**Тақырыбы:** «Менің туған өлкем-Отанымның бір бөлшегі»

**Мақсаты:** Оқушылар туған жердің, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айырықша іңкәрлікпен атсалысу-шынайы патриотизмнің маңызы екенін түсіну.

**Күтілетін нәтиже:**

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауы дамиды;

Шығармашылықпен жұмыс істей отырып, өз ойларын ашық та айқын, дәлелді сөйлеуге дағдыланады;

Отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге білімді ұрпақ болуға өз үлесін қосады.

**Ресурстар:** интербелсенді тақта, «Рухани жаңғыру» ,«Күн» эмблемалары, бейнежазба, презентация.

**Әдісі:** топтық жұмыс.

**Ұйымдастыру.**

Психологиялық дайындық.

Шаттық шеңберін құрып, бір-біріне тілек айту.

Бағдаршам түстері бойынша топқа бөлінеді.Әр топта топ басшысы сайланады.

**Кіріспе.**

*Ұлттық жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағының негізі.*

«Туған жер» бағдарламасын жүзеге асыруға елім деген әр азамат үлес қосуы керек. Халқымыз  «Отан отбасынан басталады» дейді. Яғни, Отанды сүюдің іргетасы алдымен туған жерге деген сүйіспеншіліктен қаланады. Сондықтан мемлекет басшысы ұсынып отырған «Туған жер» бағдарламасын көп болып, қолдап алып кету керек. Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс.

-Біз Қазақстан елінің ұрпағымыз.Осында туып,осында өсіп,білім алып келеміз. «Отан» деген ұғымды біз де түсініп,ерекше мән береміз.Сондықтан біздің туған елге деген,Отанға деген,кіндік кескен жерімізге деген сүйіспеншілігіміз зор.

Елім,Отаным деген қасиетті ұғымдар әр адамзаттың өз табалдырығынан өз ауылынан, өз өлкесінен басталады. Егемен еліміздің ертеңін нұрлы етер намысты  ұрпақ   бойында  ұлттық сана  көрініс  тапса, ақыл ойы мен жүрегінде туған жері мен еліне  деген  сүйіспеншілік орын тепсе, бұл қоғамымыздың  қалыпты  дамуы, өркениетке  ұмтылу жолындағы  нәтижелі  көрінісі болып саналмақ.

/Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», «Туған жер» бағдарламасы туралы бейнекөрсетілім/

2. **«Ой шақыру» стратегиясы.**

-Сабағымызды «Сұрақ-жауап» ойынымен жалғастырайық. Балалар, тақтаға назар аударыңыздар. Сұрақтарға дұрыс жауап берсеңдер әріптер ашылып, бүгінгі сабағымыздың қандай тақырыпқа арналатыны шығады.

*Топтар сұрақтарға жауап тауып, дайын болғанша Аружанның орындауында әні Жарасқан Төлебай, сөзі Нұржан Өмірбайдың «Мен қазақпын» әнін тыңдай отырайық.*

1. Біз қай Республикада тұрамыз? Т
2. Еліміздің рәміздерін ата? У
3. Шаңырақ нені білдіреді? Ғ
4. Ұлттық валютамыз? А
5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қандай? Н
6. Қазақстан Республикасының астанасы қай қала? Ө
7. Президентіміз кім? Л
8. Біз қай облыста тұрамыз ? К
9. Біздің Республикада қандай ұлт өкілдері тұрады? Е
10. Біздің тұратын ауылымыз? М

*«Туған өлкем» сөзі шықты.*

-Ендеше, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ?

-Балалар, біздің туған жеріміз, кіндік қанымыз тамған жер қалай аталады?  
– Шелек ауылы. Туған өлке,Отан дегеніміз - адамның туып өскен жері, ата мекені, өз елі ғой. Ал біздің туған өлкеміз –Шелек ауылы. Бұл өлке өзінің мәдениетімен,тарихымен,батырларымен, ақын-жазушыларымен,сұлу табиғатымен танымал. Тау шайқалса да, тарих шайқалмайды деген екен. Сол тарихи өлкеге саяхат жасайық.

*/Презентациядағы бейнесуреттерге байланысты әр топ туған өлке туралы айтып өтеді.Презентацияда жер жәннаты Жетісу, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы туралы сөз болады /*

*Ерасыл:*

*Жетісуда мекен еткен ауылым,*  
*Алтын ұям,мақтанышым,бар менің!*  
*Өзің жайлы жылдар бойы сақтаған,*  
*Ашып берем достарыма сыр кенін.*

**Жетісу**.Жердің шұрайын беретін Іле, Тентек, Лепсі, Басқан, Ақсу, Қаратал, Көксу, сияқты өзендердің осы мекеннен ағып өтетіндігі.

Жетісудің табиғаты ерекше. Жетісу – көне мәдениеттің ордасы, тарихи өлке. Табиғаты жайлы Жетісу өңірінің ең көрікті мекендерінің бірі – Іле өзенінің жағалауы. Аспан астындағы көне мұражай болып саналатын Тамғалы Тас шатқалында балық аулап, қайықпен жүзіп, таза ауамен тыныстай аласыз.

