**[АБЫЛАЙ ХАННЫҢ АЙЛАСЫ ЖӘНЕ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ САЯСАТЫ](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://adyrna.kz/post/80068&ved=2ahUKEwiMuPbCs7-IAxX7FhAIHZvBEY44ChAWegQIEhAB&usg=AOvVaw175ZQLR5X3mNuJyb8Sna3m)**

**Мейірбек Аида Мейірбекқызы**

Cәкен Сейфуллин атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі

Шу қ. Жамбыл облысы

***Түйіндеме.*** *Мақалада Абылай ханның саясатқа байланысты өзектілігі және алдын алу дипломатиясы жайында жазылған.*

***Резюме.****В статье рассказывается об актуальности политики Абылай хана и превентивной дипломатии.*

***Summary.****The article describes the relevance of Abylai Khan's policy and preventive diplomacy.*

**Кілт сөздер**: Абылай хан, би, қолбасшы, бкйбітшілік, тұлға, саясат, дипломатия, туған жер, халық.

**Ключевые слова:** Абылай-хан, полководец, мир, личность, политика, дипломатия, родина, народ.

**Key words:** Abylai Khan, dance, commander, peace, personality, politics, diplomacy, homeland, people.

Екі империяның – Ресей мен Циннің қол астында болған Қазақстанның жағдайы өте қиын болды. Абылай ханның басты мақсаты -Қазақ хандығының тәуелсіздігін қамтамасыз ету болды. Абылай дипломатиялық құралдарды шебер пайдалана отырып, Жоңғария өзінің әскери-саяси билігі кезінде уақытша басып алған қазақ жерлерін (Тарбағатай мен Алтай таулары аймағында, Зайсан көлінің шығысында) қайтаруға жігерлі күш салды. Жоңғария тәуелсіз мемлекет ретінде жойылғаннан кейін де маньчжур-цин билігі стратегиялық маңызы бар осы аймаққа жер алу туралы арыздарын жариялауды тоқтатқан жоқ. Мәселе Ресейдің мемлекеттік мүдделеріне де әсер етті, ол XVIII ғасырдың 1920 жылдары пайда болған кеніштер мен тау-кен кәсіпорындарын қорғауға дайын екенін білдірді.

 Қазақтардың шекаралас аймақта өздерінің дәстүрлі көшпелілер лагерін басып алу ниеті Пекин сотының теріс реакциясын тудырды. 1760 жылы Маньчжур-Цин билігі қазақтардан Тарбағатай таулары аймағынан кетуді талап етті. Цин билігі қазақтардың тарихи иеліктеріне қарай ілгерілеуін толық тежей алмады. Және бұл аймақтарды қорғауға дәрменсіз болғандықтан, олар өз әскерлерін оларда алға жылжытуды жалғастырды [1]. Қритикалық жағдай қалыптасты. 1757-1760 жж. Қазақстанның аумақтық тұтастығын сақтау үшін, Абылай Бейжіңде Қытайда боддандығын қабылдады. Антпен қатар қабылдау 1740-1742 жж. Ресейдің Қытай бодандығын Абылайдың дипломатиялық қадамы деп қарау керек. 1765 жылы ол Ресеймен келісім жасайды, бірақ ол патша үкіметінің 1778 жылғы 22 қазандағы оған «Ұлы хан» атағын беру туралы заңды шешімі ретінде қабылдамайды және салтанатты рәсімге бармады. Оған тиісті акт, тон және қылыш берілуі керек еді. Абылай «Халық өзі ханды сайлады»- деп есептеді, сондықтан ол ант беруге міндетті емес. Қытай өз ханының қадір-қасиетіне қол сұқпаса, Ресейдің ант беру рәсімі Қазақ хандығының егемендігіне нұқсан келтіреді – Абылайдың ұстанымы осы еді [2].

