**Отан қорғаушылар туралы кітап**

Қорғаушы — жаудың қимыл-әрекетінен қорғайтын адам. Адамдар әлемді соңыстан қорғайды, табиғатқа пана болады, жетімдерге, кедейлерге қамқор болады, елі мен жерін жаудан қорғайды. Қазақстанда Отан қорғаушылар күні мерекеленеді. Отанды қорғау, сүю – әр азаматтың парызы. Біздің ұлдарымыз — Отанымыздың болашақ қорғаушылары.

Құрметті балалар, бұл кітаптарды оқып шығып, елімізді қорғаушылар туралы көптеген мағлұмат аласыңдар.

**Жеңіс күні** – біздің еркін өміріміз өз өмірлерін өлімге қиған ұрпаққа тағзым. Сол зұлым соғыстан аман қалған ардагерлерімізге шынайы мың алғысымызды білдіріп, басымызды иеміз. Ал жау оғынан қаза тауып оралмағандар мәңгі есімізде.

Сол соғысқа қатысқан не куә болғандардың әрқайсысы батыр атағына ие. Бұл жеңіс күні миллиондаған адам көздерінің жастары мөлдіреп ескертікштер алдына гүл салады.

**Соғыс туралы кітап оқып шық**

Бауыржан Момышұлы — еліміздің жарқын тұлғаларының бірі, даңқты офицер, талантты жазушы. Соғыстың алғашқы жылдарынан-ақ өзін батыр ретінде көрсете білді. Ол туралы ерліктерінің ізін суытпай 1942-1943 жылдары жазушы Александр Бек «Волоколамское шоссе» кітабын жазған. Ал оны отставкаға жібергенде өз басы басынан аяғына дейін соғыс туралы кітап жаза бастады. Әрі ол «Біздің отбасымыз» атты поэтикалық кітапты да жазған. Онда Отан, туған-жақындары, әжесінен естіген көне аңыздар туралы жазыған. Момышұлы Орта Азияда, Қиыр Шығыста қызмет еткен, оның командирі аты аңызға айналған Блюхер болған. Бауыржан соғыстың алдында Алма-Ата ақаласына жолданған, онда Панфилов басқарған 316 атқыштар дивизиясы қалыптаса бастаған. Момышұлы ола адамды есінде мәңгі сақтаған. Өзінің «Артымызда Москва» атты кітабында әскери ұстазы санаған батыры туралы аз жазбаған. Панфилов дивизиясы құрамында Бауыржан Момышұлы 1941 жылдың жазында майданға аттанған. Ол ұзақ соғысты аға лейтенанттан бастап, полковник атағымен аяқтады. Взвод, батальон, полк, дивизияны басқарды. Оның өмірбаянында Москва түбіндегі шайқас ерекше орын алады. 1941 жылдың қарашасында ол өз қарамағына 19-шы гвардиялық атқыштар полкын алады. Капитан Момышұлы өзі туралы талантты командир ретінде айтқызып қана қоймай, Матренино деревнясының Волоколам шоссесі жанында фашистерді үш күн бойы ұстап тұрып, өз батальонын қоршаудан аман алып шықты. Халық оны батыр атады. Ештен кеш жақсы. Бауыржан Момышұлы 1990 жылы Кеңес Одағының батыры, Ленин орденіне қайтыс болғаннан кейін иеленді. Бұл наградаларды әкесі үшін оның ұлы Бақытжан қабылдады.

**Соғыспен күйдірілген хаттар**

Екінші әлемдік соғыстың аяқталғанына 76 жыл өтсе де, оның саңғырығы әлі де естілуде. Ол – белгісіз жауынгер зираттары, шайқас орындарын ойып алған снарядтар мен сынықтары, ойылып жарақат алған жеріміз. Ол – аман қалған ардагерлеріміз бен тылда жеңіс үшін жанын аямай еңбек еткен тыл ардагерлеріміздің естеліктері. Сол естеліктердің бірі – жауынгерлердің «үшбұрыш» хаттары. Бұл қымбат баға жетпес хабарламалар құнды қобдишаларда сақталуда. Сол хат жолдарын оқи отырып, жеңісімізге қалай қол жеткізгеніміз туралы да білуге болады. Көптеген отбасыларда уақыттан сарғайған, бүктелген жерлері тозған, далалық пошта штампы әлсіз көрінетін қарындашпен жазылған хаттар баппен сақталуда. Бұл хаттарды соғыстан бәрі күткен! Майдандық үшбұрыш сол зұлым дәуірінің символы болатыны да осыдан.

**7 мамыр**

1992 жылдың 7 мамырында Қазақстан Президенті Н.Назарбаев ұлттық қарулы күштерді құру туралы жарлыққа қол қойды. Дәстүр бойынша Отан қорғаушылар күні Қазақстан Президенті (қолбасшы болып та табылады) кезекті әскери атақ беру туралы жарлық шығарып, ерекше қызмет еткен әскери қызметшілерге наградалар табыстайды.

**Қазақстандық батырлар**

Ұлы Отан соғысы кезінде майдандарда қазақстандықтардың көрсеткен ерліктері сан алуан: Москва, Сталинград, Ленинград түбіндегі шайқас, Балтық жағасы, Украина, Польша, Германия, Франция, Қытай маңындағы шайқастар, әскери шабуылдар, партизандық қозғалыстар. Жеңістің Алтын кітабына Кеңес Одағының Екі мәрте батырлары – С.Луганский, Т.Бигелдинов, Л.Беда, И.Павлов есімдері жазылған. Қазақстанның атын Н.Абдіров, Қ.Қайсенов, Т.Тоқтаровтың есімдері танытқан. Жеңіс Туын Рейхстагқа алғаш тіккен қазақ жауынгері Р.Қошқарбаев. Жаңа деректер бойынша 520 қазақстандық Кеңес Одағының батыры атанып, 110 мың жауынгер Даңқ орденімен марапатталған.