Әлия:

*Міне , менің ауданым – нұр мекенім,  
Әлдилеп, бесігімді тербеткенің  
Жер бетінің жұмағы сен екенсің,  
Сенен артық мекенім бар ма менің!*

**Еңбекшіқазақ ауданы** – [Алматы облысының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) оңтүстік бөлігінде орналасқан әкімшілік бөлініс.Аудан орталығы – [Есік қаласы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B" \o "Есік қаласы).Еңбекшіқазақ ауданының оңтүстігін [Іле Алатауының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B" \o "Іле Алатауы) [Қараш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B), шығысын, оңтүстік-шығысын [Бақай тауы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B" \o "Бақай тауы), [Сарытау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83), [Сөгеті](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%96), [Торайғыр таулары](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1), қиыр шығысын Сөгеті жазығы алып жатыр. Шілік өз-ндегі Бартоғай бөгенінен Д.А. Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналы бастау алып, шығыстан батысқа қарай ағып өтеді.Ауданнан елге танымал ұлы тұлғалар да бар.Ауданға бірнеше ауыл қарайды.

Даниал:

*Өсіп - өнген ауылым қымбат маған,  
Ол жерді мен ешкімге былғатпағам.  
Шелегімнің күні менен түні ыстық  
Мен осы қасиетін жырлап бағам.*

**Шелек**  **ауылы**— [Алматы облысы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) [Еңбекшіқазақ ауданындағы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B) ауыл

Шелек ауылы "Шелек"батырдың атымен аталады.Сонымен қатар,Шелектің желі соқса, жұрт Шелек батырдың мінезіндей жел ұйытқып жатыр деген.Шелек ауылы тек Алматы облысында ғана емес, бүкіл Қазақстандағы ең үлкен ауыл болып табылады. Шелек ең көпұлтты ауыл болып табылатын. Онда қазақтар, ұйғырлар, орыстар, гректер, түріктер, корейлер, болгарлар, грузиндер және т.б. мекен етеді.Ауылымызда мектептер, балабақшалар, мәдениет ошақтары бар.Мен ауылдағы жаңа мектепте оқып жатқаныма мақтан етемін.

**Негізгі бөлім**.

Топпен жұмыс. Тақтада берілген шаршылардан топ басшылары таңдап, тапсырманы топта орындайды. Әр топ таңдап алған жұмысын қорғайды. Жұмыстар А2 форматта орындалады.

1-тапсырма.Мақалды жалғастыр, сәйкестендір.

1.Туған жер – *тұғырың,*

Туған ел – *қыдырың.*

2.Туған жер -*алтын бесік*

3.Акқу *көлін аңсайды*,

Адам *туған жерін аңсайды.*

4. Атамекен — *анаң екен*,

Қысылғанда *панаң екен*.

5.Ата қоныс — *алтын мекен*.

2-тапсырма.Топтастыру стратегиясы. Шаңырақтың жоғарғы жағына туған өлке сөзін жазады.Уықтарына мағынасы бар сөздерді жабыстыру.

*Отан,отбасы,ауыл, атамекен, туған ел.*

3-тапсырма.Қима суреттерді орналастыру, тақырып қою.

*/Кесілген сурет қималары беріледі.Құрастырып,А2 форматқа желімдейді. Құрастырған суретке тақырып қояды/*

**Қорытынды:**

Туған өлке, Отан туралы өлеңдер, ұлағатты сөздер.

*Ұлағатты сөздер.*

*Мадина:* Алтын ұяң -Отан қымбат,  
Құт береке  атаң қымбат,  
Асқар тауың - әкең қымбат,  
Мейірімді - анаң қымбат,  
Туып өскен елің қымбат.  
                          Төле би

*Гульсанам:* Туған жердей жер болмас,Туған елдей ел болмас.

                                 Әйтеке би

*Әлия:* Отан - өткенімізді танып, бағалай білу, ең әуелі, өзімізді қадірлей білу.

Ахмет Байтұрсынұлы

*Ержүрек:* Алтын анам, Отаным, сенен аяр жаным жоқ,сенен іскер күшім жоқ, - деп ер қайратыңа мін-дағы өрге бас.

                                                 Мұхтар Әуезов

*Нұралы:* Отан -от басынан басталады, демек өз бесігің, өз үйің.

                           Бауыржан Момышұлы

*Аружан:* Отан - адамның туып - өскен жері, атамекені, ел-жұрты, табиғат байлықтары, халқы,тіл, мәдениет, тұрмыс-салт, әдет-ғұрып ерекшеліктері бар белгілі бір халықтың тарихи тұрағына айналған аумақ.

Бауыржан Момышұлы

*Ұшқын:* Адал адам Отанын сүйеді. Адал, ақ жүрекке Отан анасындай. Отанның дегенін істеу - қуаныш, мақтаныш. Отанға деген махабатты бізде өлшеуге болмайды.

                                                                Баубек Бұлқышев

*Ерлен:* Екі Отан жоқ.Жалғыз Отан –мекенің.

                          М.Мақатаев

*Бубусара:* Дүниеде туған еліңнен артық ел де, жер де жоқ.

Ғабит Мүсірепов

Даниал:

Таныс өлке,  
Таныс аймақ,  
Таныс маң:  
Анау жерде-құрбылармен алысқам,  
Анау жерде құрбы жанмен табысқам,  
Айналайын!  
Атамекен, Ақ мекен!  
Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?!  
Туған өлке тәтті екен ғой,  
Тәтті екен!

