Дүниені дүр  сілкіндірген, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы қазақ халқының империялық озбырлыққа қарсы табанды күресінің  заңды жалғасы болып табылады.

      Өкінішке орай, жасындай жалт еткен Желтоқсан қозғалысы уақыт қойнауына  сіңіп, алыстап бара жатса да, зерттеушілер тарапынан әлі де болса да жан-жақты сараланып зерттеліп жатыр. Желтоқсан оқиғасынан кейін қазақ елінде ұлы өзгерістер орын алды. Ең бастысы – қазақтың тарихи санасы оянды. Еліміз егемендігін алды, өз алдымызға дербес мемлекет болып қалыптастық. Сондықтан халық Желтоқсан десе Тәуелсіздік, Тәуелсіздік десе Желтоқсан көтерілісін айтатын болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында ҚР Парламенті аса маңызды  тарихи құжат – «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заң қабылдады. Қазақ елі үш ғасырға жуық уақыттан соң аңсаған өз еркіндігіне қол жеткізді.

       Ярким примером независимости стало выступление молодёжи Казахстана в декабре 1986 года,  протестовавшей против игнорирования национальных интересов Республики.

      Не смотря на то, что декабрьское событие уходит в прошлое, со стороны исследователей оно все еще изучается всесторонне. После декабрьских событий в Казахстане произошли великие перемены. Самое главное-пробудилось историческое сознание казахов. Наша страна получила суверенитет, стала самостоятельным государством.

16 декабря 1991 года Парламент РК принял важнейший исторический документ – конституционный закон «О независимости Республики Казахстан». Казахская страна достигла своей свободы, которой она жаждала почти три столетия.