**100 ЖЫЛ**

**Халифа Алтай** [1917](https://kk.wikipedia.org/wiki/1917) жылы [18 желтоқсан](https://kk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%81%D0%B0%D0%BD) [Шығыс Түркістан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)ның Алтай өңірінің Шіңгіл ауданында дүниеге келген дін және қоғам қайраткері, жазушы, халықаралық «[Алаш»](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%22%20%5Co%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88) [әдеби](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96) сыйлығының лауреаты.

Алғаш сауатын ауыл молдасынан ашқан. 1933 - 1938 жылдары [Қытайдағы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9) қуғын-сүргінге байланысты ел-жұрты Баркөл, Гансу, Цинхай аймағына қоныс аударған. 1940 жылы Халифа Алтай және Елісхан, Зайып бастауымен бірнеше мың адам [Тибет](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%22%20%5Co%20%22%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82) арқылы [Үндістанға](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) барып, 1941 жылы [Кашмир](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80) өлкесінде тұрақтады. Одан кейінгі өмірі [Үндістан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) мен [Пәкістанда](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) өтіп, осында [арабша](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%22%20%5Co%20%22%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%20%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96), [урдуша](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96) білім алған. 1951 жылы [Пешавар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80) қаласында [Қытайдан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9) көшіп келген қазақтар қоғамы құрылып, сонда жауапты хатшы болды.

1953 - 1954 жылдары Пәкістандағы қазақтардың [Түркияға](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F%22%20%5Co%20%22%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F) көшін ұйымдастырушылардың бірі. Сегіз жыл діни медреселерде оқыған. Түркияда сауда кәсібімен шұғылданған. Алтай Халифа Түркияда шығармашылықпен айналысып, Шығыс Түркістаннан басталған азапты сапар туралы өмірбаяндық кітаптар жазды. 1991 жылы [Қазақстанға](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) біржолата көшіп келді. [Ислам дінін](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96%22%20%5Co%20%22%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96) уағыздап, діни кітаптар аударып, таратуға еңбек сіңірген.

1995 - 2000 жылдары [Қазақ радиосынан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%8B) әр жұма сайын ислам дініне байланысты арнайы хабар жүргізді. Дүние жүзі қазақтары қауымдастығының жанынан құрылған “Инабат” имандылық тәрбие орталығының төрағасы болды. 1995 жылы “Сияр нәби” (Хазірет пайғамбар Ғалаһіссаламның өмірбаяны) атты кітапты қазақшаға аударып, Түркия Республикасының Дін істері басқармасының жәрдемімен Анкарада бастырды. Бұл кітап та халыққа кең тарады. «[Қазақ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%22%20%5Co%20%22%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B) [түріктерінің](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80) шежіресі», «Естеліктерім», «Ата жұрттан Анадолияға дейін» «Алтайдан ауған ел» атты кітаптары жарық көрген.

Түрік, татар, ұйғыр тілдерін жетік білетін Халифа Алтай «Құран-кәримнің» өзге туысқан халықтарға жетуіне де өз үлесін қосты. Халифа Алтай 1911 жылы Қазан қаласында «Ел-Итқан» деген атпен татар тілінде шыққан кітапты қайта қарап, қалыпқа келтіріп, 1984 жылы Ыстамбұлда басып шығарды. Бұл кітап Татарстанға ғана емес, сонымен бірге Жапония, Филиппинде тұратын театрларға да тарады.

1913 жылы Қазан қаласында шыққан «Құран-кәримді» де Халифа Алтай қалпына келтіріп, 1992 жылы Түркияда Фахд баспаханасында бастырып, 800 мың данамен шығарылып,таратылды. Одан бөлек, «Кәләм Шарифді» аударған, көптеген діни кітаптардың авторы болып табылады.

**100 ЛЕТ**

**Халифа Алтай** — [казахский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) писатель и антрополог, тюрколог, теолог, писатель и переводчик. Ученый, религиозный просветитель Халифа Алтай Ғақыпұлы родился 18 декабря 1917 года вдоль озера Жарынты в округе Шингил в Восточном Казахстане. Грамотности он начал учиться у своего отца Ғақып Қаракелеңұлы, позже обучался у местного муллы. В начале своего жизненного пути подвергался разным гонениям и переселениям. В последующие годы своей жизни посвятил себя религии, просветительству и написанию духовных трудов.

В 1933–1938 годах из-за репрессии в Китае его родные края были вынуждены перекочевать в районы Баркол, Гансу и Цинхай. Смута 1940-х годов коснулась жизни и Халифа Алтая. Переселение делилось на три потока. Первую группу переселенцев возглавил Елисхан батыр, вторую — сын Зуха батыра Солтаншарип, третью — Кусайын тайжы, который привел часть людей в местность Ганколь. Четвертая группа людей через два года скитаний вернулась в Баркол, Шонджы и Нори. В конце 1950 года группы людей, возглавляемые Солтаншарипом и Кусайын тайжы, преодолев Тибет через север Гималаев, к 1951 году обосновались в районе Кашмир. В 1952 году знающий Арабский язык и урду Халифа Алтай начинает работать ответственным секретарем «Общества казахских переселенцев Северного Туркестана» в г. Пешавар в Пакистане.

С 1954 года жил в Турции, возглавлял там казахскую диаспору.

Покинул [Китай](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9) в ходе бегства казахов из [Синьцзяна](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD), позднее писал о миграции и о казахской культуре. Какое-то время жил в [Турции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F), а затем переехал в [Казахстан](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD).

Халифа Алтай в Турции занялся творчеством и написал биографические книги «Мои воспоминания», «Из отцовских земель в Анадолы», «Народ, переселившийся из Алтая», описывающие мучения, которые начались в Восточном Туркестане. В 1977 году в Стамбуле выпустил исследовательский труд под названием «Родословная казахских тюрков». Так же, приехавший из Турции обладатель премии «Алаш» Халифа Алтай, по прилёту в Казахстан, оценил Курылтай, как «событие, которое золотыми буквами будет вписано в историю казахского народа». Он сказал: «Где бы и при каких обстоятельствах мы ни находились, в мыслях мы всегда были вместе с Родиной. Теперь будущие поколения несут ответственность за укрепление и развитие независимого Казахстана. Для этого необходимо пробуждение национальной гордости, объединение народа».

Окончательный переезд Халифа Алтая на историческую родину Казахстан в 1991 году стал знаковым событием тех лет. У него была заветная мечта построить мечеть в Алматы. По представлениям Халифы Алтая настоящая мусульманская мечеть должна быть не только местом для совершения ритуалов, но прежде всего центром культуры. Ведь религия это нечто большее, чем чтение молитвы.