Ерасыл:

Сұлу дала! Менің сүйген еркемсің,  
Жаны жайсаң жаратылған өлкемсің.  
Қандай жақсы қазақ болып туғаным,  
О, туған жер, тамашасың, көркемсің.  
Тасып жатқан өзендер жағасынан,  
Сары белдер сағымдар арасынан.  
Тарайды дән жұпары бар әлемге,  
Қазақтың қасиетті даласынан.

Марғұлан:

Туған өлкем байлығы мол қазынам,  
Сол байлықтың шуағында шомылам.  
Бәрінен де артық көрем мен сені,  
Бар қаладан қымбатсың ғой сен маған.  
Су мен тасын, өзен-көлін сүйемін,  
Аң мен құсын арыстандай көремін.  
Туған өлкем ол менің жер жәннатым,  
Осындай елде туғаныма мақтанамын.

Еркенұр:

Бақыт нұры шалқыған гүл-өңінен,  
Кең өлкемді сүйемін жүрегіммен.  
Елге деген махаббат тыншымайды,  
Мұңая да біледі, күле білген.  
Өмір маған құшағын жайса дәйім,  
Жарқылдатып жүремін найзағайын.  
Майыспаймын қашан да елім үшін,  
Махамбеттер ұстаған найзадайын.  
Туған жердің мәңгілік жыр-әнін де,  
Жаттап өскем жасымнан, жүрегімде.  
Анель:

Ақ арманым,  
Қуатым,  
Бар бақытым,  
Сен өзіңсің, Ұлы Отан,  
Тірегім де.  
Мен сүйемін жерімді, ер-елімді,  
Аямай-ақ, менен ал керегіңді,  
Бейбіт атқан әр таңда кезек күтіп,  
Түгендеумен келемін берерімді.  
Анық басып тірлікте әр ізімді,  
Адалдықпен өтесем қарызымды.  
Әлия:

Туған жер - ата қоныс, атамекен,

Бауыры талай жанға болған мекен.

Әр ұлттың басын қосқан бір арнаға

Қазақ елі - ұлы ел, менің өлкем.

Жері кең, сахарадай неткен көркем,

Әлемде 9 санын тұрақ еткен.

Мұнайлы алтын, күміс, жер қойнауы

Мен осы өз өлкемді мақтан етем!  
*Бауыржан:*

Бақытты боп жүргенім

Сенің арқаң, Ұлы Отан.

Елім менің –тірегім,

Құшағында гүл атам.

Шығысыңнан арайлы,

Күліп атқан құба таң.

Сенен бақыт тарайды

Баршамызға Ұлы Отан.

Сарқылмайтын қуатым,

Тірегімсің сен, Отан.

Мәңгі соғып тұратын

Жүрегімсің сен, Отан!

*Мөлдір:*

Шықшы тауға, қарашы кең далаңа,  
Мәз боласын ұқсайсың жас балаға.  
Ол шеті мен бұл шетіне жүгірсең,  
Шарсайсың ба, құмарың бір қана ма?  
Уа, дариға, алтын бесік - туған жер,  
Қадіріңді келсем білмей, кеше гөр!  
Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей,  
Ақын болмай, тасың болсам мен егер.  
Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің,  
Нендей күйге жүрегімді бөледің?!  
Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем,  
Арманым жоқ бұл дүниеде дер едім!  
**Оқушылар:**

Бағдаршам түстеріне сәйкес оқушылар бүгінгі сабаққа баға береді.

**Мұғалімдер:**

«Менің сабақтан кейінгі әсерім» кестесі бойынша кері байланыс береді.

**Хор.«**Атамекен» әні.

Арна:

Туған жердің ауасы да шипа,

Туған жердің жуасы да тәтті.

Туған жердің тасы да таныс

Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық

Туған жердің түйе жейтін жапырағы да,

түйе аунайтын шаңдақ топырағы да дәрі

Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің.

Жасмин:

Туған жерге туың тік.

Туған елдің түтіні күйесіз.

Туған жердей жер болмас,

Туған елдей ел болмас.

Кімнің жерін жерленсең,

Соның жырын жырларсың.

Бубусара:

Ит тойған жеріне,

Ер туған жеріне

Жақсы жігіт жер шолып,

Ақыр түбі айналар.

Жеріңнен аусаң,

жақсы атыңды қалдыр

Бөтен жердің гүлініен

Туған жердің тікені артық

Гульсанам:

Барар жерің балқан тау,

Ол да біздің барған тау.

Әркімнің өз жері — жұмақ.

Туған жер – тұғырың,

Туған ел – қыдырың.

Туған жер алтын бесік

Ұшқын:

Акқу көлін аңсайды,

Адам туған жерін аңсайды.

Атамекен — анаң екен,

Қысылғанда панаң екен.

Басқа жердің отынан туған жердің түтіні артық.

Ата қоныс — алтын мекен.

