**Кіріспе**

**Ғылыми жобаның өзектілігі:** Біздің ғылыми жобамыздың аты «Ұлы Отан соғысы» деп аталады. Бұл жұмысты жазуды қолға алудағы мақсатымыз - қазақ халқының басына қиын – қыстау сәт туғанда еліне қорған бола білген жаужүрек азаматтардың ерлігін кейінгі ұрпаққа насихаттау. Ұлы Отан Соғысы ардагерлерін, тылда еңбек еткендерді халық есінде мәңгіге қалдыру. Жобаға қатысушылардың шығармашылық ізденісін ояту.

Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ұлы оқиға. Оның қасиеті мен қасіреті жаныңды түршіктіреді. Әрі ерліктерге басыңды идіріп таңқалдырады. Елбасына күн туған кезеңдерде рух пен намыстың мықтылығы сыналды. Қанға боялған даласы, аңыраған анасы, жетім қалған баласы үшін кектенді. Ұлы Отан соғысы 1941 — 1945 жылдар аралығында болды. Тарихта адамзат баласының басынан көптеген оқиғалар өтті. Бірақ, ел тарихындағы Ұлы Отан соғысының беттері ерекше. Ұлы Отан соғысы тарихтағы ең қайғылы оқиға болып табылады. Ал, осы соғыс қалай басталған екен? Ол үшін біз тақырыптан тыс әлем тарихына үңілеміз.

**Зерттеу мақсаты** – Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы мерекесі қарсаңында соғыстың сұрапыл жылдарында елін, жерін, Отанын қорғаған біздің ауылдың батырының ерліктерін, жүріп өткен жолдары туралы жазылған мәліметтерді, асыл мұрадай сақталған заттарын, бейбіт өмірдегі еңбектерін, кейінгі ұрпаққа өнеге – өсиет ретінде таныстыру.  
**Міндеті:**– Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің өмірін өзімізге үлгі – өнеге тұту;  
– Әр ауданнан келген оқушыларға біздің ауылдың батырының ұлағатты өмірін паш ету;  
– Ұлы Отан соғысы ардагерлерінін ерлігін насихаттау және жас ұрпақты елін, жерін, Отанын қорғауға тәрбиелеу;  
 Бүгінгі менің және басқа оқушылардың ғылыми жұмыстары республикалық, облыстық, аудандық газет беттерінде жарияланса, елін, жерін, Отанын қорғауға деген жастардың патриоттық сезімі оянып, тәуелсіз елінің қадірін білетін білімді де тәрбиелі жастар қалыптасар еді. Бұл жұмыс өлкеміздің тарихта аты қалған тұлғаларын дәріптеуге арналған. Соның ішінде ХХ ғасырдың алапат соғысы Екінші дүниежүзілік соғыс болса, соның бір бөлшегі Ұлы Отан соғысы болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақтардың қолдарына қару бермей, ауыр тыл жұмыстарына алса, Ұлы отан соғысы кезінде Қазақстандықтар қолдарына қару алып бір кісідей майданға барып Отан қорғауға атсалысты. Қаншама қазақстандықтар ұрыс даласында мерт болды. Жеңіс бізге арзанға түспегені әрбір жанұяның тарихында із қалдырып кеткені баршамыз білеміз.  
1945 жылдың 9 мамырына дейін болып Ратушаға ту тіккендердің бірі біздің Кенжебайдай атамыз екенін әрбір Қаратөбелік білуі тиіс. Ауыз толтырып ерлігі бар адамның аты ең болмаса «Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясында» аты - жөні жоқ. Сондықтан зерттеу жұмыс барысында осы адамның өмірі мен қызметіне шолу жасалады.  
Қазақ халқының Ұлы Отан соғысындағы жеңіске қосқан үлесі зор. Соғыстың ауыртпалығын көтеріп, бостандықты қорғаған қазақстандық батырлардың есімі әрқашан ел есінде сақталады. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап “Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін!” деген ұранмен соғысқа аттанған ерлердің орнын әйелдер, қариялар мен балалар алмастырды. Тыл еңбеккерлерінің де жауды жеңудегі рөлі жоғары. Олар соғыс күндерінің барлық ауыртпалықтарын қажырлылықпен көтеріп, патриотизм үлгісін танытты. Майдандардағы жеңіске тыл еңбеккерлерінің қосқан үлесі зор. 1939 жылғы санақпен салыстырғанда 1942 жылы Қазақстанда ауыл  шаруашылығы еңбекшілерінің саны 600000 адамға азайған. Ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға шақырылуымен олардың орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. 1944 жылы қолхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі – 20%, әйелдер – 58%, жасөспірімдер – 22% болды. Яғни, майданды азық-түлікпен, шикізатпен іс жүзінде әйелдер, балалар мен қарт адамдар қамтамасыз етті. 1933 жылы 30 желтоқсанда Германияның рейхсканцлері болып Адольф Гитлер сайланады. Ол бірден дүниежүзілік соғысқа дайындығын бастайды. Германияда «фашизмді» орнатты. Гитлердің негізгі мақсаты – әлемді жаулап алып, билігін орнату болды. Осы мақсатпен ол 1939 жылы 1 қыркүйекте ІІ Дүниежүзілік соғысты бастады. Ең алғаш соғыс фашистік Германияның Польшаға шабуылынан басталды. «Фашизм» дегеніміз – диктаторлық билік белгісі. Ең алғаш фашизм 1919 жылы Италияда пайда болған. Оның негізін калаған Бенито Муссолини болды. Ол Гитлердің жақын жақтасы болған. Германиядағы фашизмнің негізін қалаған Адольф Гитлер. 1940 жылы желтоқсан айында КСРО мен фашистік Германия арасында шабуыл жасаспау туралы шартқа қол қойылды. Бірақ, шабуыл жасаспау туралы Совет Одағымен жасаған келісімді бұзып, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСРО аумағына басып кірді. Ұлы Отан соғысы осылай басталды. Ұлы Отан соғысына қатысқан Қазақстандықтар саны -1 млн 700 мың. Соғыста қаза болғандар 603 мың. Гитлердің КСРО-ны жаулап алу жоспары «Барбаросса» деп аталды. Ол жоспар бойынша Гитлер КСРО-ны 3-4 Соғыстың қысылтаяң кезеңінде тыл еңбекші халқы кәсіпорын, колхоз бен совхоз жұмысына таң сәріден жүгіріп, түн ортасында қайтқан ерлігін, «өзім жемесем жемейін, өзім ішпесем ішпейін, бәрі де солар үшін, бәрі де майдан үшін, жеңіс үшін болсын!» – деген игі ниетті асыл сезімін ешкім есінен шығармауы тиіс.