Бірақ Абылай тек Ресеймен және Қытаймен ғана емес, оңтүстікте Бұхара, Хиуа және Қоқан хандықтардан да күрделі жағдай болды. Олар Орта және Кіші жүздердің жеріне жойқын жорықтар жасады. Бұл жүздердің қазақтарының бір бөлігі тіпті жоғарыда аты аталған хандықтардың қол асты болып саналды. Негізінен басты қауіп Қоқанда болғандықтан, Абылай бар күшін соған шоғырландырды.

Бұл кезде Қоқанда қатыгез, қанішер Ирдана-бек билеуші ​​еді. Оның қол астындағы қазақтар оның езгісіне төтеп бере алмады, көптеген көтерілістер болды, бірақ ол оларды өзіне тән қатыгездікпен басып тастады. Бұл Абылайға Қоқанға соғыс жариялауға – Ұлы және Кіші жүз қазақтарын Ирдана-бектің қамытынан азат етуге сылтау берді.

 Бірақ менің ойымша, бұл менің субъективті пікірім болса да, Абылай Қоқан арқылы өтетін сауда жолдарына көбірек қызығушылық танытты. Абылай соғысты бастайды, ол үшін Орынборға хат барып, әскер сұрайды, бірақ оған қолдау көрсетпеді. Сонда Абылай соғысты өз күшімен бастайды. Ол бірінен соң бірі жеңіліп, ақыры ауыр жараланып, артқа шегінеді. Әрі қарай, ол тактиканы өзгертуді шешеді – дөрекі күш көмектеспейтінін көріп, ол қулыққа бәс тігуді шешеді. Абылай орталық биліктің, яғни Ирдана-бектің күшеюін ұнатпайтын Қоқан дворяндарымен сөз байласады. Осы Абылайдың көмегімен Ирдана-бек қоршауындағы ықпалды мәртебелі адамдарды өз жағына еңкейтіп, алдымен оларға алым-салық салып, содан кейін оларды тонап үлгерді. Ол бейбітшілік туралы ұсыныспен бекке елшілер жіберіп, тоқтағысы келді, бірақ ол бас тартты.

 Содан кейін Абылай жаңа жасақ жинап, бағынбайтын билеушіге қарсы жорыққа шықты. Көптеген қалалар Қоқан хандығына тәуелді болды, олар негізінен жер тұрғындары бар шағын ауылдар болды, олардың әскерлері де, қорғанысы болмады. Сондықтан «Қалалардың» старшиналары тіпті қарсылық туралы ойламады, олар қатыгез ханнан құтылуға тырысты. Абылайға осы қорқынышты Қала тұрғындарынан» алым-салық жинаудан басқа ештеңе қалмады. Бірақ Ташкент сияқты ірі қалалар да кездесті, онда ол өте үлкен алым жинады. Осы қаланы алғаннан кейін, Абылай бұған тоқтауға болады деп шешіп, елшілерін Ирданаға жібереді. Қазіргі шекарада қалған бейбітшілік туралы ұсыныспен (яғни, Ташкентті қоса алғанда, барлық қалалар Абылайға кетті), Ирдан табиғи түрде бас тартты және Абылай оны аяқтауға шешім қабылдады.

Қол жеткізілмеген мақсаттарға қарамастан, Түркістан, Шымкент, Созақ және Ташкентке уақытша тәуелді тағы бірнеше қалалар Абылайдың билігіне өтті. Нәтижесінде Қазақ хандығының халықаралық ұстанымдары айтарлықтай нығайды. 1771 жылы ол Еділ қалмақтарын талқандады. Абылай ханның билігі кезіндегі елдің шекаралары қазіргі заманға қарағанда әлдеқайда кең болды. Сонымен қатар, халықтың рухани жағдайын да атап өту керек – оның моральдық-психологиялық келбеті прогрессивті және патриоттық болды [3].