*Ұлағатты сөздер.*

Мадина:

Алтын ұяң -Отан қымбат,  
Құт береке  атаң қымбат,  
Асқар тауың - әкең қымбат,  
Мейірімді - анаң қымбат,  
Туып өскен елің қымбат.  
                          Төле би

\*\*\*\*\*\*\*

Гульсанам:

Туған жердей жер болмас,

Туған елдей ел болмас.

                                 Әйтеке би

\*\*\*\*\*\*\*

Әлия:

Отан - өткенімізді танып, бағалай білу,

ең әуелі, өзімізді қадірлей білу.

Ахмет Байтұрсынұлы

\*\*\*\*\*\*\*

Ержүрек:

Алтын анам, Отаным, сенен аяр жаным жоқ,

сенен іскер күшім жоқ, - деп ер қайратыңа

мін-дағы өрге бас.

                                                 Мұхтар Әуезов

\*\*\*\*\*\*\*

Нұралы:

Отан -от басынан басталады,

демек өз бесігің, өз үйің.

                          Бауыржан Момышұлы

\*\*\*\*\*\*\*

Аружан:

Отан - адамның туып - өскен жері, атамекені, ел-жұрты,

табиғат байлықтары, халқы, қоғамдық және мемлекеттік

құрылысы тіл, мәдениет, тұрмыс-салт, әдет-ғұрып

 ерекшеліктері бар белгілі бір халықтың тарихи тұрағына

 айналған аумақ.

Бауыржан Момышұлы

\*\*\*\*\*\*\*

Ұшқын:

Адал адам Отанын сүйеді. Адал, ақ жүрекке Отан анасындай.

Отанның дегенін істеу - қуаныш, мақтаныш. Отанға деген

махабатты бізде өлшеуге болмайды.

                                                                Баубек Бұлқышев

\*\*\*\*\*\*\*

Ерлен:

Екі Отан жоқ.

Жалғыз Отан -мекенің

                          М.Мақатаев

\*\*\*\*\*\*\*

Бубусара:

Дүниеде туған еліңнен артық ел де, жер де жоқ.

Ғабит Мүсірепов

**Шелек** — [Алматы облысы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) [Еңбекшіқазақ ауданындағы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B) ауыл, [Шелек ауылдық округі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96) орталығы.

Географиялық орны[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB)&action=edit&section=1" \o "Бөлімді өңдеу: Географиялық орны)]

Аудан орталығы - [Есік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA" \o "Есік) қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 76 км-дей жерде, [Шілік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD)" \o "Шілік (өзен)) өзенінің сол жағалауына таяу орналасқан.

Халқы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB)&action=edit&section=2)]

Тұрғыны 26 688 адам ([2009](https://kk.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B6%D1%8B%D0%BB" \o "2009 жыл)).

Шелек ауылы "Шелек"батырдың атымен аталады.Сонымен қатар,Шелектің желі соқса, жұрт Шелек батырдың мінезіндей жел ұйытқып жатыр деген.Шелек ауылы тек Алматы облысында ғана емес, бүкіл Қазақстандағы ең үлкен ауыл болып табылады. КСРО кезінде Шелек ең көпұлтты ауыл болып табылатын. Онда қазақтар, ұйғырлар, орыстар, гректер, түріктер, корейлер, болгарлар, грузиндер және т.б. мекен еткен.

Қазір бұл жердің негізгі тұрғындары – қазақ, орыс, ұйғырлар. Сол себепті мұндағы мектептер үш – орыс, қазақ, ұйғыр тілдерінде оқытады. Кеңестік замандарда Шелек қамыс өңдеу зауытының арқасында атағы шыққан. Уақыт өте келе халықтың өсуімен жаңа да өндірістер қосылды, соның ішінде Шелек өзінің қызанақтары мен темекісімен белгілі болды және оларды сатудан алынған қаражаттар өндірушіліерін Қазақстандағы ең «тоқ» халық етті. Заманауи Шелекте 769 шаруашылық, 25 ЖШС , 90 дүкен, 63 тұрмыстық кәсіпорындары, 43 асхана және көптеген кафе, барлар, биллиард, казинолар және ресторандар бар. Ауылда 2 аурухана, балалар үйі, мәдениет үйі және ролик–клуб жəне сауда орталықтары бар. 2005-ші жылы ауылда жемістер мен көкөністерді өңдейтін және сүт зауыттары ашылды. 2017 жылдың қысында "Алма" атты сауда орталығы ашылса,2017 жылдың көктемінде "Арзан" супермаркеті,2017 жылдың жаз мезгілінде "Сұлтан" гипермаркеті ашылды.

Тарихы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB)&action=edit&section=3" \o "Бөлімді өңдеу: Тарихы)]

[1997 жылға](https://kk.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B6%D1%8B%D0%BB) дейін Шелек ауданының және [темекі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%96" \o "Темекі) өсіретін кеңшарының орталығы болды. Оның негізінде 1997 жылы Шелекте және округке қарасты [Майское](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)" \o "Майское (Алматы облысы)), [Торғайбаза](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) ауылдарында ауыл шаруашылығы кәсіпорындары және шаруа қожалықтары құрылды. Ауылда мәдени-ағарту мекемелерімен қатар құрылыс кәсіпорындары, асфальт, сыра зауыттары, тігін фабрикасы, т.б. жұмыс істейді. Шелек арқылы халықаралық маңызы бар [Алматы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B" \o "Алматы) — [Жаркент](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82) — [Қорғас](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%81) автомобиль жолы өтеді.

