өркендеуі мен құлауы, халықтардың тағдыры мен мәдениеттердің өзара ықпалдасуы туралы маңызды мәліметтер аламыз. Сонымен қатар бұл сала қазіргі заманның әскери стратегиялары мен халықаралық қауіпсіздік жүйелерін түсінуге негіз болады.

**Ерте замандардағы әскери тарих**

Ерте кезеңдерде әскери қақтығыстар көбіне жер, су ресурстары, сауда жолдары және табиғи байлықтар үшін жүргізілді. Мысыр, Месопотамия, Инд өркениеттері өз әскерін ұйымдастырып, қорғаныс пен жаулап алу мақсатында соғыс жүргізді. Бұл уақытта алғашқы тұрақты әскерлер мен соғыс техникасының қарапайым түрлері пайда болды. Сондай-ақ, жазбаша деректер арқылы әскери басшылық пен соғыс өнерінің негіздері қаланды. Мысалы, Қытайдағы Сунь Цзының «Соғыс өнері» атты еңбегі – ежелгі әскери стратегияның алғашқы трактаттарының бірі.

**Орта ғасырлардағы әскери тарих**

Орта ғасырларда әскери жүйелер феодалдық құрылыммен тығыз байланысты болды. Бұл кезеңде рыцарьлар институты, вассалдық қатынастар және әскери жорықтар – әсіресе крест жорықтары – ерекше орын алды. Әскери құрылымдарда кавалерия басымдыққа ие болды, ал қалаларды қоршау, қамалдар салу және қорғаныс құралдары дамыды. Сонымен қатар, Ислам әлемі мен Шығыс елдерінің әскери тәжірибесі еуропалықтар үшін жаңа стратегиялар мен тактикаларды танытты.

**Жаңа заман кезеңі**

XV-XVIII ғасырлар аралығында әскери ілім мен техникада түбегейлі өзгерістер орын алды. Бұл кезеңде оқ-дәрі, зеңбіректер, отты қару-жарақтар кеңінен қолданыла бастады. Әскери ғылым жүйелене бастады, тұрақты армиялар құрылды. Наполеон соғыстары әскери стратегияда маневр мен логистикаға ерекше мән беруді көрсетті. Сол сияқты XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық қозғалыстар мен революциялар әскери қақтығыстардың сипатын күрделендірді.

**XX ғасырдағы әскери тарих және қазіргі заман**

XX ғасыр адамзат тарихындағы ең қанды соғыстармен сипатталады – Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыстар, ядролық қарудың пайда болуы, суық соғыс кезеңі. Бұл соғыстардың салдары халықаралық құқықтың, бейбітшілік пен қауіпсіздік институттарының құрылуына себеп болды. БҰҰ, НАТО, Қызыл Крест секілді ұйымдардың рөлі арта түсті.

XXI ғасырда әскери тарих жаңа бағыттармен толықты. Киберқауіпсіздік, гибридті соғыс, терроризмге қарсы күрес, гуманитарлық миссиялар – қазіргі заманның әскери стратегияларына жаңа талаптар қояды. Сонымен қатар, бейбіт келісімдер, қақтығыстарды алдын алу, көпжақты дипломатия әскери тарихтың бейбіт аспектілерін қалыптастыруда.

**Қорытынды**

Әскери тарих – бұл тек өткеннің шежіресі емес, сонымен қатар қазіргі мен болашақты бағамдауға мүмкіндік беретін маңызды ғылым. Ол ұлттық сәйкестік, мемлекеттілік, мәдени мұра және геосаяси ойлау жүйесінің қалыптасуына ықпал етеді. Әскери тарихты зерттеу арқылы біз соғыстың зардаптарын, бейбітшілік пен тұрақтылықтың құндылығын тереңірек ұғына аламыз. Сондықтан бұл пән қазіргі білім беру жүйесінде тарихи сана мен азаматтық ұстанымды қалыптастырудың маңызды құралы бола алады.

**Пайдаланылған әдебиеттер тізімі**

1. Әбдірашев Қ.Қ. *Әскери тарих негіздері*. — Алматы: Білім, 2017.
2. Сунь-Цзы. *Соғыс өнері*. — Алматы: Жалын, 2021.
3. Clausewitz, C. *On War*. — Princeton University Press, 1984.
4. Keegan, J. *A History of Warfare*. — Vintage Books, 1994.
5. Жақыпбеков Е. *Орта ғасырлардағы әскери ілім мен құрылымдар*. — Астана: Елтану, 2019.
6. ҚР МЖМБС 2.3.1287–2021. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.