**Тұғыры биік төл теңге**

Қазақстандық теңге (теңге) қаржылық сахнаға 1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасы Кеңес Одағы тарағаннан кейін экономикалық тәуелсіздікке ұмтылған кезде пайда болды. Бұл жаңа валютаны енгізіп, экономикалық автономияның негізін қалаған ел тарихындағы шешуші сәт болды. Теңге өзінің қалыптасу кезеңінде өтпелі экономикаларға тән қиындықтарға тап болды, инфляцияның жоғары қарқынымен және экономикалық белгісіздікпен күресті. Дегенмен, Қазақстан валютаны тұрақтандыру және өсімге ықпал ету үшін бірқатар экономикалық реформаларды жүзеге асырды. Уақыт өте келе теңге қабылданып, елдің экономикалық ландшафтының дамуына қарай оның қолданылуы арта түсті.

 2000-шы жылдардың басында теңгенің қабылдануының айтарлықтай өсуі байқалды. Қазақстанның экономикалық реформаларға деген ұмтылысы оның орасан зор табиғи ресурстарымен, оның ішінде айтарлықтай мұнай қорымен бірге валютаның маңыздылығын арттыруға ықпал етті. Ел дамыған сайын теңге күнделікті операцияларда кеңінен қолданыла бастады, оның негізгі айырбас құралы ретіндегі рөлі нығая түсті. Теңгенің құны әртүрлі факторларға байланысты. Оның құнын анықтауда әлемдік экономикалық жағдайлар, мұнай бағасының құбылуы, ішкі экономикалық саясат маңызды рөл атқарады. Валютаның тұрақтылығы Қазақстан үкіметі үшін басты мәселе болды және осы тұрақтылықты сақтау және нығайту бойынша күш-жігер жалғасуда. Теңге енгізілгенге дейін Қазақстан өзінің ресми валютасы ретінде кеңестік рубльді пайдаланды.

Теңгеге көшу тек валютаның өзгеруін ғана емес, сонымен бірге экономикалық егемендікке кеңірек қадам жасады. Бұл көшу Қазақстанға өз тәуелсіздігін бекітуге және ерекше экономикалық жолды ұстануға мүмкіндік берді. Қазақстан теңгесінің банкноттары мен монеталары еліміздің бай тарихы мен мәдени мұрасын көрсетеді. Түрлі номиналдарда тарихи тұлғалардың бейнелері, қазақ болмысы үшін маңызды белгілер мен рәміздер бар. Тұлғаларды таңдау ұлттың өткен тарихындағы басты тұлғаларды атап өтуге және құрметтеуге деген ұмтылысты көрсетеді.

Теңге банкноттарында бейнеленген көрнекті тарихи тұлғаларға атақты ақын, философ және мәдениет реформаторы Абай Құнанбайұлы; Орта ғасырдағы көрнекті философ, ғұлама Әл-Фараби; және Қазақстанның автономия үшін күресінің басты тұлғасы Әлихан Бөкейханов. Бұл қайраткерлер қазақ тарихының интеллектуалдық, мәдени және саяси аспектілерін бейнелейді. Монеталар банкноттармен қатар айналымға енгізіліп, валюта жүйесінің әртүрлілігіне ықпал етті. Монеталарды пайдалану күнделікті транзакциялардың ажырамас бөлігі болды, бұл кішігірім номиналдарды айырбастаудың практикалық құралы болды. Монеталардың да, банкноттардың да дизайны мен номиналдары Қазақстанның дамып келе жатқан өзіндік ерекшелігіне және экономикалық ландшафтына сәйкес келетін жылдар ішінде өзгерістерге ұшырады.