**Еңбекшіқазақ ауданы** – [Алматы облысының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) оңтүстік бөлігінде орналасқан әкімшілік бөлініс.

Жер аумағы 9,7 мың км².

Тұрғыны 204,8 мың адам, орташа тығыздығы 1 км-ге 21,1 адамнан келеді (2006).

Аудан жеріндегі 80 елді мекен 1 қалалық және 24 ауылдық округтерге біріктірілген. Аудан орталығы – [Есік қаласы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B" \o "Есік қаласы).



## Табиғаты[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=1)]

Еңбекшіқазақ ауданының оңтүстігін [Іле Алатауының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B) [Қараш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B), шығысын, оңтүстік-шығысын [Бақай тауы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B), [Сарытау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83" \o "Сарытау), [Сөгеті](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%96), [Торайғыр таулары](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1), қиыр шығысын Сөгеті жазығы алып жатыр. Ауданның ең биік жері оңтүстік-батысындағы мәңгі қар мен мұз басқан Саз тауы (4241 м). Аудан жері солтүстікке қарай ылдиланып Қапшағай бөгеніне тіреледі. Бұл жазық келген өңірінде Іле ойпаты жатыр. Таулардан Есік, Түрген, Киікбай, Шолақ, Шыбықты, Белшабдар, Қаратұрық, Лаварсаз, Асы және Шілік өзендері бастау алады. Шілік өз-ндегі Бартоғай бөгенінен Д.А. Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналы бастау алып, шығыстан батысқа қарай ағып өтеді. Таулық бөлігінде ұсақ мореналық көлдер (Есік, [Жасылкөл](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D3%A9%D0%BB&action=edit&redlink=1), т.б.) кездеседі. Өзендерде бірнеше кішігірім СЭС-тер салынған. Толқын а. тұсында арнайы балық өсіруге арналған [Есдәулетсай](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1) тоғаны, Түрген шатқалында бахтах (форель) ш. ұйымдастырылған. Аудан аумағында [Алматы қорығы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%8B), [Есік обасы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B) («Алтын адам» мүрдесі табылған), [Тянь-Шань шыршасы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%8B) өсетін Шыңтүрген (Шымтүрген) шыршалығы (889 га) орналасқан. Тау бөктерлерінде Таутүрген, Қорам минералды бұлақтары бар. Шіліккемерде құм мен кесектас өндіріледі. Бұғыты тауларында [вольфрам](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC) кен орны барланған. Еңбекшіқазақ ауданының климаты континенттік. Қысы суық. Таулы өңірлерде қар қалың түседі (40 – 60 см). Қаңтар айының орташа температурасы –6 – 10°С, кейде температура –28 – 30°С-қа дейін төмендейді. Жазы ыстық әрі құрғақ. Шілденің орташа температурасы 20 – 24°С. Жылдық орташа жауын-шашын мөлш. жазық өңірде 200 – 400 мм, тау бөктерлерінде 550 – 700 мм. Аудан аумағында ендік бағытта айқын байқалатын бірнеше табиғи белдемдер өтеді. Іле ойпатының шөлейтті белдемінде сұр, сортаң сұр топырақ қалыптасқан. Онда [баялыш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D1%88" \o "Баялыш), [жусан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD" \o "Жусан), [ши](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8" \o "Ши), [күйреуік](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1), т.б. сораң шөптер, өзен аңғарлары мен ойысты жерінің шалғынды-батпақты топырағында [құрақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B), [қамыс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81), [қияқ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%8F%D2%9B), [жалбыз](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%8B%D0%B7), тау алдының жонды-белесті жерлерінің қоңыр, қызғылт қоңыр топырағында бұта аралас бетеге, боз, селеу, тау бөктерлерінде астық тұқымдас әр түрлі шөптесіндер өскен. Таулардың орта және биік белдеулерінде тау шалғыны, одан биікте альпілік шалғындар қалыптасқан. Тау етегі мен шатқалдарын тал, [үйеңкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D1%96), [көктерек](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88)), [емен](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BD), [өрік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D1%96%D0%BA), алма, алмұрт жеміс ағаштары, биік таулы бөлігін [шырша](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0), [қарағай](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9) орманы алып жатыр. Жануарлардан қоңыр [аю](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E), [барыс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81), [қасқыр](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%80), [түлкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D1%96), [таутеке](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5), [арқар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80), жазық жерлерде [елік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%BA" \o "Елік), [борсық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B), [суыр](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8B%D1%80), [қырғауыл](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB), т.б. мекендейді. Су айдындары балыққа бай. Еңбекшіқазақ ауданында суармалы және тәлімді (тау бөктерлерінде) егін шаруашылығы жақсы дамыған, сонымен қатар қой ш. бар, жүзім, [жеміс-жидек](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1), [көкөніс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%96%D1%81), [темекі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%96) өсіріледі. Ауыл шаруашылығына жарамды жерінің аумағы 641, 6 мың га (2006), оның ішінде жыртылған жері 92,1 мың га, шабындық 16,6 мың га, жайылым 521,5 мың га. Ауданда ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және тамақ өнеркәсібінің салалары жақсы дамыған. Ірілері: «Филипп – Моррис», «Фудмастер», «Голд продукт», «Есік жүзім зауыты», «Дионис», «Елес» т.б. Өсімдік ш-нда егістің басым бөлігі (80%) астық ш-ның үлесіне келеді. Еңбекшіқазақ ауданы жерінен Алматы – Райымбек, Алматы – Жаркент автомобобиль жолы өтеді. Есік қаласынан облыс орталығы – Талдықорған қ-на дейінгі арақашықтық 340 км.[[3]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-3)

