**ЕЖЕЛГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН**

**1.1. Тас дәyipi: кезендер, тарихи ескерткіштер. Teмip дәуipiнe өту: энеолит, Ботай мәдениеті.**

Адамзаттың пайда болуы мен калыптасуы тас дәуірінен бастау алады. Тас дәyipi б.з.д. 2,5 млн. жылдай бурын басталып, б.з.д. ІІІ мынжылдықта аяқталды, яғни 2 млн. жылдан астам кезеңді қамтиды. Тас дәyipi: палеолит (ежелгі), мезолит (орта), неолит (жана) болып уш кезенге бөлінеді.

Ең ежелгі адамның қалдықтары және қам-қарекетінің іздері Шығыс Африкадағы Танзанияның Олдувай шатқалынан табылды. Оны «homo habilis» - «enті адам» деп, ал мәдениеті «шой тас» деп аталды, өйткені олар енбек кұралдарын дайындауга малта тасты пайдаланды: оның бетін ұрғылап, жару және кесу куралдарына лайықтады. Археологиялық ескерткіштердің табылған жері бойынша ежелгі мәдениет олдувайлык деп аталып кетті. Ол уакыты бойынша 2,5 млн - 700 мың жыл бұрынғы кезенді қамтиды. Бұдан бepi 700 мың - 140 мың жыл бұрынғы аралыққа шель және ашель мәдениеттері (франциядагы Шель және Ашель калаларының атымен аталған) тән болады. Бұл мәдениеттер төменгі палеолитке кіреді. Орта палеолит - бұл 140 мың - 40 мың жыл аралығындағы кезең, Ашель және Мустье (Франциядағы үңгірдің аты) мәдениеттері қалыптасқан уақыт аралығы.

Тарих ғылымында алғашкы адамдардың пайда болган жеріне қатысты екі түрлі көзқарас бар. Бұл тұжырымдардың бір бағыты (полицентристік) бойынша, адамзаттың пайда болган жері Африка, Азия, Еуропа кұрлығы, ал eкінші көзқарас (моноцентристік) бойынша - адамзат бip жерде, атап айтқанда - Солтүстік Шығыс Африкада, Алдыңғы және Оңтүстік Азияда пайда болды да, (өйткені ежелгі гоминидтердің негізгі шоғыр-шоғыр қалдықтарын археологтар осы жерлерден тапкан) содан кейін ғана жер шарының барлық аймақтарына қоныстанған деген тұжырым жасайды. Осы екінші көзкарасты қолдаушылар анағурлым көп. Бірақ қалай деп айтылса да, алғашқы қазак жері, яғни қазіргі Қазақстан аумағы төменгі палеолит - шель-ашель кезеңінен басталып ежелгі адамның пайда болуы мен қалыптасу аймағына кіреді. Ол кезендегі бұл жерде климаттың жылы да ылғалды, өсімдік әлемінің сан алуандығы және жануарлар түрлеріне өте бай болуы ежелгі адамның өмір cүруіне қолайлы жағдайлар тудырган.

Қазақстан аумағында адамның болған iздері, тастан жасалған енбек құралдары

- кескіш, қырғыш, тескіштер - төменгі палеолитке, ягни 1 млн. жыл бұрынғы кезеңге жатады. Өзінің даму барысында бұл адам «homo erectus» - «бойын түзеген адам» кезең деңгейінде турған eді. Ол от жағуды әpi оны қолдануды білді, аңшылықпен, терімшілікпен айналысқан. Ен көне енбек кұралдары – кескіш, кырғыш, тескіш, ұрғыштар Онтүстік Қазакстанда Каратау жотасының онтүстік батыс беткейінен, Қоңырдек калашығының тұсындагы Арыстанды өзенінің су жайылатын жайылмаларынан табылған. Мыңдаған кескіш, тескіш, келі-келсаптар табылған ерте палеолит тұрақтары Жамбыл облысы, Каратау каласының солтустік шығысында шоғырланған. Бул тұрақтар Бөріқазған, Тәңірқазған деп аталады. Сол кезенің ескерткіштері Қазакстанның баска бөліктерінен де кездеседі. Орталық Қазақстанда - Сарыарқаның солтүстік-шығысында орналасқан құдайкөл тұрағы, Жезқазған тубегіндегі Жаманайбат, Карағанды облысы Жезді ауданындағы Обалысай тұрактары. Шығыс Қазақстандағы мұндай тұрақ Kүршім ауданының Каратоғай ауылы маңындагы Қолғуты өзенінің жағасында орналасқан. Онтустік Қазақстандағы төменгі палеолиттің археологиялык казбаларының Азия және Африка аумақтарынан табылған осындай қазбалармен (материалы мен дайындау техникасы бойынша) үлкен ұксастықтары мен сәйкестіктері бар. Бұл қазақ жерінің төменгі палеолит уакытынан бастап-ақ адамның пайда болу, қалыптасу аймағына кіргенін тағы бip дәлелдейді.