1759 жылдан бастап патша әкімшілігі Абылайға Әбілмәмбетті орнынан түсіріп, оның орнын басуды ұсынды, бірақ ықпалды сұлтан бас тартты. Хан қайтыс болғаннан кейін ғана Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи мешітінде Абылай ақ киізге көтеріп, барлық үш жүздің жаңа ханы болып жарияланды [4]. 1771 жылы Орта жүз ханы Әбілмамбет қайтыс болды. Атақты би, белгілі сұлтандар, ірі қолбасшылар Абылайды қолдады. Ол хан тағына жалғыз нақты үміткер ретінде танылды. Дала ақсүйектері ұстанған мұрагерлік дәстүріне сәйкес, хан тағына қайтыс болған ханның үлкен ұлы, жоңғар шапқыншылығына қарсы күрестің белгілі қатысушысы – Әбілфайыз мұра болуы керек еді. Абылай ханның сайлануы оның қазақ жерлерін шоғырландыру ісіндегі айрықша еңбегін мойындау болды. Бұл оның тайпалар арасындағы беделін нығайтты, сонымен қатар ол Ресейде де, Қытайда да танымал болды. Үш қазақ жүзінің өкілдері сұлтанды ақ қорқынышпен көтеріп, оны бүкіл қазақ жерінің ханы деп жариялады.

Өз иеліктерін мұрагерлер (30 ұл мен 40 қыз) арасында бөле отырып, Абылай Қазақ хандығын басқаруда бірқатар жаңалықтарды жүзеге асырды. Тақта болған 10 жыл ішінде басқару нысаны іс жүзінде біртұтастық болды. Қазақ жерінің жоғарғы тұлғасы ретінде ол хан гвардиясының жауынгерлері арқылы ең жақсы жайылымдық жерлерді, әсіресе солтүстік-шығыс аудандарда пайдалануды бақылап отырды.

Абылай ықпалды билер-Қаздауысты, Қазыбек, Төлеге сүйене отырып, өзінің жеке билігін нығайтты. Ол «Жетіжарғы» қабылданғанға дейін өз күшін сақтап қалған Қасым мен Есім хандарының заңдарын жетілдіріп, қолданыстағы заңнамаға көптеген өзгерістер енгізді. Ең алдымен, бұл Абылай хан билігінің шектеулерін қабылдамағандығынан көрінді. Әр түрлі ұлыстардың басында ол өзіне жақын, адал сұлтандарды орнатты, сот істерін шешуде билер-қазылардың билігін шектеді. Хан сотындағы билер кеңесі хан Тәуке кезіндегідей маңызды рөл атқармады. Шоқан Уәлиханов «Абылай ханның билігін кеңеспен шектеген күшті Ата-бабалар мен сұлтандардың ерік-жігерін тыныштандырды. Сонымен бірге ол билердің беделін толығымен жоя алмады және олардың еркімен санасуға мәжбүр болды». Хан ортасының ең ықпалды саяси қайраткерлері Қазыбек би мен Бұқар жырау болды.

 Сырттағы апқыншылықтарға қарсы күрес кезінде танымал болған батырларға сүйене отырып, Абылай жауынгерлік қабілетті армия құрды, қырғыздарға, өзбектерге қарсы күрес жүргізді, хандықтың өзінде қарсыластарымен, оның жеке билігін күшейтуге қарсы шыққандармен қатыгездікпен күрес жүргізді.

Абылайдың ішкі саясаты орталық билікті нығайтуға бағытталды. XVIII ғасырдың бірінші ширегінде әрбір рулық бірлестік іс жүзінде автономды болды және оны өз билері, рулық басқарушылар басқарды. 1730 жылдары бұл жүйе өзгере бастады, сұлтандардың рөлі өсе бастады. Абылай жүздер мен үлкен бірлестіктерді басқаруға Ұлыс жүйесінің элементтерін енгізуге ұмтылды. Мұндай билеушілердің рөлін ханның көптеген ұлдары атқарды.