## Халқы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=2)]

Ауданда 40-тан астам ұлттың өкілдері тұрады. Оның ішінде қазақтар 43,1%-ті құрайды. Одан басқа орыстар (18,1%), түріктер (4,3%), ұйғырлар (22,1%), әзербайжандар (1,5%), күрдтер (1,3%), т.б. ұлттар өкілі тұрады. Халық біршама тығыз қоныстанған (1 км²-ге 21,1 адамнан келеді). Ірі елді мекендері: Есік қаласы (31,3 мың адам), Шелек (23,3), Түрген (10,4), Маловодное (7,1), Новоалексеевка (5,5), Қорам (5,4), т.б.

## Шаруашылығы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=3)]

Аудан бойынша 73,1 мың ірі қара, 271,8 мың қой мен ешкі, 17,1 мың жылқы, 994,0 мың құс болған (2002). Жалпы білім беретін 75 мектеп, гимназия, педагогика, заң және медициналық колледждер, 2 балабақша, 5 оқу-өндірістік комбинаты, 2 музей бар. Ауданы аурухана мен емхана, елді мекендерде 6 аурухана, 33 дәрігерлік амбулатория, 16 фельдшер-акушерлік және 23 фельдшер пункт, т.б. мектептер бар.

Еңбекшіқазақ ауылы аумағындағы автомобиль жолдарының жалпы Ұзындығы 1471 км, оның ішінде 238-і республика, 689 км-і облыстық маңызы бар жолдар, ал 544 км-і елді мекендердің аралығындағы және ауыл ішілік жолдар.

## Танымал тұлғалары[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=4)]

Ауданнан елге танымал Т.[Молдағалиев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9), М.Құмарова. Қ. [Қожамияров](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B4%D1%8B%D1%81), Қ.Қарсақбаев, Х.Абдуллин, Ғалымбаева,Тұрлығазы Шаяхметұлы т.б. мәдениет қайраткерлері, А.А.[Розыбакиев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B) сынды тарихи тұлғалар шыққан.

## Мәдени мұра[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=5)]

Еңбекшіқазақ ауданында республика және облыстық маңызы бар архитектура-мәдени ескерткіштер көп. Есік қаласы маңында және Түрген шатқалында осы өңірден табылған (1969) "[Алтын адам](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC)ға" ескерткіш орнатылған. Елді мекендерде 1, 2-дүниежүзілік соғыстардың, сондай-ақ сталиндік саяси қуғын-сүргіннің құрбандарына арналған ескерткіш-белгілер, монументтер орнатылған.

Есік өңіріндегі 100-ден астам сақ дәуірінің қорғандары мемлекеттік қамқорлыққа алынды. Аудан тарихындағы әлеулі оқиғалардың бірі — 1963 ж. шілдеде [Есік көлі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96" \o "Есік көлі) тасқын су әсерінен шайылып кетті. 1930 жылдың шілде айынан "Еңбекшіқазақ", 1999 жылдың мамыр айынан "Иссык" газеті шығады. Есік қаласынан облыс ортығы — Талдықорған қаласына дейінгі қашықтық 340 км, ал Алматыға дейін 55 км.[[4]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-4)

ЖЕТІСУ

Сұлулығымен тамсандырған, ақындардың жырына арқау болып, талайларға ән салдырған киелі Жетісуды сөзбен суреттеп жеткізу мүмкін емес. Табиғаттың барлық сұлулығын өз бойына жинап алған Жетісудың өзен-көлдері, тау-тастары мен жазық даласы сан мыңдаған тарихтан сыр шертеді.

Жетісу... Қазақстанның оңтүстік-шығысында орналасқан, солтүстігінде Балқаш көлінен, оңтүстігінде Тянь-Шаньның қарлы шыңдарына дейін созылып жатқан осынау бір көркем  жерұйық мекенді ежелден бері жеті судың өлкесі атап кеткен. Олай деп аталуының себебі, жердің шұрайын беретін Іле, Тентек, Лепсі, Басқан, Ақсу, Қаратал, Көксу, сияқты өзендердің осы мекеннен ағып өтетіндігі.

Осындай ұлан-ғайыр алқаптың табиғаты да әртүрлі. Бұл жерде мемлекеттік қорғауға алынған жерлер де бар. Тау етегінің ауасы ылғалды, салқын болса, енді бір жерлерде көк майсаға бай, кішкентай өзендер мен тау бұлақтары көп, егін егіп, мал жаюға өте қолайлы жерлер де кездеседі.