Қазipгi уакытта жинақталган ғылыми материалдар мен деректерді кайта

ой елегінен өткізуде. Мұның маңызды бағыттарының бipi аридтік аймақтағы палеолит ескерткіштерінің ерекшеліктерін аныктау болып табылады. Осыған қатысты Семізбұғы, Шақпақата тұрактары сиякты баска да «ашық типтегі» тұрактардың алатын орны зор. Мәселен, Жезқазған облысы, Семізбұғы ұсақ шоқылы ауданының 2500-3000 м алаңынан 1611 дана тас бұйымдардың топтамасы жинақталган. Сол ceбепті де Казакстанның ежелгі тұрғындары питекантроп пен синантроптың замандастары болды деген тұжырым жасалады. Қазақстанда орта палеолит ескерткіштері кең таралған. Бұл кезеңнің тұрактары Онтүстік Қазакстан облысы, Арыстанды өзенінің он жағасындағы Қарасу мекенінде кеп кездеседі. Мұндай археологиялык ескерткіштер Орталык Қазақстанда Карағандының coлтүстігіне таман Бетпақ мекеніндегі Сарысу өзенінің орта ағысында орналасқан. Ал, Батыс Қазақстан аймағында Манғышлак түбегінен табылған.

Сонғы палеолит б.з.д. 40 мың - 10 мьң жылдықтар кезеңін камтиды. Бұл кезеңде адамдар Жер шарының барлык климаттык белдеулеріне коныстанып, нәсілдер мен нәсілдік топтардың топтардың қалыптасуы жүрді. Қоғамдық катынастар рулық қауымньң кұрылуымен басталып, коғамдық ұйым ретінде рулар пайда болды. Рулық ұйым аналық ру жүйесі негізінде кұрылды. Әйелдің үй шаруашылығындағы белсенділігі, ұрпақ жалғастырушы ретіндегі қасиеті айкындалып, қауымдағы басшылық орынды әйел иеленді. Бұл адамныңың қазіргі табиғи типі «homo sapiens» - «саналы адамның калыптасу уакыты болды. Оның рухани саладағы түсінігі күрделеніп, дін мен өнердің алғашкы нысандары, негізінен жан-жануарлардың кейіп-кескініне ену арқылы оларға билік жүргізі ceнімі аңшылыктың сиқырлы піріне табынушылық кең тарады. Алғашқы қауымдык өнердің басты такырыбы - жануарларды бейнелеу, ою, мүсін болды. Жердің құнарлылығын бейнелейтін сүйектен, тастан, балшықтан жасалған әйел мүсіндері болған. Қазақстанда жартастарға қашалып салынған бейнелердің 130-дан астам орны табылды. Алғашкы адамдардың о дүниелік өмір туралы түсініктері наным-сенімдердің қалыптаса бастағанын көрсетеді.