Абылай орталық билікті күшейту үшін қабылдаған екінші іс - шаралар кешені-өз дәуірінің мықты тұлғаларының қызметіне сүйену. Абылай ханның айналасында біз XVIII ғасырдың ұлы жырауларын көреміз: Бұқар жырау, Үмбетей, Тәттіқара; батырлар - Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, ұлы билер-ақсақал Төле және Орта жүзден Қазыбек.

Абылай оңтүстіктегі қазақ қалаларын қайтарып алды, қысқа мерзімде Созақ, Сайрам, Шымкент және Ташкентті иемденді. Алайда, Орта Азия мемлекеттерінің Қытайға қарсы одағын құру әрекеті сәтсіз аяқталды. Ауғанстан, Бұхара, Қоқан және Қырғызстан одақтас ретінде қабылданды, бірақ Қоқан мен қырғыздармен өткір Қайшылықтар қарулы қақтығыстарға ұласты. Бұхара ғана Қазақстанмен одаққа келісті. Абылайдың мемлекет ішіндегі қызметі табысты болды.

Абылай ханның үлкен саясаты қазақтарға 18 ғасырдың үстем көшпелі этносына айналуға мүмкіндік берді. Бірде-бір қазақ ханы, Абылайға дейін де, одан кейін де мұндай шектеусіз билікке ие болған жоқ. Бұл, ең алдымен, оның билігінің харизматикалық сипатына, көреген саясаткер және нәзік дипломатқа байланысты болды, Абылай өз жақтастарының сүйіспеншілігі мен қарсыластарының құрметіне ие болды.

Бұған ханның жеке қасиеттері де ықпал етті. Абылай мұсылман ретінде жақсы білім алған. Бұл ерекше саясаткер, тамаша қолбасшы және дипломат болды.

Абылай ханның белсенді ішкі және сыртқы саяси қызметінің арқасында Қазақ хандығы салыстырмалы түрде қуатты және біртұтас мемлекетке айналды. Абылайдың мемлекет қайраткері, Мемлекет басшысы ретіндегі стратегиялық міндеті қазақ мемлекетін нығайту және одан әрі тәуелсіз дамыту болды. Жағдайдың күрделілігін түсініп, ол бұл мәселені шешуге тырысты. Оның халықты біріктіргеннен кейінгі келесі қадамы көрші мемлекеттермен өзара тиімді, қауіпсіз дипломатия құру болды. Алға қойылған мақсатқа жету үшін Абылай жауынгер-қолбасшының ерекше дипломатиялық қасиеттері мен батылдығын көрсетті. Абылай хан тұсында ұзақ уақыт ішінде алғаш рет қазақтар мен қалмақтар арасында бейбітшілік туралы келісімге қол жеткізілді, оған хан соңғылардың тұтқында болған кезде қол жеткізді. Абылай 1743 жылдың көктеміне дейін тұтқында болды,ол Сұлтан Әбілфайыз – Аманат Әбілмамбеттен келгенде ғана босатылды. Бір қызығы, оны босатуда Ресей әкімшілігі өте үлкен рөл атқарды, к. бастаған елшілік Галдан-Церен ставкасына жіберілді. Бұл Абылайдың азат етілуінің пайдасына таразыны еңкейткен сияқты. Бұл факт Ресейдің сол кездегі Қазақ хандығының ең ықпалды және көреген саясаткерлерінің бірін мойындағанын көрсетеді. Абылай хан бейбітшілікті сақтау және қазақ халқының тәуелсіз дамуы үшін Ресеймен және Қытаймен бейбітшілік туралы дипломатиялық келісімдер жасасты. Шарттар жасаса отырып, бұл мықты мемлекеттер қазақ хан күшімен және күшімен тікелей есептелді. Ұлы стратег жоңғарларға қарсы соғыста қазақ хандығының өлімін күткен орыс және қытай билеушілерінің айлакер саясатын айқын көрсетті. Сондықтан Галдан-Церенмен тоғыз жылдық бейбітшіліктен кейін ол жаңа соғыстарды күтті. Жоңғар мемлекетінің ішіндегі ішкі жанжалдардың салдарынан соғыстың басталу ықтималдығы жеделдеді.