айда жаулап аламын деп есептеді. Бірақ, соғыс 1418 күнге созылды. 1710 елді-мекендер мен қалалар қирады. Гитлер шабуылды үш бағытта жүргізді. Бірінші бағыты Украинаға, екінші бағыты Беллорусияға ал үшінші бағыты Мәскеуге шабуылы болды.

Ұлы Жеңіс күндерінен бері қаншама уақыттар өтті...  
Осы жылдар туралы қаншама естелік, роман - дастандар жазылып, қаншама кино түсірілсе де адамзат тарихында бұрын - соңды болып көрмеген бұл жойқын шайқастың тарихы түгел жазылып нүктесі қойылған жоқ. Ол мүмкін де емес. Отан соғысының ізінде әлі де ашылмай жатқан ақиқаттар, еленбей қалған ерліктер, елеусіз жатқан ерлер қаншама?! Оны ашып анықтау белгісіз болып жатқан тағдырларды тауып, елге танытып, лайықты атаққа ие болғызу, оларға қамқорлық жасау - кейінгі ұрпақтың қасиетті парызы. Осындай елеусіз жатқан ерлердің бірі, жерлес атамыз – Кенжебай Мәденов.  
Бұл адамның ба өмірі мен ерлігі, шындығында да, үлкен құрметке лайық. Ринаттың бұл адам туралы көп білуге деген талпынысын бақылай отырып, мен бей - жай қарай алмадым.  
Күннен - күнге алыстап бара жатқан соғыс тарихына өзінің кішкене болса да еңбегін сіңіруге құлшынған оқушы үшін іштей қуанып, риза болдым.  
Оның ғылыми жұмысы көпжылдық үлкен еңбек. Ол мұрағаттардан, тума - туыстарымен кездесіп, К. Мәденов туралы деректер жинап, осылайша ғылыми жұмысын жазды.  
Ринаттың жұмысының мақсаты – бар ғұмырын Отан үшін сарп еткен ерге, Қазақстан тарихы беттерінен лайықты орын беру. Өйткені, маршал Г. К. Жуковтың естелік қаламына іліккен К. Мәденов батыр атағына шындығында да лайық емес пе?  
Бұл жұмыс әлі де Мәденовтың Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитетіндегі қызмет еткен тұсындағы ерліктерімен жалғасын таппақ.  
Жас ұрпақтың өз өлкесінің тарихын білуге ұмтылуы – ол елдің тарихын білуге ұмтылғандығы.  
Осыдан бастап, Отанның кішкентай азаматының қалыптасуы басталады емес пе?

Бұл жұмыс өлкеміздің тарихта аты қалған тұлғаларын дәріптеуге арналған. Соның ішінде ХХ ғасырдың алапат соғысы Екінші дүниежүзілік соғыс болса, соның бір бөлшегі Ұлы Отан соғысы болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақтардың қолдарына қару бермей, ауыр тыл жұмыстарына алса, Ұлы отан соғысы кезінде Қазақстандықтар қолдарына қару алып бір кісідей майданға барып Отан қорғауға атсалысты. Қаншама қазақстандықтар ұрыс даласында мерт болды. Жеңіс бізге арзанға түспегені әрбір жанұяның тарихында із қалдырып кеткені баршаға аян.  
1945 жылдың 9 мамырына дейін болып Ратушаға ту тіккендердің бірі біздің Кенжебайдай атамыз екенін әрбір Қаратөбелік білуі тиіс. Ауыз толтырып ерлігі бар адамның аты ең болмаса «Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясында» аты - жөні жоқ. Сондықтан зерттеу жұмыс барысында осы адамның өмірі мен қызметіне шолу жасалады.  
  
Соғыс жаңғырығы жылдан - жылға алыстап барады... Ол туралы үлкендерден, көнекөз қариялардан естіп жүреміз. Кинолардан, деректі фильмдерден көреміз. Әйтсе де өткенге көз жүгіртпей, болашаққа бағдар жасау мүмкін емес. ХХ ғасырдың орта кезінде болған алапат соғыс Екінші дүниежүзілік соғыс болса, соның бір бөлшегі Кеңес Одағының тарихындағы Ұлы Отан соғысы болды. Бұл соғыс кезінде әрбір бесінші қазақстандық майданға аттанып, Отан анасын қорғауға атсалысты. Қаншама қазақстандықтар ұрыс даласында мерт болды. Жеңіс бізге миллиондаған адамдардың төгілген қанымен келді. Соғыс салған қасірет әрбір жанұяның тарихында із қалдырып кетті. Ұлы Отан соғысы тарихы туралы қаншама шығарма жазылып, қаншама кино түсіріліп жатса да оның тарихына еш уақытта нүкте қою мүмкін емес. Ерлікпен шайқасып лайықты бағасын алғандар да бар.