Онтүстік Қазақстандағы Шолаққорған қалашығының батысындағы Ащысай тұрағы, Шығыс Қазақстанның Бұктырма өзенінің оң жағалауындағы Үңгір турағы, сол Шығыс Қазақстандағы Қанай, Свинчатка және басқа да тұрақтар сонғы палеолит ескерткіштері болып табылады. Сонғы палеолиттің еңбек кұралдары Онтүстік Қазақстанда Каратау жотасынан, Шығыс Қазакстанда Epтіс анғарларынан, Сарысу

өзені мен Солтүстік Балкаш аймағынан табылған. Бүгінгі күні соңғы палеолиттің барлығы 150-ге жуық тастан жасалған және 20-ға жуық сүйектен жасалған кұралдары белгілі болып отыр. Бұл кезеңде адамдар ағаш пен сүйектен, теріден жасанды тұрактар тұргыза бастаган.

Ежелгі тас ғасырынан (палеолит) жана тас ғасырына (неолит) ауысуының аралығы орта тас ғасыры (мезолит) болып есептеледі. Ол біздің заманымыздан бұрынғы X-V мыңжылдықтарды қамтиды. Мезолит климаттың жылынуымен, мамонттар мен жүнді мүйізтұмсықтылардың өліп бітуімен сипатталады. Мезолит кезінде адамдар садақ пен жебені ойлап тапты. Сол себепті жылқылар, жабайы сиырлар және коян, суыр сияқты ұсақ аңдар да аңшылықтың көзіне айналған. Садақ пен жебенің ойлап табылуы адамзат санасындағы үлкен жетістік болып табылады. Мезолит тұрактарының негізінен өзен, көлдер жағалауында орналасқаны анықталған. Epтic, Есіл, Тобыл, Жайық өзендерінің аңғарларындағы, Манғыстаудағы (Қызылсу) мезолит тұрактары белгілі болып отыр.

Дамудың келесі сатысы неолит - жана тас ғасыры мен энеолит - мыс ғасыры, ғягни металл ғасырына өту кезеңі болып табылады. Неолит б.з.б. V—III мыңжылдықты, ал энеолит б.з.д. III-II мыңжылдықтьң екінші ширегін қамтиды. Бұл кезең тасты өңдеу техникасының ерекше дамыған дәуірі болып есептеледі. Тас кұралдарын жасауда тегістеу, бұрғылау, кесу тәрізді күрделі тәсілдер қолданылған. Тас балта, кетпен, дән үккіш келілер жасалды. Тұтыну шаруашылығы өнімді шаруашылыққа ауысты, ягни аңшылық пен терімшілік негізінде малшылық пен eгіншілік қалыптасты. Қарапайым тау-кен ici, тоқымашылық, керамика жасау ici, яғни кәсіп түрлері пайда болды. Алғашкы жасанды материал - отқа төзімді сазбалшық өндіріле бастады. Қоғамдьқ ұйымдар жүйесі күрделеніп, тайпалар мен тайпалык одақтар кұрылды. Қазақстанда сол кезеннің 600-дан астам археологиялык ескертюштері белгілі. Мұндай тұрақтар Oңтүстік Қазақстан облысындағы Караүнгір турағы, Атырау облысы Кұлсары тұрағы, Шығыс Қазақстанда Белокаменка ауылы маңында Қызылсу турағы, Солтүстік Қазакстанда Пеньки тұрақтары, сонымен бірге бұл аймақтан бірнеше неолиттік молалар табылған. Маңқыстауда Сенек тұрағы, Бозащы түбегіндегі -шебір турағы.

Казакстан аумағында табиғи аймақтар біркелкі болғандыктан және табиғи межелермен бөлінбегендіктен, онда біртегіс материалдык мәдениет қалыптасқан. Неолит кезеңіне жататын бip-бipiне ұқсас ежелгі тұрақтардан тұратын бірнеше археологиялық мәдениеттер қалыптасқан. Оларга Қазақстан мен Орта Азияньң едәуір бөлігін қамтитын Батыс Қазақстандағы Келтеминар мәдениеті (Каракалпакстандагы Келтеминар каналының атымен аталган), Акмола облысындагы Атбасар ауданында көбірек шоғырланған тұрактардың Атбасар мэдениеті, сондай-ақ көптеген ecкерткіштер Торгай жылғасында тұрған (Маханжар, Дузбай және т.б. тұрақтар) Маханжар мәдениеті.

