«С.Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін орта мектебі»КММ

«Әлихан Бөкейханов- Алаш арғымағы».

Әлихан Бөкейханов- 1866 жылы наурыз айының бесінші жұлдызында сонау Семей облысына қарасты Қарқаралы уезінде дүние есігін ашқан.Түп тамыры Шыңғыс ханнан ұлы Жошыдан бастау алатын төре тұқымының баласы.Арғы аталарының бәрі ел тізгінін ұстап, қазақ деп ұрандап өткен. Соның ішінде қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей осы Барақ сұлтанның баласы.Бөкейден Батыр,ал Батырдан Мырзатай,Мырзатайдан Әлиханның текті әкесі Нұрмұхаммед тараған.Әлиханның әкесі Нұрмұхаммед - өте білгір, ашық,кең маңдайлы, аю денелі,білімге жақын көзі ашық,көкірегі ояу адам болған, анасы Бегімханым- сыпайы, биязы, оқу-білімге жақын,парасатты адам.

Тарих қойнауында Алашорда- СССР үкіметінің елге төндірген қауіпін- ің басында ұлттық интеллигент тұрды. Бұл интеллигенттің басты мақсаты-қазаққа қытымыр қыстай төнген СССР дің қитұрқы саясатына төтеп беру, жәнеде феодалдық езгіден аяқ асты болған ұлтарақтай халыққа бостандық пен тәуелсіздің таңын атыру болатын.

Әлихан Бөкейхановтың саясаткер ретінде саяси қозғалысының рухани негіздерін айту артық емес.Біріншіден, Әлихан қараңғы түнекке тап болған халыққа жарық беруге,еркіндік пен бостандықты сыйға тартуға ұмтылғаны айдан анық.Оның мұндай қасиеттері ұлттық идеяологияны тіліне,қаламына тиек етіп жүрген Абай Құнанбаев сынды ақын жазушыларымыздың терең ойлы шығармалары мен өлең жолдары сеп болды десек қате айтпаймыз. Әрине бұл тектен-тек емес, Әлихан Абайдың Қобыланды,Ерсайын, Қозы Көрпеш-Баян Сұлу және тағы басқа ауыз ертегілері мен жыр-шумақтарын зерттеп мына ұрпаққа насихаттап өтуін кездейсоққа жатқызу біз үшін бұлың- ғыр әлем секілді.

Әлиханның ең алғашқы ел саясаты тарихындағы көрінісі М.Дулатұлы ның Алаш партиясын құру туралы бағдарламасының жүзеге асыру мақса тында тергеушіге хат жазу хатынан танысақ болады.Хатта: «біз Орынбор-дағы қазақ зиялыларының басын қосып,ел үшін қызмет етіп жүрген қоғам қайраткері әрі бастығы А.Байтұрсынов,Ә.Бөкейханов «Алаш »партиясын жасауға белімізді бекем буып, бағдарламаның жүйесін жасадық. Алайда кеңес үкіметінің бұл жобаға теріс көзбен қарауынан, жобаның бекітілмеуі сол кездегі жағдайдың оңтайлы болмауынан еді(1929 жыл,30 қараша)».

1917 жылдың 21 қарашасында «Қазақ»газетінде Алаш партиясы жоба сының түп нұсқасы халық назарын аудартты.Бұл құжатқа ұлт зиялыларымен қатар Ә.Бөкейханов,М.Дулатов,А.Байтұрсынов,Омаров,Бірімжановтар үзілді-кесілді қол қойды.Бағдарламаның ең бірінші тарауы «мемлекет қалып» қазіргі тілмен айтқанда мемлекеттік құрылыс, «мемлекеттік құрылым» ұғымын білдіреді. Былай қарасақ, « Алаш партиясының» және оның негізін қалаушылардың басты талабы қазіргі ТМД мемлекетінің мақсатымен ұқсас іспетті: ішкі сыртқы терезесі тең дербес, бейбіт мемлекет құру талабы анық көрсетілген.

ХІХ ғасырдың соңында КСРО даласында саясаттың қызу талқыға түскен кезі еді.Сол кезде Ә.Бөкейханов қызу талқыға түсіп жатқан саяси орда атанған Омбы қаласының техникалық училищесінде білім алады.Бірақ оның саяси ой-идеологиясының қалыптасуы С.Петербург қаласында бастау алады. Ол жерде Ә.Бөкейханов студенттік дебат, қызу айтыстарға қатысып, жаңа ғасырға қадам басқалы отырған Кеңес мемлекетінің даму жолдарының тиімді лігі жөнінде пікірлер қақтығысына көз жеткізді,өз ойында шыңдай түсті.

1896 жылы Ақмола,Семей,Торғай облыстарына халықты қоныс аудару мақсатында экспедиция жүргізу үшін Щербина Ф.А бастаған топ жасақтал ды.Бұл жасаққа Ә.Бөкейханов өз еркімен, өзінің ыстық ықыласымен қосылу ға бел буды.

Әлиханның Халық бостандығы партиясына өтіп,қазақ зиялы қауымы мен саяси белсенділерін жинап шағын топ жасақтады.Әлиханның бұл партиядағы билігінің күшеюіне, елдегі жағдайларға біраз өзгеріс енгізуіне, сонымен қатар басқарушылық қабілетін дамыта түсуіне,саяси белсенді және ұлт азаттық қозғалысты ұйымдастырушы дипломат ретінде танылуына Омбыдағы күндері септігін тигізді.

Қазақ жерінде жергілікті халық арасынан қазақ бөлімшесін құру мақсатында 1905 жылы Кеңес үкіметінің конституциялық демократиялық партиясының ұйымдастыруымен Оралда,Семейде жиындар өткізген.Сол жылдары патша өкіметіне қарсы өткен отаршалдық саясатындағы күресте Қарқаралы петициясын ұйымдастырушылардың бірі болған. Дәл осы петицияда 14500 адам Әлихан бастаған петицияға қол қойды.

Әлиханның ел үшін қызмет етуде абақтыға жабылулымен қатар ,айдау ға салынғанын да ой елегімізден алып тастау мүмкін емес.Бүкіл мағыналы өмірін,халқының азаттық алып,еркін ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше еліме деген бостандық жолында жасаған қызметі сан қилы.Әлиханның беделі өскенінен қорыққан большевиктер партиясы оны Мәскеуге жер аудартып, Қазақстанға аяқ басқызбады.Он жыл үй қамауында отырған Әлиханды жазықсыз жаламен 1937 жылдың тамыз айында Мәскеу қаласында жетпіс бір жасында ату жазасына кесілді.

Сөз соңында,Әлихан Бөкейханов ХХ ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалымдарымыздың бірі болды.Ол қарастырған негізгі аспектілер:эпостың тарихилығы,қазақ фольклорларының түрлері,шығу мезгілі,жыршы мен оның шеберлігі, қоғам дық ой сананың жырда көрініс табуы,бейнелер,олардың атқарған қызметі әлі де қазақ фольклорында өз маңызын жойған жоқ,және сол дәуірдің жетістігі боп саналатыны сөзсіз.