Жетісу жайлы сөз қозғасақ, оның ерекше табиғаты жайлы айтпай өту мүмкін емес. Жетісу – көне мәдениеттің ордасы, өлкенің тарихы ғасырлар қойнауына сүңгіп жатыр, мұның айқын дәлелі – ежелгі ескерткіштер мен археологиялық жәдігерлер. Жетісуды мекендеген ежелгі Сақ, Үйсін, Қаңлы тайпаларынан бізге қалған баға жетпес мұра – **Тамғалы тас**. Тамғалы петроглифтері асқан құнды адамзат мұрасы ретінде ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мұралар тізіміне енгізілген. Тастарда VIII-IX ғасырларда қыпшақтардың жазбаларымен қатар Будда құдайларының бейнелеріқашалып салынған. Табиғаты жайлы Жетісу өңірінің ең көрікті мекендерінің бірі – Іле өзенінің жағалауы. Аспан астындағы көне мұражай болып саналатын Тамғалы Тас шатқалында балық аулап, қайықпен жүзіп, таза ауамен тыныстай аласыз.

Жетісудың тағы бір тамаша жері – **Шарын шатқалы**. Ол жайлы естімеген адам аз шығар. Бұл шатқалдардың 12 миллион жылдан астам тарихы бар. Қайыңды көлі де Жетісудың бетке ұстар табиғи байлығы. Бір ғасыр бұрын үлкен көшкіннің нәтижесінде пайда болған. Суға батқан кемелер секілді сюрреалистік көрініс беретін Қайыңды көл Жетісудің мақтанышы. Көпшілік «Солтүстік Тянь-Шаньның маржандары» деп атайтын Көлсай көлдері Жетісудің баға жетпес байлығы. **«Көлсай көлдері»** мемлекеттік ұлттық саябағында жоғары сатыдағы өсімдіктердің 500–ден астам түрі, сүтқоректілердің 30 түрі, құстардың шамамен 150 түрі кездеседі. Көлсай өзені аңғарындағы әйгілі көлдер каскады, сонымен қатар Қайыңды көлі айырықша көз тартады. Көлсайдың ауа-райы жағдайы демалу және сауықтыру үшін ыңғайлы, оған сәйкес қысы жұмсақ, ауасы таза, қысқы демалыс түрлері үшін қолайлы. Көлсай көлдеріне жаяу және атты маршруттармен баруға болады.

Еңбекшіқазақ ауданының оңтүстігін [Іле Алатауының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B) [Қараш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B), шығысын, оңтүстік-шығысын [Бақай тауы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B), [Сарытау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83" \o "Сарытау), [Сөгеті](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%96), [Торайғыр таулары](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1), қиыр шығысын Сөгеті жазығы алып жатыр. Ауданның ең биік жері оңтүстік-батысындағы мәңгі қар мен мұз басқан Саз тауы (4241 м). Аудан жері солтүстікке қарай ылдиланып Қапшағай бөгеніне тіреледі. Бұл жазық келген өңірінде Іле ойпаты жатыр. Таулардан Есік, Түрген, Киікбай, Шолақ, Шыбықты, Белшабдар, Қаратұрық, Лаварсаз, Асы және Шілік өзендері бастау алады. Шілік өз-ндегі Бартоғай бөгенінен Д.А. Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналы бастау алып, шығыстан батысқа қарай ағып өтеді. Таулық бөлігінде ұсақ мореналық көлдер (Есік, [Жасылкөл](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D3%A9%D0%BB&action=edit&redlink=1), т.б.) кездеседі. Өзендерде бірнеше кішігірім СЭС-тер салынған. Толқын а. тұсында арнайы балық өсіруге арналған [Есдәулетсай](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1) тоғаны, Түрген шатқалында бахтах (форель) ш. ұйымдастырылған. Аудан аумағында [Алматы қорығы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%8B), [Есік обасы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B) («Алтын адам» мүрдесі табылған), [Тянь-Шань шыршасы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%8B) өсетін Шыңтүрген (Шымтүрген) шыршалығы (889 га) орналасқан. Тау бөктерлерінде Таутүрген, Қорам минералды бұлақтары бар. Шіліккемерде құм мен кесектас өндіріледі. Бұғыты тауларында [вольфрам](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC) кен орны барланған. Еңбекшіқазақ ауданының климаты континенттік. Қысы суық. Таулы өңірлерде қар қалың түседі (40 – 60 см). Қаңтар айының орташа температурасы –6 – 10°С, кейде температура –28 – 30°С-қа дейін төмендейді. Жазы ыстық әрі құрғақ. Шілденің орташа температурасы 20 – 24°С. Жылдық орташа жауын-шашын мөлш. жазық өңірде 200 – 400 мм, тау бөктерлерінде 550 – 700 мм. Аудан аумағында ендік бағытта айқын байқалатын бірнеше табиғи белдемдер өтеді. Іле ойпатының шөлейтті белдемінде сұр, сортаң сұр топырақ қалыптасқан. Онда [баялыш](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D1%88" \o "Баялыш), [жусан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD" \o "Жусан), [ши](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8" \o "Ши), [күйреуік](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1), т.б. сораң шөптер, өзен аңғарлары мен ойысты жерінің шалғынды-батпақты топырағында [құрақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B), [қамыс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81), [қияқ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%8F%D2%9B), [жалбыз](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%8B%D0%B7), тау алдының жонды-белесті жерлерінің қоңыр, қызғылт қоңыр топырағында бұта аралас бетеге, боз, селеу, тау бөктерлерінде астық тұқымдас әр түрлі шөптесіндер өскен. Таулардың орта және биік белдеулерінде тау шалғыны, одан биікте альпілік шалғындар қалыптасқан. Тау етегі мен шатқалдарын тал, [үйеңкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D1%96), [көктерек](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88)), [емен](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BD), [өрік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D1%96%D0%BA), алма, алмұрт жеміс ағаштары, биік таулы бөлігін [шырша](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0), [қарағай](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9) орманы алып жатыр. Жануарлардан қоңыр [аю](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E), [барыс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81), [қасқыр](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%80), [түлкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D1%96), [таутеке](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5), [арқар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80), жазық жерлерде [елік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%BA" \o "Елік), [борсық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B), [суыр](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8B%D1%80), [қырғауыл](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB), т.б. мекендейді. Су айдындары балыққа бай. Еңбекшіқазақ ауданында суармалы және тәлімді (тау бөктерлерінде) егін шаруашылығы жақсы дамыған, сонымен қатар қой ш. бар, жүзім, [жеміс-жидек](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1), [көкөніс](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%96%D1%81), [темекі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%96) өсіріледі. Ауыл шаруашылығына жарамды жерінің аумағы 641, 6 мың га (2006), оның ішінде жыртылған жері 92,1 мың га, шабындық 16,6 мың га, жайылым 521,5 мың га. Ауданда ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және тамақ өнеркәсібінің салалары жақсы дамыған. Ірілері: «Филипп – Моррис», «Фудмастер», «Голд продукт», «Есік жүзім зауыты», «Дионис», «Елес» т.б. Өсімдік ш-нда егістің басым бөлігі (80%) астық ш-ның үлесіне келеді. Еңбекшіқазақ ауданы жерінен Алматы – Райымбек, Алматы – Жаркент автомобобиль жолы өтеді. Есік қаласынан облыс орталығы – Талдықорған қ-на дейінгі арақашықтық 340 км.[[3]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-3)