Энеолит дәуірінде адамдардың өміріне металдардың, әcipece мыстан жасалған куралдардың көптеп енуі тән болды. Бұл жаңа археологиялық ескерткіштерден жайпақ түпті, оюға толы керамиканы, ұсақ мүсіншілерді, тұрғын үй құрылыстарын көре аламыз. Мыс кұралдарыньң eнуі оңтүстік аймақтарда диқаншылар мен малшылардьң дамуына ықпал етті. Далалық аймақтағы малшылыктың дамуымен қоса энеолиттің тас өндірісі де қоса дамыды. Далалық аймақтағы энеолит Көкшетау облысындағы Ботай бекетінің жанындағы елді мекеннің атымен аталған-Ботай мәдениеті. Ол Солтүстік Қазақстанның далалық энеолитін бейнелейді және ол б.з.б. III-II мыңжылдықтарга сәйкес келеді. Сонымен тас ғасыры аяқталып, металл ғасыры басталды. Kөpiп отырғанымыздай, адамның қалыптасуы мен дамуын кезеңдерге бөлу адамдардың еңбек құралдарын жасау үшін тас, мыс, қола, темір сияқты табиғи материалдарды игepyi негізге алынады. Адамның қалыптасуы мен дамуының өте ерте кезеңін әрқилы атауга болады. Мәселен, алғашкы қауымдық құрылыс. Ceбебі, алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адам толык мәніндегі саналы адам ретінде қалыптасты, оның мәдениеті пайда болды, еңбектің қарапайым кұралдарын пайдалана отырып аңшылықпен, терімшілікпен айналысты. Оларды игергеннен кейн адамдар eгін өcipiп, аңдарды қолға үйрете бастады. Қауымдық болатын ceбебі: адамдардың ұйымы қарапайым болды. Оларда әлеуметтік және мүліктік тұргыда жіктелу болмады, қауымда топтар мен таптар, мемлекет жоқ болды.

**1.2. Қола дәуірі. Андронов мәдениеті. Kөшпелі қоғам негізінің қалануы.**

Б.з.д. II мыңжылдықта Еуразия даласында қола ойлап табылды. Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың археологиялық ескерткіштері жалпы атаумен Андронов мәдениеті деп аталды. Өйткені, алғашқы қазылып алынған ескерткіштер Оңтүстік Сібірдегіi Ачинск каласының маңындағы Андроново селосының жанынан табылуына байланысты Андроновмәдениеті деген атау берген. Онда 1913 жылы Б.Андрианов археологиялык қазба жұмыстарын жүргізген. Сөйтіп, Андронов мәдени қауымдастығын зерттеу тарихы токсан жылға жуық уакытқа созылған. Осы уакыт ішінде еуразияның аса ipi мәдени-тарихи кұрылымының материалдық және рухани өмірі туралы бай мәліметтер алынды. Бұл мәліметтер Андронов тайпаларының шаруашылық өмірі, металлургиясы, керамика өндірісі, тұрмыстық және коғамдық құрылысы туралы ортақ көзкарастың тууына мүмкіндік берді. Оньң таралу аймағы Оңтүстік Ciбip мен Қазақстанның кең-байтақ кеңістігін, Оралдың жакын аймактары мен Орта Азияның аудандарын қамтыды. Андронов мәдениетінің негізгі орталықтарының бipi Қазақстан аумағы болды. Андроновшылар - бұл тегі жағынан туысқан, антропологиялык, лингвистикалық кұрылымы мен шаруашылык-мәдени өмipi бойынша жакын тайпалар. Археологиялық мәліметтер негіздегендей, Андронов тайпаларыньщ басым бөлiгi отырықшылық өміp салтын кешкен. Андроновшылар бақташылығы сәл басымдау малшылықпен және егіншілікпен айналыскан. Андронов мәдениетінің белгісі ретінде мәйітті бүгілген күйінде бip жақ жанымен, такта тастардан куралган «сандық тасқа» немесе тік бұрышты қима шұнкырларға жаткызылатын өзіндік жерлеу салты калыптасқан. Адам жерленгеннен кейін әртүрлі пішін үйлесімінде тік бұрышты, домалақ, сопақ нысанда немесе үйілген корған тәрізді, тас дуалдар түріндегі молалық кұрылыстар тұрғызылған. Кейде мәйітті өртеп жіберген.