Қазақтардың этникалық құрамы XVIII ғасырдың ортасында қалмақтар, башқұрттар, қырғыздар, қарақалпақтар мен Орта Азия халықтарының өсімі есебінен едәуір толықтырылды. Ең жуықтап есептегендей, қазақтардың саны 3 млн. - ға жетті. Tарихта Орталық Азияның бірде-бір көшпелі халқы бұл көрсеткішке жеткен жоқ.

Хан экономикалық мәселелерді де сәтті шешті. Ресей мен Орта Азия мемлекеттерінің шаруашылық өмірімен таныс Абылай егіншілікті дамытуды көтермеледі. Ол автономды халықтың Ертіс, Есіл жағалауларында, Көкшетау ауданында және Тарбағатай тауларында егіншілікке көшуіне ықпал етті. Ертісте, Петропавл, Көкшетау, үй желісіне жақын жерде қыстай отырып, Абылай көшпенділердің шаруашылық жүйесінің дамуын қадағалады. 1761 жылы Екатерина II-ге жазған хатында Абылай ағаш үйлер мен 200-300 пұт астық шеберлерін жіберуді сұрады.

Абылай хан дарынды адам бола отырып, өз халқының өзіндік материалдық және рухани мәдениетін дамыту үшін көп жұмыс жасады. Ол халық музыкасының үлкен жанкүйері болды, өкінішке орай бірнеше күй жасады. Халық мәдениетінің меценаты ретінде ол ақындарды, импровизациялық музыканттарды қолдады. Ақын Тәтікара, жырау Үмбетей сияқты қазақ мәдениетінің қайраткерлері өз шығармаларында оның даналығы мен ұлылығын дәріптеді.

Абылайға қазақ жерінің көрнекті жыршысы, оның кеңесшісі Бұқар Жырау Қалқаманов үлкен әсер етті.

Абылай 1781 жылдың күзінде қайтыс болып, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген. Ол, бәлкім, көзі тірісінде Алла Тағала ұлы істерді орындау үшін жіберген «аруах («рухты бейнелеген»)» деп атаған жалғыз қазақ билеушісі болған шығар. Абылай көзі тірісінде әулиелер санатына жатқызылып, халық жадында қазақ жерінің бірлігі мен тұтастығының бейнесі ретінде қалды.

Абылай қайтыс болғаннан кейін Орта жүздің билеушісі хан болып оның үлкен ұлы Уәли сайланды. Патшалықтың орасан зор мемлекетті басқарудағы ұстанымын шектеуге күш салуы Біртұтас Қазақ мемлекетіндегі ішкі байланыстардың біртіндеп әлсіреуіне әкелді. Мұны Ресей әкімшілігі пайдаланып, аймақты империяға қосуды жалғастырды.

Бүгінгі таңда «Меритократия» деген сөз бар, ол сөзбе-сөз «жақсылардың күші»деп аударылады. Абылай ханның үлгісін жеке адамның көтерілуінің осындай қағидасы көрсететіні таңқаларлық. Онда айналасындағылар әскери және ұйымдастырушылық қабілеттерін жоғары бағалады, ал Абылай ханның бұрын жүргізуші болып жұмыс істегеніне аз адамдар назар аударды. Әрине, оның жетістігі, ең алдымен, оның бай өмірлік тәжірибесі. Еңбек пен соғыстың жас кезінен қорықпай, ол істің мәнін жақсы түсінуді үйренді. Мұндай көтерілу механизмі XVIII ғасырдағы Қазақ хандығының жетістігін алдын-ала анықтады.