## Халқы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=2)]

Ауданда 40-тан астам ұлттың өкілдері тұрады. Оның ішінде қазақтар 43,1%-ті құрайды. Одан басқа орыстар (18,1%), түріктер (4,3%), ұйғырлар (22,1%), әзербайжандар (1,5%), күрдтер (1,3%), т.б. ұлттар өкілі тұрады. Халық біршама тығыз қоныстанған (1 км²-ге 21,1 адамнан келеді). Ірі елді мекендері: Есік қаласы (31,3 мың адам), Шелек (23,3), Түрген (10,4), Маловодное (7,1), Новоалексеевка (5,5), Қорам (5,4), т.б.

## Шаруашылығы[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=3)]

Аудан бойынша 73,1 мың ірі қара, 271,8 мың қой мен ешкі, 17,1 мың жылқы, 994,0 мың құс болған (2002). Жалпы білім беретін 75 мектеп, гимназия, педагогика, заң және медициналық колледждер, 2 балабақша, 5 оқу-өндірістік комбинаты, 2 музей бар. Ауданы аурухана мен емхана, елді мекендерде 6 аурухана, 33 дәрігерлік амбулатория, 16 фельдшер-акушерлік және 23 фельдшер пункт, т.б. мектептер бар.

Еңбекшіқазақ ауылы аумағындағы автомобиль жолдарының жалпы Ұзындығы 1471 км, оның ішінде 238-і республика, 689 км-і облыстық маңызы бар жолдар, ал 544 км-і елді мекендердің аралығындағы және ауыл ішілік жолдар.

## Танымал тұлғалары[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=4)]

Ауданнан елге танымал Т.[Молдағалиев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9), М.Құмарова. Қ. [Қожамияров](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B4%D1%8B%D1%81), Қ.Қарсақбаев, Х.Абдуллин, Ғалымбаева,Тұрлығазы Шаяхметұлы т.б. мәдениет қайраткерлері, А.А.[Розыбакиев](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B) сынды тарихи тұлғалар шыққан.

## Мәдени мұра[[өңдеу](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=5)]

Еңбекшіқазақ ауданында республика және облыстық маңызы бар архитектура-мәдени ескерткіштер көп. Есік қаласы маңында және Түрген шатқалында осы өңірден табылған (1969) "[Алтын адам](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC)ға" ескерткіш орнатылған. Елді мекендерде 1, 2-дүниежүзілік соғыстардың, сондай-ақ сталиндік саяси қуғын-сүргіннің құрбандарына арналған ескерткіш-белгілер, монументтер орнатылған.

Есік өңіріндегі 100-ден астам сақ дәуірінің қорғандары мемлекеттік қамқорлыққа алынды. Аудан тарихындағы әлеулі оқиғалардың бірі — 1963 ж. шілдеде [Есік көлі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96" \o "Есік көлі) тасқын су әсерінен шайылып кетті. 1930 жылдың шілде айынан "Еңбекшіқазақ", 1999 жылдың мамыр айынан "Иссык" газеті шығады. Есік қаласынан облыс ортығы — Талдықорған қаласына дейінгі қашықтық 340 км, ал Алматыға дейін 55 км.[[4]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B#cite_note-4)