2010 жылдан 2023 жылға дейін Қазақстан теңгесі электронды қаржы саласындағы қарқынды ілгерілеудің әсерінен керемет өзгерістерге ұшырады. 2010 жылдардың басында қолма-қол ақша операциялары күнделікті өмірде басым болды, бірақ цифрлық инновациялардың өсуі қаржылық ландшафтты бірте-бірте өзгертті. Ыңғайлылық пен тиімділікті ұсына отырып, электронды төлем жүйелерін енгізу қарқын алды. 2010 жылдардың ортасында мобильді банкинг қолданбалары мен цифрлық әмияндар барған сайын танымал бола бастады, бұл физикалық қолма-қол ақшаға тәуелділікті азайтты. Бұл ауысу үкіметтің қолма-қол ақшасыз экономиканы алға жылжыту бастамаларымен одан әрі жеделдеді

 Шамамен 2018 жылы Қазақстан маңызды кезеңнің куәсі болды, өйткені электронды ақшаны пайдалану дәстүрлі кассалық операциялардан асып түсті. Мобильді төлем платформалары мен контактісіз карталар күнделікті транзакцияларды жеңілдетіп, қаржылық инклюзивтілікті арттыра отырып, барлық жерде пайда болды.

 2020 жылдар трансшекаралық қаржылық транзакциялар төңкеріске ұшыраған кездегі бетбұрысты кезең болды. Жетілдірілген финтех шешімдері адамдарға үйлерінен ыңғайлы ақшаны басқа елдерге оңай аударуға мүмкіндік берді. Бұл халықаралық сауда, экспатрианттар және жаһандық бизнес үшін ойын өзгертіп, Қазақстанның цифрлық экономикаға интеграциялануына ықпал етті. Үкімет осы әзірлемелердің әлеуетін мойындай отырып, сенімді және қауіпсіз электрондық қаржылық экожүйені қамтамасыз ете отырып, цифрлық инфрақұрылым мен киберқауіпсіздікке инвестициялауды жалғастырды. 2023 жылға қарай теңге қаржылық операциялар негізінен электронды құралдар арқылы жүзеге асырылатын заманауи, технологиялық дамыған экономиканың символына айналды, бұл Қазақстанның цифрлық дәуірдегі қарқынды дамуын көрсетеді

Жақын болашақта қазақстандық теңге стратегиялық экономикалық саясат пен технологиялық жетістіктерге байланысты одан да құнды әрі таптырмас болуға дайын. Цифрландыру жаһандық деңгейде қаржылық ландшафттарды қайта құруды жалғастыруда, Қазақстан өз валютасының игілігі үшін инновациялық технологияларды қолдануда алдыңғы қатарда болады деп күтілуде. Блокчейн және орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) принциптерін қабылдау теңгемен транзакциялардың қауіпсіздігі мен ашықтығын арттыруы мүмкін. Блокчейнмен жұмыс істейтін ақылды келісімшарттар теңгенің сенімді және тиімді валюта ретіндегі беделін одан әрі нығайта отырып, әртүрлі қаржылық процестерді оңтайландыруы мүмкін.

 Үкіметтің экономиканы әртараптандыру мен тұрақты дамуға ұмтылуы теңгенің нығаюына ықпал етеді деп күтілуде. Технологиялар, жаңартылатын энергия көздері және инфрақұрылым сияқты негізгі салаларға инвестициялар экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді және теңгенің жалпы құнын көтере отырып, шетелдік капиталды тартады. Бұған қоса, электронды транзакциялар үшін одан да қолжетімді және пайдаланушыға ыңғайлы опцияларды қамтамасыз ететін қаржылық технологиялардағы жетістіктермен қолма-қол ақшасыз қоғамды жалғастыру жалғасуы мүмкін

 Мобильді банкинг, цифрлық әмияндар және контактісіз төлем әдістері бизнес пен жеке тұлғалар үшін қаржылық өзара әрекеттесуді жеңілдете отырып, одан да кең тарауы мүмкін. Қазақстан өзінің жаһандық экономикалық қатысуын кеңейте отырып, теңге халықаралық сауда мен инвестиция үшін тұрақты және тартымды валюта ретінде беделге ие болуы мүмкін. Қаржылық технологиялар секторындағы стратегиялық серіктестік пен ынтымақтастық теңгенің әлемдік экономикалық аренадағы беделін одан әрі арттыруға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, қазақстандық теңгенің келешегі құнның өсуіне, технологиялық интеграцияға және жаһандық қаржының дамып келе жатқан ландшафтындағы шешуші рөлге қарай траекториясы бар перспективалы болып көрінеді.