Андронов мэдениеті мынадай үш кезеңге бөлінеді: ерте қола - б.д.д. XVIII— XVI ғасырлар, орта қола - б.д.д. XV—XII ғасырлар, соңғы қола - б.д.д. XII—VIII ғасырлар аралығын қамтиды. Орталық Қазақстанда Андронов мәдениетінің 30-дан астам мекені, 150-ден аса моласы табылды. Мұның ерте кезеңі - Нура өзені алқабынан табылғандыктан «нуралык кезең» деп аталган. Орта кезеңі - Атасу өзені алқабындагы молалар тобы бойынша атасулык кезең деп аталады. Сонғы кезені - беғазы-дәндібайлық кезені деп аталды. Бул кезеңге Қарағандыға жакын Дәндібай ауылынан жэне Солтүстік Балхаш тұсындағы Бегазы сайынан табылған ескерткіштер жүйесі кіреді. Солтүстік Қазақстанда Ботай ауданындағы ерте қола ескерткіштері табылды. Сол уакыттарда тұракты елді мекендер пайда бола бастады. Оларды қалалардың алғашкы бастауы болды деп санауға толык негіз бар. Кола дәуіріндегі Қазакстан аумағында болған Аркайым, Кент және басқа да қоныстарды алғашқы қалалардың үлгісі ретінде алуға болады. Олар өзіне тән қарапайым сәулеттік құрылымдарымен ерекшеленді: қорғаныс кұрылысы, сумен жабдыктау жуйесі, ғибадатханасы, дамыған кәсібі болды. Евразия даласында қола ғасырының (б.з.д. XVIII—XVI г.) көпке белгілі бірден-бір археологиялык ескерткіш-бекініс Арқайым елді мекені болып табылады.

Аркайым - бұл бекініс әpi сарай, шеберхана әpi турғын жай орталығы болған. Оның үстінен карагандагы көрініс шеңбер түрінде көрінеді, олардың ажыратылған бөлiгi - бұл каланың басты қақпасы. Үлкен шеңбердің ішінде тағы бір шеңбер орналаскан. Ескерткіштің жалпы ауданы 20 мың шаршы метрді кұрайды. Әрбір шенбердің ішінде бөренелерден салынған тұрғын үйлер орналасқан. Аулалар мен уйлердің шаруашылық қоныстарында - ошактар, кудыктар, шункырлар, металлургиялык пештер тур. Коныстың барлық аумағынан 60 турғын жай, керамикадан, суйек пен тастан жасалған бұйымдар топтамасы, металдан жасалган енбек куралдары және кен өндіру iciне катысты заттар табылған. Андроновшылар өзен жағалаулары бойына қоныстанып, отырыкшылык өмір сүрген, қоныстары терен орлармен жэне шарбақты жалдармен коршалған. Коныстардың ауданы 25-тен 150 шаршы метрге дейін, ұзын саны 10-нан 20-га дейін баратын, 1-1,5 метр жерге енгізілген қима ағаштар түріндегі улкен жертелелерден турады. Қос шатырлы немесе пирамида тәріздес келіп, діңгектермен ұсталған, оның түтін мен жарыққа арналған тесіктері болған. Үлкен отбасылы үйде 30-50-ге тарта адам тұрды. Ал қоныс, ipгелес eгістіктер, жайылымдар мен молалар бip руға тиесілі болды. Андроновшылар шаруашылығының басым түрі малшылық, ал негізгі тамағы ет пен сүт өнімдері болды. Андроновшылардың азық-түлігі шамамен 60-70% ipi қара мал етімен, 10% қой етінен, 20-30% жылкы етінен турады. Олардың басты дәулеті жылкы табыны болатын. Қоныс маңына жақын жайылымдар бipте-бірте тозғандыктан, андроновшылар әpбip 20-25 жыл сайын жана жерлерге қоныс аударып отырған. Б.з.д. XV ғасырда, яғни орта қола кезеңнен бастап бекініссіз елді мекендер пайда бола бастады, сол кезде малдарды жайлауға айдау дәстүрі қалыптасты. Бақташылар көктемде малдың бip бөлігін алыс жайылымдарға немесе тау шалғындарына айдап кетіп, малмен бipre көшіп-конып жүрді, содан тек күзде ғана мекендеріне бірақ оралып отырды.

Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратау мен Жетісудағы Таңбалыда жартастарға қашалып салынған суреттер (петроглифтер) шоғыры табылды. Жартастарға жануарлардың, басы күн бейнесіндегі адамдардың, күйме-арбалардың кескіндері қашап салынған. Мәселен, Алматыдан солтүстік-батысқа карай 170 км жердей Таңбалы аңғарында тұрган андроновшылардың кұдайлары бейнеленген. Таңбалы петроглифтері әлемнің мәдени құндылықтарының қатарына енгізіліп, ЮНЕСКО ұйымының корғауына алынған. Орта қола ескерткіштеріне, сондай-ақ Жетісудағы Қаракұдык моласы, Қаратау өлкесіндегі Таутары моласы жатады. Аралға жақын Сырдарияның төменгі ағысынан соңғы қола дәуірінің бірегей ескерткіші - Түгіскен кесенесін атауға болады.

Қола дәуірінің тайпалары алғашкы мәдени қабаттың негізін қалады, ал соның негізінде ерте көшпенділер мәдениетінің қалыптасуы жүрді. Адамдардың негізгі кәсібі бақташылык, мал шаруашылығы мен теселі не тәлімі eгіншілік болды. Мал шаруашылығында біртіндеп мал кұрамы өзгере бастады, көшпелі өмірге бейімделді, жылқылардың, қойлардың, түйелердің үлес салмағы арта бастады. Мысалы, соңғы қола дәуірінде табындағы жылқының үлесі 14-тен 36 %-ға өciп, андроновшылар мәдениеті жылкы шаруашылығы мәдениетіне айналды. Сондай-ак, сол кезеңде тайпалық көшпелі шаруашылықтың өсуіне байланысты екі өркешті түйелердің саны едәуір артты. Түйе бейнелері қыш бұйымдарда және жартастағы суреттерде кездесті.

Көшпелі өмірге бейімделудің белгісі ретінде малды жайлауға шығару кең етек алды. Алыс жайылымдардағы бақташылар қабырғалары өрмелі жеңіл қаңқалы қостарды – киіз үйдің алғашқы нұскасын сырғауылдардан тұрғызды. Төрт дөңгелекті арбаларға орнатылған көшуге оңтайлы киiз үйлер де қолданыла бастады. Б.д.д. II мыңжылдықтың аяғы мен I мыңжылдықтың басында климат жылынып, кұрғак климат калыптаса бастағандыктан көптеген жұрт көшпелі мал шаруашылығына ауыса бастады. Сол уакыттарда тайпалардың өмірінде металлургия манызды рөл атқарды. Енбек құралдары мен қару-жарақтарды дайындаудың шикізаты: мыс пен калайының қорытпасы - қола, кейде сүрме, мырыш, қорғасын болды. Қола өзінің беркітігімен, төменгі температурада балқытылуымен, әдемі алтын түсімен ерекшеленді.

Қоғамдық өмірді ұйымдастыруда eлеулі өзгерістер болды. болды. Аналык ру аталық румен ауысты. Алғашкы кауымдық катынастар біртіндеп ыдырап, мүлік теңсіздігі күшейе бастады. Оған андроновшылардың молалары дәлел бола алады. Олардың бipeyi үлкен қорған түрінде салынып, өлген адамның қаружарағы, әшекейлері бipгe койылатын болған. Әрине, кедейлері| де болды, oлapға қыш кұмыралар, карапайым әшекейлер, қурбандыққа шалынған малдың мүшелері койылган.