Тағы бір қызықты жайт бар - Абылай ханның өрлеуі қазақ қоғамындағы туыстық факторды төмендететін және төмендететін сайланған лауазымдар бойынша жүрді. Сонымен бірге, механизмнің өзі қоғамдағы теңсіздіктегі алшақтықты жоюға көмектесті. Абылай хан өз заманының беделді және талантты адамдарына үнемі сүйенетіні белгілі, ал жырау Бұхара, Үмбетей, Тәттіқара, Қабанбай батырлары, Бөгенбай, Малайсары, Төле би, Қазыбек, Әйтеке батырлары көп болды.

Бүгінгі күннің өзінде, сол кездегі қазақ қоғамын бағалай отырып, Абылай ханның реформалары меритократия қағидатына ықпал етуі тиіс деп айтуға болады, мұнда жеке еңбегі асыл тегінен жоғары қойылды. Мұндай қағиданы жүзеге асыру хандықтың тұрақты дамуына ықпал етуі керек еді. Айта кетейік, тарихшылардың айтуынша, Абылай хан тұсында халық саны 3 млн.адамға жеткен, бұл демографиялық өсімнің де, ол жүргізіп отырған саясаттың да табыстылығының көрсеткіші болып табылады.

Абылай ханның «Арыстан Мен айдаһар арасында» деген атқа ие болған сыртқы саясаты да қызықты. Біз сол кездегі Қазақ хандығының үлкен көршілері-Ресей мен Қытай туралы айтып отырмыз. Әрине, XVIII ғасыр біздің стандарттарымыз бойынша қатал болды. Сонымен қатар, Қазақ хандығы жоңғарлармен үнемі соғыс жүргізуге мәжбүр болды. Тарихи дереккөздердің айтуынша, Абылай хан Қытай мен Ресей мүдделерінің теңгерімін сақтауда Тәуелсіздік кепілдігін көрген. Ол үшін Қазақ хандығының билеушісі екі державаға адалдық танытып, олардан саяси дербестігін сақтап қалды. Бұл мінез - құлық оған Тәуелсіздіктің басты қаупі-жоңғарға ауысуға мүмкіндік берді.

Белгілі бір дәрежеде Абылай ханның дипломатиялық «формуласы» қазіргі кезде де өзекті. Рас, бүгінде оның мақсаттары ұлы қазақ ханы басқарған кезеңнен мүлдем өзгеше, өйткені ол державаларды тежеуге емес, Қазақстанның дамуына бағытталған. Ресей мен Қытай бүгінде Қазақстанның іскер серіктестері болғандықтан, бұл туралы біздің саяси және ең алдымен экономикалық және сауда байланыстарымыздың сипаты айтады. Қазіргі уақытта Қазақстанның көпвекторлы саясаты аясында мүдделер теңгерімі сақталады. Екінші жағынан, бұл тек Қытаймен немесе Ресеймен ғана емес, әлемнің басқа мемлекеттерімен де қарым-қатынасты сәтті дамытуға мүмкіндік береді.

Бүгінде Қазақ елімізде Абылай хан - тарихи қаһарман ғана емес, сонымен қатар қазақстандықтардың қазіргі ұрпағы үшін қазына деп айтуға болады[5].

**Әдебиттер тізімі:**

1.Козыбаев М., Нурпеис К., Жукешев К. История Казахстана. - Алматы: Жазушы, - С. 186. 2005

2.Жолдасбаев С. История Казахстана. - Алматы: Санат, – С.96.

3.История Казахстана в русских источниках XVI – XX вв. Журналы и служебные записки дипломата А.И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731 – 1759 гг.). - Алматы: Дайк-пресс, - С.127.

Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Аблай-хан. Внутренняя и внешняя политика.Алматы: Жазушы, - С. 45.

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://inform.kz/rus/article/ 2594541 - (дата обращения: 1.2014).